**Igemagyarázatok, prédikációk, versek -**

**2023 december 10. Advent II. Vasárnapjára**

**A Baptista Áhítatban kijelölt igékhez**

**Tartalom :**

**Imaóra: Zsolt 4,5.**

*Hálát adok az esti órán… (vers)*

*Hála az esti órán (vers – énekszöveg)*

*Egy gyakorlatias figyelmeztetés (Charles Simeon prédikációja)*

*Berde Mária: Imádság imádságért (vers – részlet)*

**Vasárnapi bibliaóra: Dán 4,28-32; 5,18-28**

*Dán 4,31-32. A legyőzhetetlen király (Spurgeon prédikációja)*

*Dán 5,22. A megátalkodottság megdorgálása (C. Simeon)*

*Dán 5,23 Belsazár istentelenséges és a mienk összehasonlítva (C. Simeon)*

*Megmérettél (Gerzsenyi Sándor verse)*

**Vasárnap délelőtti istentisztelet – Mk 6,30-35**

*J. C. Ryle magyarázata*

*J. Ker: A Szabadidó keresztyén felhasználása (vázlat)*

*Hívás és küldés (Siklós József verse)*

*Ha nem teszek semmit sem (Túrmezei E. verse)*

**Vasárnap délutáni istentisztelet: Malakiás 2,1-16**

*Matthew Henry magyarázata*

**Imaáhítat:**

**Adjunk hálát a rohanós nappalok utáni éjszakai csendes pihenőidőért**

**Zsolt 4,5**

*5 Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela.*

**Hálát adok az esti órán**

Hálát adok az esti órán,  
hálát adok, hogy itt az éj.  
Hálát adok, hogy szívem  
mélyén hála dala kél.  
  
Hálát adok a csillagfényért,  
hálát a sűrű éjjelért.  
Hálát adok, hogy nem vagy messze,  
most is küldesz fényt.  
  
Hálát adok, hogy küldtél testvért  
társként, aki ma mellém állt.  
Hálát adok, hogy megengedted  
azt is, ami fájt.  
  
Hálát adok, hogy Tested táplált,  
hálát, hogy ma is szólt szavad.  
Hálát adok, hogy lelkem  
biztos cél felé halad.  
  
Hálát adok, hogy mellém álltál,  
hálát, hogy szép az otthonom.  
Hálát, hogy munkám elvégeztem,  
s békén alhatom.  
  
Hálát adok, a sok-sok jóért,  
hálát adok, hogy megbocsátsz.  
Hálát adok, hogy el nem hagytál,  
s újabb útra vársz.  
  
Hálát adok, hogy szemed rajtam,  
hálát adok, hogy reményt adsz.  
Hálát adok, hogy biztos eljössz,  
mint a virradat!

<https://www.barosstemplom.hu/enekkar/sargakonyv/65.htm>

- - - - - - - - - - - - - -

### Hála az esti órán neked

#### Hála az esti órán neked

#### Hála a búcsúzó napért,

#### Hála, hogy most ez áldó ének,

#### Felszállhat feléd.

#### Hála, hogy mindent jól igazgatsz,

#### Utat világot, csillagot

#### Hála, hogy őrzöl, számon tartasz,

#### És hordoz karod.

#### Hála hogy volt e napban öröm,

#### Hála, mert újra erőt ad,

#### Hála, a bajt is megköszönöm,

#### Mert javamra vált.

#### Hála, hogy mint kenyér éltetsz

#### Hála, hogy igéd hallhattam

#### Hála, hogy mindig megsegítesz

#### Csodálatosan

#### Hála, hogy adtál erőt nékem

#### Bírni a munkát, terheket,

#### Hála, ha bármi jót tehettem,

#### Most pihenhetek.

#### Hála, hogy bűnöm megbocsátod,

#### Hála, hogy vár a kegyelem

#### Hála, hogy benned rejtve járok

#### És fogod kezem

https://www.songpraise.com/song/5a003597dfd85b3b8830f448

**EGY GYAKORLATIAS FIGYELMEZTETÉS (BUZDÍTÁS)**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: Charles Simeon: A PRACTICAL EXHORTATION. Discourse No.498. From: Horae Homileticae…**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/4/4/4/5/>

***Zsoltárok 4:5-6. 5 Haragudjatok, de ne vétkezzetek (angolban: Álljatok félelemmel és ne vétkezzetek): beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela. 6 Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban.***

Dávid zsoltáraiban nagy a változatosság; egyesek saját tapasztalatait fejezik ki, és bővelkednek kérésekben vagy hálaadásban, ahogy az alkalom megkívánta; mások egyszerűen történeti jellegűek, az egyház tájékoztatására; mások prófétai jellegűek, Krisztusról és az ő országáról szólnak, a világban; megint mások pedig pusztán tanulságosak, az emberiség javára. Ez utóbbihoz tartozik az előttünk lévő zsoltár, amelyben, miután kijelentette, hogy milyen vigasztalást talált Istenben, és könyörgést intézett annak folytatásáért (1.v.), megdorgálja azokat, akik kigúnyolták a vallást, és a boldogságot a világban keresték (2.v.). Biztosítja őket, hogy Isten mindazoknak a barátja és része, akik keresik őt (3.v.); és ajánlja nekik, hogy méltó módon keressék őt (4.,5. v.); és saját tapasztalataiból tanúsítja, hogy a világi jólét semmilyen növekedése nem nyújthat olyan gazdag jutalmat, mint *az Ő* jelenléte (6.,7.v.), amelyben mindenki, aki élvezi, tökéletes nyugalmat talál (8. v.).  
  
Mivel nincs bizonyosság arra nézve, hogy milyen alkalomból íródott, a szöveget általánosságban tekinthetjük, és egy általános buzdítást találhatunk benne. Nem lesz szükség mesterséges elrendezésre sem, mert a buzdítás különböző részei egyszerű és természetes sorrendben helyezkednek el, és a leghasznosabban úgy vehetjük észre őket, ahogyan a szövegben szerepelnek.  
  
**Óvakodjatok tehát a bűntől, vagy ahogy a szöveg kifejezi: "Álljatok félelemmel (rettenjetek meg), és ne vétkezzetek".**  
  
[Az "Álljatok félelemben" szavakat a Septuaginta fordításban így adják vissza: "Haragudjatok." És úgy tűnik, hogy Pál apostol erre utalt, amikor azt mondta: "Haragudjatok, és ne vétkezzetek [Ef\_4:26.]". Az eredeti az elme heves felbolydulását jelenti; és Home püspök így fordítja: "reszkessetek". Bizonyára a bűnnek rendkívüli félelem és rettegés tárgyának kell lennie: soha nem "állhatunk félelemben" tőle túlságosan. Nézzétek, mit tett a világban, hogyan torzította el a természet egész arcát, és különösen az ember lelkét, aki eredetileg magának Istennek a képmására lett teremtve! Nézd meg, mi mindenre volt szükség az engeszteléshez! Semmi más nem tudott volna engesztelést nyújtani érte, mint Isten egyenrangú, örökkévaló Fiának vére, és ez a mi szemünkben könnyű dolognak tűnne? Menjetek, nézzétek meg a Megváltót a Gecsemánéban és a kereszten; és aztán mondjátok meg, hogy a bűn nem félelmetes gonoszság-e. Vagy menjetek le azokba a régiókba, ahol szerencsétlen embertársaink milliói szenvedik el a bűn miatt járó büntetést, és aztán mondjátok el nekünk, mit gondoltok róla. Egyetlen pillantás a bűn valódi jellegére bőségesen elegendő lenne ahhoz, hogy meggyőződjetek arról, hogy a halál a legszörnyűbb formáiban sem tud rettegtetni a bűnhöz képest.  
  
Mennyire kellene tehát "félelemmel viseltetned előtte", még akkor is, ha a leghízelgőbb köntösében mutatják is be neked! Mi van, ha az emberek azt mondják neked, hogy ártalmatlan, és nem jár fájdalmas következményekkel? Hallgattok-e majd a téveszméikre? A gúnyolódásuktól való félelmetekben vagy a kegyük reményében engedtek-e a bűnnek, és kiteszitek-e magatokat ezáltal a megsértett Isten haragjának? Ó! Ne vétkezzetek, sem elkövetés, sem mulasztás folytán; és ha a tüzes kemencét vagy az oroszlánok barlangját állítják elétek, mint az egyetlen alternatívát a bűnnel szemben, ne habozzatok, inkább válasszátok a halált a legszörnyűbb formáiban, mint hogy elfogadjátok a szabadulást bármilyen szándékos vétek elkövetésének feltételével!].  
  
**Hogy akaratlanul ne sértsétek meg Istent, ügyeljetek arra, hogy a mindennap folytonos önvizsgálatban éljetek-**   
  
["Beszélgess a saját szíveddel az ágyadon, és légy csendben". Az emberek abban a pillanatban, amikor cselekszenek, nem mindig képesek helyesen megítélni magatartásukat: elvakítja őket az önszeretet, és megtéveszti őket a dolgok részleges szemlélete, amelyekben részt vesznek: és gyakran úgy találják, ha jobban belegondolnak, hogy okuk van szégyellni azokat a cselekedeteiket, amelyeket az elkövetés idején helyesnek gondoltak. Nemcsak Pál tévedett megtérés előtti állapotában, amikor "azt gondolta, hogy a Jézus nevével ellentétes sok dolgot kell tennie", hanem Urunk összes apostola tévedett olyan dolgokban, amelyek abban az időben nagyon dicséretesnek tűntek számukra. Ki vonhatja kétségbe, hogy Péter, amikor lebeszélte Urát arról, hogy alávesse magát a közelgő szenvedésnek, és amikor levágta Malchus fülét, helyesnek tartotta a buzgalmát és szeretetét, és hogy később, amikor alkalmazkodott zsidó testvérei kívánságaihoz, s amikor a pogányoktól követelte a törvény betartását, azt hitte, hogy a kevésbé tanult testvérei előítéletei iránti leereszkedő tisztelet vezérli? Mégis, mindezen alkalmakkor az Istennek legkevésbé tetsző szerepet játszott, és nem volt más, mint magának az ördögnek az ügynöke. Hasonlóképpen, amikor Jakab és János tüzet akart lehozni az égből, hogy felemésszen egy samáriai falut, "aligha tudták, milyen lélek van bennük ". És az összes többi apostol is, amikor Júdással együtt elítélték annak a nőnek a túláradó szeretetét, aki egy alabástrom drága kenetet öntött a Mesterük lábára, azt képzelték, hogy a szegények iránti tiszteletük nagyon is időszerű és dicséretre méltó. És valószínű, hogy Tamás is úgy vélte, hogy az ő racionális kitartása, amellyel az ő Urának feltámadására vonatkozó kézzelfoghatóbb bizonyítékokat követelt, sokkal jobb volt, mint apostoltársai kevésbé óvatos hiszékenysége.  
  
Így van ez többé-kevésbé mindannyiunkkal: szükségünk van az elmélkedésre, lecsendesedésre, szükségünk van elmélyült vizsgálatra; szükségünk van arra, hogy a szemünk elől eltűnjön a fátyol: szükségünk van arra, hogy alaposabban megismerjük azokat az indítékokat és elveket, amelyek minket mozgatnak. A dolgok lehetnek alapvetően helyesek, és mégis helytelenek abban az időben és módon, ahogyan megvalósulnak: vagy lehetnek alapvetően helytelenek, és elménk vaksága miatt mégis nagyon dicséretesnek tűnnek számunkra. Különösen így van ez sokakkal, akik idejüket olyan tisztségek betöltésére fordítják, amelyek nem tartoznak rájuk, miközben figyelmen kívül hagyják és elhanyagolják a hivatásukhoz tartozó feladatokat. Nem szabad a törvény egyik tábláját a másik ellen állítanunk; vagy világos kötelességeinket lábbal tipornunk csak azért, hogy azt műveljük, amit vallási előnyeinknek képzelünk. Kétségtelen, hogy amikor ésszerűtlen emberek arra kényszerítenek bennünket, hogy Istent vagy embert sértsünk, akkor ki kell állnunk a bitorolt hatalom ellen, viselve az ebből fakadó következményeket: de ha hajlandóbbak lennénk az Úr kedvéért önmegtagadást gyakorolni, akkor sok esetben tisztább lenne a kötelesség útja, és sokszor kevesebb okunk lenne az önvádra.  
  
Ezért **minden nap végén őszintén tekintsük át azokat az eseményeket, amelyekben részt vettünk, és azokat a hajlamokat, amelyeket gyakoroltunk**; és ne elégedjünk meg önmagunk vizsgálatával, hanem kérjük Istent, hogy vizsgáljon meg és próbáljon meg minket, és mutassa meg nekünk, mi minden volt bűnös, hibás vagy hiányos a magatartásunkban; hogy így megalázkodjunk a múltért, és jobban figyeljünk kötelességünkre a jövőre nézve].  
  
**Mégsem szabad annyira a szemlélődés oldalára hajolnunk, hogy a cselekvésben is hanyaggá váljunk...**  
  
[Fel kell "**áldoznunk**", *mégpedig* egyre növekvő szorgalommal, "**az igazságosság áldozatait"**. Mi mindnyájan "szent papság vagyunk, akiknek az a feladatuk, hogy lelki áldozatokat mutassanak be, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által". A törvény alatt sokféle áldozat volt; némelyik a *megaláztatásra*, mások a *hálaadásra* szolgáltak. Az evangélium alatt azonban minden dolog áldozattá válik, ha Istenért történik, és az ő drága Fiának nevében mutatják be neki. Kétségtelen, hogy az első áldozat, amelyet Istennek kell bemutatnunk, a **saját szívünk** [2Kor 8:5.]. Enélkül semmi más nem állhat előtte (nem fogadhat el semmit tőlünk). De ha már "élő áldozatként" [Róm\_12:1.] odaszántuk magunkat neki, nincs olyan szolgálat, amit ha felajánlunk, ne lenne kedves az ő szemében. Bővelkedjünk tehát minden jó cselekedetben, és igyekezzünk "teljesnek lenni az igazság minden gyümölcsével, amely Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és dicséretére való". Elsősorban a ***belső szoba kötelességei*** követelik meg figyelmünket: mert ha ezeket elhanyagoljuk, semmi sem mehet jól: a lélek a saját erejére lesz utalva, és szükségszerűen a bűn és a Sátán áldozatává válik. Ezután következnek ***a helyünkkel és rangunkkal kapcsolatos kötelességek***, akár a **társadalmi**, akár a **polgári** életben. Ha ezeket elhanyagoljuk, azzal súlyosan vétkezünk Isten ellen, és nagy szégyent hozunk a vallásra. **A családban** minden embernek megvan a maga helyénvaló hivatala, amelyet kötelessége betölteni, nem csupán szükségből, hanem Istene tiszteletére. Amíg a családfő a saját dolgát végzi, addig az asszony felügyeli családja ügyeit; és akár gyermekeivel, akár házi dolgozóival van elfoglalva, gondosan és szorgalmasan teljesíti kötelességeit; míg a szolgák, mindegyik a maga helyén, hűséggel és buzgósággal végzik feladatukat. Az időt, amelyet ezektől a megfelelőbb elfoglaltságoktól meg lehet spórolni, jól lehet a közszolgálatra fordítani, bármely olyan területen, amely a legjobban szolgálja az emberiség jólétét. De lehetséges, hogy az emberek annyira el vannak foglalva mások szőlőjének művelésével, hogy a sajátjukat elhanyagolják. És ez, különösen napjainkban, amikor oly sok időt szentelnek vallási vagy jótékonysági társaságok fenntartására, olyan veszélyt jelent, amelynek sokan ki vannak téve. Vigyázni kell arra, hogy **senki ne hanyagolja el azokat, akik jogosultak a szolgálatainkra**; és hogy miközben egyesek örülnek annak, amit teszünk, senkinek se legyen oka panaszkodni amiatt, amit nem teszünk meg. A nyilvános összejöveteleket sem szabad elhanyagolni: ezek a kijelölt eszközei annak, hogy Istent tiszteljük, és hogy áldását saját lelkünkre hozzuk. Egyszóval, mind az Isten, mind az emberek iránti kötelességeinket harmonikusan és szorgalmasan kell teljesítenünk: és mindenkinek azon kell fáradoznia, hogy képességei szerint "bővelkedjen minden jó beszédben és cselekedetben"].  
  
**De bárhogyan is irányuljon a saját erőfeszítésünk, "bízzunk az Úrban"...**  
  
[Egyedül *az Ő kegyelmének* köszönhetjük *az erőt; az Ő irgalmasságától* kell várnunk*, hogy elfogadtassunk* előtte; és *az Ő igazságára és hűségére* kell támaszkodnunk *végső jutalmunkért.*Magunktól semmit sem tehetünk. Hiábavaló lesz minden erőfeszítésünk a bűntől való megmenekülésre vagy kötelességünk teljesítésére, ha Isten nem "erősít meg minket erővel az ő Lelke által belső emberünkben".  
  
Istenre kell számítanunk, hogy "minden cselekedetünket bennünk munkálja": "minden friss forrásunknak benne kell lennie". Egyszerűen az Istenre támaszkodás az egyetlen módja annak, hogy valóban erősek legyünk; ahogy az apostol mondja: "Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős"; és minél teljesebben támaszkodunk rá, annál inkább tökéletesedik az ő ereje a mi gyengeségünkben.  
  
Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy legjobb szolgálataink is mennyire rendkívül **hiányosak**; és le kell mondanunk minden bizakodásunkról "saját igazságunkban, mint ami önmagában nem jobb, mint a megfertőztetett ruha". Ha szent Pál minden kiválóságával együtt inkább "azt kívánta, hogy Krisztusban találtassék, mint akinek nincs saját igazsága, hanem csak az, ami Istentől van a Krisztusba vetett hit által", sokkal inkább így kell tennünk nekünk, akiknek igazsága oly messze elmarad az övétől. Állandó és hálás elismerésünknek így kell hangzania: "Az Úrban van igazságom és erőm". Igen; "az Úrban kell megigazulnia Izrael minden magjának, és egyedül őbenne kell dicsekednie".  
  
Mégsem szabad azt képzelnünk, hogy szolgálataink **jutalom** nélkül maradnak: mert bár cselekedeteink nem fognak előttünk menni a mennybe, hogy helyettesítsék a Megváltó hivatalát, "követni fognak minket, hogy tanúsítsák iránta való szeretetünket, és hogy elismerje őket, mint kegyelmes jutalomra méltókat". Még egy pohár hideg víz sem veszíti el jutalmát, amelyet valamelyik tanítványának adunk. Isten még magát is "igazságtalannak tartaná, ha elfelejtené a mi cselekedeteinket és szeretetmunkánkat, amelyeket az ő neve iránt tanúsítottunk". Legyetek tehát biztosak abban, hogy az utolsó napon elő fogja hozni mindazt, amit érte tettetek, és az összegyűlt világegyetem előtt meg fogja tapsolni és meg fogja jutalmazni azokat.  
  
Itt tehát bőséges bátorítást kaptok arra, hogy minden szorgalommal gyakoroljátok a félelem és az éberség, az istenfélelem és a ragaszkodás kötelességeit. És tudjátok, hogy minél jobban igyekeztek Istennek tetszeni, annál jobban fog benneteket helyeselni (elismerni) az ítélet napján].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/4/4/4/5/>

Berde Mária: Imádság imádságért

…..

Este, ha már lecsendesült a házam,  
Úgy kellene, magam hogy megalázzam,  
S a hitvány rongyot mind ledobjam Érted,  
Mely földivé avat s a földön éltet;  
Ahogy kötést szegényeid letépnek  
Sebükről, amikor Elédbe lépnek.

De lelkemről a gond spanyolcsizmáit,  
– Pőrén mutatva serkentő imáit –  
Ledobni nem tudom s fel nem hasítnám  
Fegyelmemet, amely páncélt borít rám,  
Sem vasperecét földi robotomnak  
Nem rázza le csuklóm szemétbe, lomnak.  
Ó, annyi kéreg rajtam, annyi kéreg,  
Alattuk régen szárnytalan a lélek,  
És állig vértben nappal s éjsetétben  
Nem érted élek örök készenlétben,  
Világomnak járomba tört igása:  
Nem dolgaidban vagyok hősi strázsa!

… Már voltam ilyen rossz-gyermek koromban,  
Mikor napestig túrtam a porondban,  
S ima nélkül aludtam el ruhástól.  
De ölbe vett szülém: bárányt a pásztor;  
Elmocskolt köntösöm levonta mindet,  
S adott reám kis angyalinget. –  
Én Istenem, nincs már, ki így szeressen,  
Hogy szennyben, restül is csak megkeressen,  
De még Te küldhetsz angyalokból egyet,  
Hogy gúzsbantartó rabruhám leszedjed,  
S fürösztő balzsamoddal átitva  
Tisztába válts, fehér-bő áhítatba,  
S indítsd, zarándokul, a fényruhában  
Te országod tejútjain a lábam. –

……

***vasárnapi bibliaóra:***

***Dán 4,28-32; 5,18-28***

*Miért fontos megalázkodnunk?*

**A legyőzhetetlen király**

***Charles H. Spurgeon prédikációja***

***Elhangzott 1870. szeptember 4. vasárnap délelőtt, Londonban, a Newingtoni tabernákulumban***

Forrás: C.H.Spurgeon: The Unconquerable King. Sermon No. 949. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit. Vol. 16.

***„És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges [Istent,] és dícsérém és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékről-nemzedékre [áll]. 32És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, a ki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?  " (Dániel 4:31-32)***

1. Soha senki sem sorolta Nabukodonozort a próféták közé, és senki sem hitte, hogy a beszéde ihletett lenne. Egyszerűen egy világi ember kijelentése áll előttünk, amelyet a legkülönlegesebb élményen való átjutás után tett. **A legnagyobb és legbüszkébb emberek közé tartozott: hirtelen a füvet zabáló ökör állapotába esett, elvesztvén az eszét; és miután visszanyerte, nyilvánosan elismerte a Magasságos kezét**. Nem vettem volna az ő szavait alapigének, ha ez nem lett volna történetesen a Szentlélek által a Szentírás különböző részeiben világosan kifejtett magasztos tanok leghelyesebb és leghatározottabb megfogalmazása. • Különleges példája annak, hogy ***amikor Isten nyomorúságos gondviselésben foglalkozik az emberekkel, képes arra, hogy világosan meglássanak sok nagy igazságot önmagáról, és arra kényszeríti őket, hogy meggyőződésüket ugyanúgy fejezzék ki, mintha az ő saját Lelke diktálta volna a kifejezéseket.*** Az isteni jellemnek vannak bizonyos részei, amelyeket még a Lélektől nem ihletett ember sem teheti, hogy ne lásson; és ***miután az ember átment bizonyos szenvedési és megalázkodási folyamatokon, kénytelen a maga tanúságát hozzáadni Isten Lelkének az isteni jellemre vonatkozó tanúságtételéhez***. Minden egyes szó, amelyet Nabukodonozor itt kimond, alátámasztható és fenntartható az Isten által küldött emberek kétségtelenül ihletett szavaival, kiket a tévedhetetlen igazság hirdetésére rendelt. • Ezért nem kell válaszolnunk arra az ellenvetésre, hogy szövegünk egyszerűen Nabukodonozor kijelentése-e? - Elismerjük, hogy ez így van -, hanem a folytatásban megmutatjuk, hogy **Babilon megalázott uralkodója a leghelyesebben és legpontosabban, és a Szentírás más részeinek tanúságtételével teljes összhangban beszélt**.

2. Mielőtt a szöveg alapos vizsgálatára terelném figyelmeteket, egy megjegyzést kell tennem. Közületek sokan természetesen azt fogják feltételezni, hogy ez istentisztelet során felolvasott fejezet, az énekek és a prédikáció mind arra a bizonyos nagy politikai eseményre akartak utalni, amelyről a tegnap esti újságok beszámoltak[[1]](#footnote-1); de kérem, vegyétek figyelembe, hogy feltételezetek alaptalan, mert a textusomat tegnap reggel határoztam meg, mielőtt bármilyen hír eljutott volna hozzám, és az istentisztelet ugyanúgy zajlott volna, ha ez az esemény nem történt volna meg. Tehát minden, ami a szöveg kiválasztásában feltűnően szuggesztív, azt tekinthetitek, ha úgy tetszik, Isten Lelke vezetésére utaló jelnek, de nem szabad a részemről bármilyen szándékos utalásnak tulajdonítani.

3. Most először is a szöveg ***doktrinális tanítását fogjuk megvizsgálni***; másodszor, ***szeretném ismertetni gyakorlati tanítását***; harmadszor pedig, ***feltárjuk, hogy milyen lelkület illik hozzánk,* *egy* *ilyen témáról való elmélkedés után.***

I.

4. Először is forduljunk tehát a szöveghez (textushoz), és vizsgáljuk meg az itt nekünk adott DOKTRINÁRIS TANÍTÁST. *(TANTÉTELI OKTATÁST)*

5. Itt világosan előttünk áll az **Isten örökkévaló önmagától való létezéséről szóló tanítás**. "***Áldottam a Magasságost, dicsértem és tiszteltem őt, aki örökké él****".* Ha ezt a szót meg kellene erősíteni, akkor utalnánk János nyelvezetére a Jelenések könyvében, ahol azt találjuk, hogy az élőlények és a huszonnégy vén úgy vannak bemutatva, mint akik ***dicsőséget, tiszteletet és hálát adnak "annak, aki a trónon ült, aki örökkön örökké él****"* (Jelenések 4:9,10). Még jobb, ha meghallgatjuk saját Megváltónk tanúságát, János evangéliumában kijelenti, hogy "***az Atya önmagában él (élete van önmagában)***". (János 5: 26) • Testvéreim, nincs szükségetek arra, hogy megerősítő szövegek seregét sorakoztassam fel, mert Isten örökkévaló ön-létezését az egész Szentírás tanítja, és az a név következetesen sugallja, amely csak az igaz Istent illeti***, Jehova, "Én vagyok, aki én vagyok***", ahol megjegyezzük, hogy nem azt mondja: "*voltam*", ami azt jelentené, hogy valamilyen mértékben vagy tekintetben megszűnt létezni, és nem is azt, hogy: "*leszek",* ami arra utalna, hogy nem az most, ami a jövőben lesz, hanem **én vagyok**, **az egyetlen létező, a lét gyökere, a változhatatlan és örökkévaló Egy**. • "Mi", ahogy egy tiszteletreméltó puritan szerző megjegyzi, "inkább elenyészők vagyunk, mint létezők” de Isten előjoga, hogy ***legyen***. Egyedül Ő mondhatja: "Én vagyok az Isten, és rajtam kívül nincs senki más". Ő kijelenti: ***"Felemelem a kezemet az égre, és azt mondom, hogy örökké élek".*** Ő az egyetlen, aki létét nem mástól kapta: önmagában létező, önmagát fenntartó Lény. • Vegyük tudomásul, s legyünk biztosak abban, hogy az Úristen, akit imádunk, az egyetlen Lény, aki szükségszerűen és saját természetéből fakadóan létezik. Semmilyen más létező nem létezhetett volna az ő szuverén akaratán kívül, és nem is tudna fennmaradni, ha ez az akarat felfüggesztésre kerülne. Ő az élet egyetlen fénye, minden más az ő sugarainak visszatükröződése. • Istennek léteznie kell, de nem volt szükségszerű, hogy rajta kívül más értelmes lények is létezzenek. Minden jövőbeli időszakban (a jövőre nézve) Istennek kell lennie, de a többi szellem fennmaradásának szükségessége az ő akaratában és nem a dolgok természetében rejlik. Volt idő, amikor a teremtmények nem voltak; úgy származtak tőle, mint edények a fazekas kezéből; mindannyian tőle függnek a fennmaradásban, mint a csermely a forrástól, ahonnan fakad; és ha Ő úgy akarná, mindannyian elolvadnának, mint a hab a vízen. • A lelkek halhatatlansága, amelyre az olyan szakaszok utalnak, mint "*Ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre*" (Máté 25:46), az ő **saját elhatározásának eredménye, hogy olyan lelkeket teremtett, amelyeknek örökkévalónak kell lenniük;** és bár soha nem vonja vissza a halhatatlanság adományát, amelyet ő adott, az örökkévaló lét oka mégsem a lényekben van, hanem teljes egészében önmagában, mert **lényegében "csak neki van halhatatlansága":**

*"Ő teremthet és ő pusztíthat".*

Minden, ami van, akár anyagi, akár szellemi, ha úgy tetszett volna Istennek, úgy rendelhette volna, hogy olyan mulandó jellegű legyen, mint a napsugár, és olyan gyorsan eltűnjék, mint a szivárvány a felhőből. Ha most valami szükségszerűségből létezik, akkor ez a szükségszerűség Istentől eredt, és még mindig az isteni elrendelés szükségszerűségétől függ.

6. **Isten független** - az egyetlen lény, aki az (akiről ez joggal elmondható). Nekünk táplálékot kell találnunk, amellyel a testünk mindennapos veszteségeit helyrehozhatjuk; függünk a fénytől és a hőtől, valamint számtalan külső hatástól, és mindenekelőtt és elsősorban az isteni hatalom felénk irányuló kiáradásaitól függünk. De az *ÉN VAGYOK* (a dicsőséges Jehova) önellátó és mindenre elégséges.

*Nem ül bizonytalan királyi széken,*

*És nem kér kölcsön engedélyt, hogy létezhessen.*

Ugyanolyan dicsőséges volt, mielőtt megteremtette a világot, mint amilyen most; ugyanolyan nagy, áldott, isteni volt minden tulajdonságában, mielőtt a nap, a hold és a csillagok a létezésbe szöktek, mint amilyen most; és ***ha mindent eltörölne, mint ahogy az ember kitörli a ceruzájával írt írást, vagy ahogy a fazekas összetöri az általa készített edényt, akkor sem lenne kevésbé a legfőbb és örökké áldott Isten.*** • Isten létéből semmi sem származik más forrásból, de minden, ami létezik, tőle származik. Ti hegyek és halmok, ti tengerek és csillagok, ti emberek és angyalok, ti egek és ti mennyek mennyországa, semmit sem szolgáltok annak fenntartására, aki teremtett benneteket, hanem mindannyian együtt álltok fenn a Teremtőtől eredő létben.

7. Isten mindig úgy él, hogy **semmiféle változáson nem megy keresztül**. Minden teremtményének, sajátos alkatától fogva több-kevesebb mutáción kell keresztülmennie. Mindannyiuk számára elrendeltetett: *"Ők elpusztulnak, de te megmaradsz; igen, mindannyian megavulnak, mint az öltözet; de te ugyanaz vagy, és éveidnek nincs vége".* • **Életünk változásokból áll.** A gyermekkorból az ifjúságba sietünk, az ifjúságból a férfikorba ugrunk, a férfikorból az öregségbe fakulunk; változásaink száma annyi, ahány napunk van. "A teremtmény" a mi esetünkben valóban "a hiábavalóságnak van alávetve". Könnyebb, mint a tollpihe, gyengébb, mint a mező virága, törékenyebb, mint az üveg, múlandó, mint a meteor, ide-oda hánykolódik, mint egy labda, és kialszik, mint egy szikra - "Uram, mi az ember?". • Mindannyiunk számára eljön a kijelölt időben **a nagy és végső változás**, amikor a szellem elválik a testtől, amit aztán egy másik változás követ, amikor a kettéosztott emberi természet újra egyesül; de *Istennél nincsenek ilyen vagy más jellegű változások.* Hát nem ő jelentette ki, hogy **"Én vagyok az Isten, nem változom"?** Isten lényegében mindörökké tiszta Szellem, és következésképpen ***nála nincs változás, sem változásnak árnyéka***. Egyetlen teremtményről sem mondható el ez. A változhatatlanság csak Isten tulajdonsága. A teremtett dolgok egykor újak voltak, megöregednek, és még öregebbek lesznek. • De **az Úr nincs időhöz kötve, Ő az örökkévalóságban lakozik.** Az Örökkévalónak nincs kezdeti pillanata, nincs kiindulópont, ahonnan ki lehetne számítani az ő korát. Örök időktől fogva ő volt az “Öregkorú”, "örökkévalóságtól örökkévalóságig te vagy az Isten". • Hagyd, engedd, hogy elméd visszahúzódjon, amennyire a képességei engedik, a régi örökkévalóság távoli múltjába, és ott egyedül Jehovát találja dicsőségének teljességében. Aztán ugyanezt a gondolatot villantsd előre a távoli jövőbe, amennyire a korlátlan képzelet képes elviselni, és ott az Örökkévalót fogja látni, változatlanul, változhatatlanul. **Ő változást munkál és változást idéz elő, de ő maga ugyanaz marad**. **Testvérek, imádjuk őt** ilyen szavakkal -

*Trónod örök korokon át állt,*

*Mielőtt tengerek és csillagok keletkeztek;*

*Te vagy az örökké élő Isten,*

*Még ha kihallna is minden nemzet.*

*Az örökkévalóság minden évével együtt,*

*Jelen időben van előtted.*

*Számodra semmi sem régi, nagy Isten,*

*és nincs semmi, ami új neked.*

*A mi éltünk különböző jeleneteken rajzolódik,*

*És bosszantanak apró gondok,*

*Míg a te örök gondolatod halad tovább*

*Teljesülésüket nem gátolják másodlagos okok …*

8. Az, hogy örökké él, nem csupán lényegi és szükségszerű *önnön létezésének, függetlenségének és változhatatlanságának* következménye, hanem annak a ténynek is, hogy **nincs olyan elképzelhető erő, amely valaha is megsebezhetné, megfékezhetné vagy elpusztíthatná.** Ha elég profánok lennénk ahhoz, hogy az Urat sebezhetőnek képzeljük, mégis hol találnánk íjat és hol van a nyílvessző, amely elérhetné őt a trónján? Melyik dárda hatolhat át Jehova pajzsán? Ha a föld minden nemzete felkelne és dühöngne Isten ellen, hogyan érhetnék el trónját? Még a lábzsámolyát sem tudják megingatni. Ha a menny összes angyalai fellázadnának is a Nagy Király ellen, és századai szoros sorokban vonulnának előre, hogy ostromolják a Magasságos palotáját, neki csak akarnia kell, és lehullnak, mint az őszi levelek, vagy elenyésznek, mint a zsír az oltáron. A sötétség láncaiba zárva, hatalmának ellenfelei örökre a haragja mementóivá válnának. Őhozzá senki nem érhet; ő az Isten, aki mindig él. **Mi, akik gyönyörködünk az élő Istenben, boruljunk le előtte, és alázatosan imádjuk őt, mint az Istent, akiben élünk, mozgunk és van létünk.**

9. Szövegünkben ezután Nabukodonozor **Isten örökkévaló uralmát** állítja. Azt mondja: ***"Akinek uralma örökkévaló uralom, és királysága nemzedékről nemzedékre tart***". Az Isten, akit szolgálunk, **nemcsak létezik, hanem uralkodik is**. Semmilyen más pozíció nem illene hozzá, csak az, hogy korlátlan szuverenitással rendelkezik minden teremtménye felett. "A magasságos Isten, az ég és a föld birtokosa elkészítette el trónját a mennyekben, és az ő uralma (országa) mindenre kihat." Ahogy Dávid mondta, úgy mondjuk mi is: "*Tiéd, ó Uram, a nagyság, a hatalom, a dicsőség, a győzelem és a fenség, mert minden, ami az égben és a földön van, a tiéd; tiéd az ország, ó Uram, és te mindenek fölött felmagasztaltad magad, s Úr vagy* " "*Az Úr ül az özönvíz fölött; igen, az Úr Királyként trónol örökké."* • Az Úr természetesen mindennek az uralkodója, de ki állíthatja, hogy képes uralkodni Ő felette? Őt nem lehet az ember véges értelmével megítélni, mert olyan nagy dolgokat tesz, amelyeket mi fel sem tudunk fogni. Elképesztő az ember szemtelensége, amikor a teremtmény ítéletet merészel mondani a Teremtő felett. Az ő jellemét nem szabad kétségbe vonni vagy megkérdőjelezni; csak a mi beképzeltségünk határtalan gőgje merészelné így megsérteni a háromszorosan szent Istent. • "***Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten***" - ez elegendő válasz az ilyen őrületre. Az Úr helye a trónon van, a mi helyünk pedig az, hogy engedelmeskedjünk; az övé a kormányzás, a miénk pedig a szolgálat; az övé, hogy azt tegye, amit akar, a miénk pedig, hogy megkérdőjelezés nélkül, örömmel elfogadjuk az Ő akaratát. • Ne feledjük tehát, hogy a világegyetemben valójában Isten uralkodik. Soha ne úgy képzeljük el Istent, mint aki végtelenül nagy, de nem gyakorolja nagyságát, valóban, korlátlanul képes uralkodni, de egyelőre csak szemlélője az eseményeknek. Ez nem így van. **Az Úr már most is uralkodik.** Bár egyik értelemben így imádkozunk: "***Jöjjön el a Te országod",*** más értelemben mégis azt mondjuk: ***"Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké".*** A világegyetem trónja nem üres, és hatalma sem szünetel. Isten nem üres királyi címet visel, hanem ténylegesen király. A kormányzás az ő vállán van, az irányítás gyeplői az ő kezében vannak. • Még ebben az órában is így szól az emberek fiaihoz: *"Lássátok meg most, hogy én, én vagyok, és nincs rajtam kívül más isten: Én ölök, és én elevenítek, én sebezek, és én gyógyítok, és nincs, aki kiszabadíthatna a kezemből."* A szemetek láttára teljesítette be szavát. "Erőt mutatott karjával, szétzúzta a szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Letaszította a hatalmasokat trónjukról, és felmagasztalta az alázatosokat." (Lukács 1:51,52) . • **A Mindenható uralma mindenre és mindenkor kiterjed**. Semmit sem bíz a véletlenre, hanem a bölcsesség irányítja a dolgokat. **Dicsőség a mindenütt jelenlévő és láthatatlan Úrnak**!

10. Ez az isteni királyság nagyon világosan megmutatkozott az egykor büszke babiloni uralkodó előtt, abban hogy **örökkévaló**. Az Örökkévaló uralma nem terjedhet úgy, ahogyan más királyságok: "*nemzedékről nemzedékre".* A leghatalmasabb király örökli a hatalmat, és hamarosan átadja jogarát az utódjának. Azonban az Úr „napjainak nincs kezdete és éveinek sincs vége”; az előd vagy utód rá nem alkalmazható szavak. • Más monarchiák addig állnak, amíg hatalmuk megdönthetetlen, de egy gonosz órában egy nagyobb hatalom összezúzhatja őket. Nincs nagyobb hatalom Istennél; igen, nincs más hatalom, csak ami Istentől származik, mert "Isten egyszer szólt; s kétszer hallottam ezt:  **a hatalom Istené**"; ezért az ő monarchiája nem gyűrhető le, és örökkévalónak kell lennie. Dinasztiák múltak el, kihaltak örökösök híján, de az örökké élő Isten nem kér senkit, hogy utódja legyen és megörökítse a nevét. • Belső romlások gyakran romboltak le birodalmakat, amelyek úgy álltak magasan, mint az erdei fák, dacolva a viharral: a fa belseje korhadt lett, és nemsokára, a rothadástól meggyengülve, a bukás felé billent; de a végtelenül szent **Istennél nincs igazságtalanság, tévedés, részrehajlás vagy gonosz indíték az ügyei intézésében; minden szeplőtelen szentséggel, megfellebbezhetetlen igazságossággal, változatlan hűséggel, makulátlan méltányossággal, csodálatos irgalommal és túláradó szeretettel van elrendezve.** Az ő országának minden eleme a legkonzervatívabb, mert radikálisan igaz. Nincs gonosz kovász a Mindentudás tanácstermében, nincs romlottság a mennyei ítélőszéken; ezért "***az ő trónja igazságban áll***". (Zsoltárok 47:8) Mivel az ő trónja szent, örülünk, hogy azt soha nem lehet elmozdítani.

11. Itt állj meg, kedves hallgatóm, és engedd, hogy lelked szeme újra szemlélje a dolgok itt lefektett képét. Isten uralkodott az első naptól fogva, és Isten fog uralkodni, amikor a napok elmúltak. **Mindenütt, mindenkor ő az uralkodó Isten!** - uralkodott, amikor a fáraó azt mondta: "Ki az az Úr, hogy engedelmeskedjem neki? " éppúgy, mint amikor Mirjám dobot ragadott, és azt mondta: "Énekeljetek az Úrnak, mert dicsőségesen győzedelmeskedett." Uralkodott, amikor írástudók és farizeusok, zsidók és rómaiak egyszülött Fiát a keresztre szegezték, éppúgy, mint amikor az angyali kíséret diadalmasan kiáltotta: "Emeljétek fel fejeteket, ó, ti kapuk, és emelkedjetek fel, ti örök ajtók, hogy bevonulhasson a dicsőség Királya." Uralkodott a világot sújtó csapások közepette éppúgy, mint ahogyan a béke felhőtlen napjaiban fog uralkodni. A trón soha nem üresedik meg, a jogart soha nem teszi félre. Jehova mindig király, és örökkön-örökké király marad. • Ó, **boldog alattvalók**, akik ilyen trónra tekinthetnek! Ó, áldott gyermekek, akiknek ilyen király az Atyjuk! Ti, mint királyi papság, biztonságban érezhetitek mind a királyi, mind a papi rangotokat, mert ez a legyőzhetetlen Király biztonságban ül a trónján. A ti uralkodótok nem adta át kardját egy felsőbbrendű ellenségnek, nem kell más vezetőt keresnetek. Drága Fia személyében arany gyertyatartóink között jár, és jobb kezében tartja csillagainkat. Nem alszik és nem szunnyad Izráelnek őrizője.

12. De nekünk sietnünk kell. Az Isten előtt megalázkodó Nabukodonozor *harmadszor* **rendkívüli nyelvezetet használ az emberiség semmisségére vonatkozóan. "A föld minden lakója olyan, mint a semmi** ". Ezek Nabukodonozor szavai, de ezt **Ézsaiás** is megerősíti: "*Íme, a nemzetek olyanok, mint csepp a vödörben",* az észrevétlen csepp, amely a vödörben marad, miután kiürítették a vályúba, vagy a csepp, amely a kútból való felhúzáskor hullik belőle vissza, túlságosan jelentéktelen dolog ahhoz, hogy figyelmet érdemeljen. "*És olyanok, mint a porszemek a mérlegserpenyőben*"; mint a por, amely a mérlegre esik, de nem elégséges ahhoz, hogy a mérleget bármilyen mértékben befolyásolja. "*Íme, a szigeteket, mint kis port emeli fel* ". Egész szigetvilágokat emel fel, mint jelentéktelen apróságokat. Ezt a mi hármas (britt) királyságunkat nemcsak kicsinek, hanem "nagyon kicsinek" tartja. Ausztrália hatalmas szigetét, a Csendes-óceán drágaköveit, a Déli-óceán nemzeteit, mindezeket úgy kezeli, mint a gyerekek a játékaikat. "*Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja.*" Ha tehát Nabukodonozor messzire megy, Ézsaiás a Lélektől ihletve még messzebbre megy; az egyik a nemzeteket "semminek" nevezi, a másik pedig "kevesebbnek a semminél és hiábavalóságnak". Az Ézsaiás 40:15-17-ben találjátok ezeket az igéket. • Most figyeljétek meg az egyes szavak erejét: "a **föld minden lakója**", nem csak néhányan közülük, nem a szegények közülük, hanem a gazdagok, a királyok, a bölcsek, a filozófusok, a papok, mind együttvéve "olyanok, mint a semmi". Micsoda gyülekezet lenne, ha minden nemzetet össze lehetne gyűjteni! Lenyűgöző látvány tárul a szemem elé! Egy sasszárnyra lenne szükség, hogy valaki át tudjon repülni a hatalmas gyülekezet felett. Hol lehetne olyan síkságot találni, ahol mindannyian elférnének? Pedig mindannyian, mondja a szöveg, "olyanok, mint a semmi".

13. Most pedig figyeljétek meg, hogy **önmagukban** olyanok; mert mindannyiunkkal kapcsolatban, akik itt összegyűltünk, bizonyos, hogy **volt idő, amikor nem léteztünk - akkor nagyon is "semmik" voltunk**. Ebben a pillanatban is, ha Isten úgy akarja, megszűnhetünk élni, és így egy lépésben visszatérhetünk a semmibe. • **Semmik sem vagyunk önmagunkban,** csak azok vagyunk, amiknek ő megengedi, hogy legyünk, és amikor eljön az idő - és ez egy nagyon hamar bekövetkezhet, ami ezt a világot illeti - semmik leszünk. Minden, ami megmarad belőlünk az emberek fiai között, egy kis dombocska lesz egy temetőben vagy egy vidéki templomkertben, mert semmiben sem lesz részünk, ami a nap alatt történik. • Testvéreim, **mit számít ma már az összes özönvíz előtti több milliókat számláló emberiség**? Mit számítanak Nimród, Sishak, Sennacherib, Cyrus seregei? Mit számol a világ azokkal a milliókkal, akik követték Nabukodonozor hadjáratát, akik engedelmeskedtek Cyrus intésének, akik Xerxész szeme elől eltávoztak? Hol vannak azok a nemzedékek, akik elismerték Nagy Sándor fennhatóságát, vagy azok a légiók, akik követték és szinte imádták a cézárok sasait? Jaj, még őseink is, hol vannak? Fiaink előre figyelmeztetnek minket, hogy meg kell halnunk. Hát nem azért születtek, hogy eltemessenek minket? Így múlnak el a nemzedékek, mint az erdei levelek egymást követő sorozata; és mi mások ők, mint legjobb módozatban is "teljesen hiábavalók"?

14. A **nemzetek** semmiségek Istenhez képest. **Ahogyan összeállíthatsz akárhány rejtjelet, amennyit csak akarsz, és mind semmit sem tesznek ki, ugyanúgy összeadhatsz akárhány embert, minden feltételezett erejükkel és bölcsességükkel együtt, amennyit csak tudsz, és mind semmi sem ér Istenhez viszonyítva.** Ő az egység. Ő mindenben mindent képvisel, és mindent felfog; és minden más csak sok értéktelen rejtjel, amíg az ő egysége nem teszi őket számottevővé. • Itt hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy **minden ember, akit Isten szellemileg tanít, saját tapasztalatból érzi a saját teljesen semmi voltát**. Amikor belső szeme, mint Jóbé, meglátja az Urat, megveti önmagát, visszahúzódik a földbe, úgy érzi, hogy egyetlen másodpercre sem tudja magát a Magasságossal szembeállítani vagy összehasonlítani.

*Nagy Isten, milyen végtelen vagy te!*

*Mily csekély a mi létünk értéke!*

hangzik a vers, amely természetszerűleg ugrik az ajkára minden olyan embernek, **aki ismeri önmagát és ismeri Istenét.** • **Lelki értelemben** is a mi **semmiségünk nagyon is szembetűnő**. • ***Semmik voltunk a kiválasztottságunkban***: "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket"; „A gyermekek még meg sem születtek, sem jót, sem rosszat nem cselekedtek, hogy megmaradjon az Isten szándéka a kiválasztás szerint, nem cselekedetekből, hanem attól, aki elhív"; "Nem attól van, aki akarja, sem attól, aki fut, hanem Istentől, aki irgalmasságot cselekszik".• ***Semmi sem voltunk a megváltásunkban***; semmit sem tettünk hozzá ahhoz az árhoz, amelyet Jézus fizetett: "Egyedül tapostam a sajtót, - mondja - és a nép közül senki sem volt velem". ***Semmik vagyunk az újjászületésünkben***: vajon a lelkileg halottak segíthetnek-e az áldott Istennek megeleveníteni őket? "A Lélek az, aki megelevenít, a test nem használ semmit". "Az Ő alkotása vagyunk, újjáteremtve Krisztus Jézusban." • Ha majd a mennybe jutunk, imádatunk részévé fogjuk tenni, hogy megvalljuk, hogy mi kevesebbek vagyunk a semminél és hiábavalóságnál, de Isten minden a mindenben; ezért koronánkat az ő lábai elé tesszük, és neki adjuk az összes dicséretet örökkön-örökké.

15. "A föld lakói olyanok, mint a semmi". Ez egy csodálatos kifejezés, és láthatjátok, hogy nem próbálom megmagyarázni sem ezt, sem a szöveg bármely részét; inkább a szöveggel azonos értelmű szavakat ismétlek meg illusztrációként. Előttem nagy mélység van, és ki fogja azt kifürkészni? Nem akarom az örök rendet értelmetlen beszéddel elhomályosítani.

16. Ha egy földműves birtokán valahol lenne egy hangyaboly; tegyük fel, hogy tízezer hold földje van; akkor az a hangyaboly valamilyen arányban, bár nagyon kicsi arányban állna a tízezer hold földdel; nem lehetne olyan szigorúan azt mondani, hogy olyan semmiség, mint e világ, ha Istenhez hasonlítjuk. **Ez a kerek Föld igen jelentéktelen arányt képvisel Isten hatalmas teremtéséhez képest,** még ahhoz képest is, amit a távcsővel tár elénk; és okunk van azt hinni, hogy mindaz, amit a távcsővel láthatunk - ha valóban világok tömkelegéről van szó -, csak olyan, **mint egy tűszúrás** London városához képest; - csak olyan mindez, ha a messzire nyúló világegyetemhez mérjük. • Ha úgy lenne is, hogy az elméd képes lenne átfogni Isten egész teremtését, akkor is csak csepp lenne a vödörben magához Istenhez képest, aki mindezt megteremtette, és akár tízezerszer annyit tudna teremteni, és akkor is csak hatalmának kevés részét venné igénybe... • Ez a világ tehát nem áll olyan arányban az Úrral, mint egy hangyaboly a tízezer holdnyi birtokhoz viszonyítva. Ha pedig a gazda meg akarja művelni a földet, egyáltalán nem valószínű, hogy ügyei intézése során bármilyen tekintettel (gondos figyelemmel) lenne erre a hangyabolyra, és minden valószínűség szerint feldönti és elpusztítja azt. Ez bizonyítja a hangya jelentéktelenségét, és az ember nagyságát a hangyákhoz képest; de mivel ez a gazda részéről bizonyos fokú feledékenységet vagy figyelmen kívül hagyást feltételez, a hangyák elég nagyok ahhoz, hogy elfelejtsék őket, de a nemzetek még ehhez sem elég nagyok. • Ha a földműves számára lehetséges lenne, hogy minden nehézség nélkül úgy valósítsa meg összes terveit, hogy anélkül, hogy megzavarná az munkája végzését, minden madárról, hangyáról és féregről gondoskodás történne a tervében, milyen nagy lenne akkor a hangyákhoz képest! És az Úrral éppen ez a helyzet: ő **úgy rendez el mindent, hogy látszólag erőfeszítés nélkül a gondviselés kormányzása minden érdeket felölel, senkit sem bánt meg, hanem igazságot szolgáltat mindenkinek**. • Az emberek olyan kevéssé állnak Isten útjában, hogy soha nem találja szükségesnek, hogy akár egyetlen emberrel szemben is igazságtalanságot kövessen el, és soha egyetlen magányos teremtményt sem késztetett egyetlen szükségtelen szenvedésre. **Ebben rejlik nagysága, hogy minden kicsinységet erőlködés nélkül felfog, gondviselése mindenre kiterjed: bölcsességének dicsősége éppoly bámulatos, mint hatalmának fensége; és szeretetének és kegyelmének ragyogása éppoly csodálatos, mint szuverenitásának rettenete**. • *Azt tesz, amit akar, mert senki sem állíthatja meg; de soha, semmi esetre sem akar olyat tenni, ami igazságtalan, szentségtelen, irgalmatlan, vagy bármilyen módon összeegyeztethetetlen páratlan jellemének tökéletességével.* • Itt álljunk meg, és imádkozzunk hódolattal! Nekem legalábbis ezt kell tennem; mert lelkem szemei úgy fájnak, mintha a vakító fényű napot bámulnám.

17. Most térjünk rá a következő mondatra, amely **feltárja** **a szuverén módon működő isteni hatalmat**. "***Az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakói között***".• Ezt könnyű a *mennyei seregre* vonatkoztatni, hiszen tudjuk, hogy Isten akarata a mennyben teljesül: áhítattal imádkozunk, hogy a földön is ugyanígy teljesüljön még. Az angyaloknak az a mennyországuk, hogy engedelmeskedjenek a mennyei Istennek. • Az "ég seregei" kifejezés alatt a ***bukott angyalok*** is értendők, akik egykor e sereghez tartoztak, de lázadásuk miatt kiűzték őket a mennyből. **A démonok akaratlanul, de mégis szükségszerűen teljesítik Isten akaratát.** "Amit az Úr akar, azt megcselekszi az égben és a földön, a tengerekben és minden mélységben". • Amikor a szövegben azt olvassuk, hogy ***a földön Isten akarata teljesül***, akkor látjuk, hogy ez bizonyos mértékig így van ***az igazak között***, akiknek megújult szíve Isten dicsőségét keresi. De az igazság ennél tovább megy, mert ***ez az akarat teljesül az igazságtalanokban is, és azokban is, akik nem ismerik őt; igen, azokban is, akiknek akarata elszántan ellene szegül; mégis, valamiképpen - számunkra ismeretlen módon - Isten akarata mégis megvalósul.*** (Példabeszédek 19:21 ApCsel 4:27.28. • Meg tudom érteni, hogy egy ember fog megannyi fadarabot, és úgy rendezi el őket, ahogy neki tetszik, és nem látok ebben semmi különös ügyességet; de **az isteni dicsőség csodája ebben rejlik - hogy az embert szabad cselekvővé tette, akarattal ruházta fel, amely akaratba soha nem avatkozik bele, csak az elme törvényei szerint; hogy teljesen szabadon hagyja őket, hogy azt tegyék, amit akarnak, és ők maguk általánosan akarnak az ő akaratával ellentétesen cselekedni; és mégis, ilyen csodálatos a mennyei stratégia, ilyen csodálatos az isteni elme ereje, hogy mindennek ellenére Isten akarata teljesül.** • Egyesek azt feltételezik, hogy amikor Dáviddal együtt hisszük a 115. zsoltárban, hogy Isten azt tette, amit akart, akkor tagadjuk a ***szabad cselekvést,*** és szükségképpen az ***erkölcsi felelősséget*** is. Nem, hanem kijelentjük, hogy akik ezt tennék, azok annak régi szeszélyes szellemtől vannak áthatva, aki így szólt: "*Miért hibáztat hát engem, hiszen ki állhat ellen az ő akaratának*?" És a mi egyetlen válaszunk Pálé: "Nem úgy van; *de kicsoda vagy te, ó ember, hogy Isten ellen feleselsz?*". • Meg tudod-e érteni, mert én nem tudom, hogyan lehet **az ember szabad cselekvő, felelős cselekvő, úgy, hogy a bűne a saját akaratából elkövetett bűn, és őt terheli, és soha nem Istent, és ugyanakkor mégis Isten tervei teljesülnek, és az ő akaratát még a démonok és a romlott emberek is teljesítik** – nos, ezt nem tudom felfogni: de *habozás nélkül hiszem, és örülök neki, bár soha nem remélem, hogy megértem*. • **Egy olyan Istent imádok, akit soha nem fogok megérteni.** Ha a tenyerem mélyén meg tudnám fogni, nem nevezhetném őt Istenemnek; és ha úgy érteném meg a cselekedeteit, hogy úgy tudnám olvasni őket, mint egy gyermek az ábécéskönyvet, akkor nem tudnám imádni őt; de mivel ő olyan végtelenül nagy, *itt* igazságot találok, *ott* igazságot, *sokféle formában* igazságot; és **ha nem is tudom egyetlen rendszerbe tömöríteni a benne talált igazságokat, tudom, hogy számára minden világos, és megelégszem azzal, hogy ő tudja, amit én nem tudok**. Ma az a dolgom, hogy imádjam és engedelmeskedjem neki: idővel, ha Ő úgy látja jónak, többet fogok tudni felőle, és jobban fogom imádni. • **Szilárd meggyőződésem, hogy a mennyben, a földön és a pokolban mindenről kiderül, hogy hosszú távon az isteni terv részei**; ***Isten azonban soha nem a bűn szerzője vagy cinkosa, soha! Soha nem más, mint a bűn gyűlölője és az igazságtalanság bosszúállója.*** A bűn az emberen nyugszik, teljes egészében az emberen, és **mégis valami különös mindent uraló erő által, Istenhez méltó és titokzatos módon, Isten létéhez hasonlóan, mindezekben megvalósul az Ő legfőbb akarata.** • Figyeljük meg, hogy a két igazság hogyan ötvöződik a gyakorlatban, és hogyan fogalmazódik meg ugyanabban **a igeversben Urunk keresztre feszítésével kapcsolatban:** *"Őt, akit Isten elhatározott tanácsa és előre tudása által adott halálra, megragadtátok és gonosz kezeitekkel keresztre feszítettétek és megöltétek".* (ApCsel 2:23) Nos, ha megtagadnánk ezt az igazságot, mert nem tudjuk megérteni, azzal nagyon sok fontos ismerettől zárkóznánk el. • Testvérek, *ha Isten nem uralkodik mindenütt,* akkor valami uralkodik ott, ahol ő nem uralkodik, és így nem mindenütt jelenvalóan uralkodik. Ha nem Istennek akarata érvényesül, akkor valaki másnak az akarata, és eddig az a valaki Isten riválisa. **Soha nem tagadom az ember szabad cselekvőképességét, és nem csökkentem a felelősségét, de soha nem merem az ember szabad akaratát mindenhatósággal felruházni, mert ez azt jelentené, hogy az embert egyfajta Istenné tenném, ami gyűlölendő bálványimádás**. • Sőt, ha valahol (bárhol) elismered a ***véletlent***, akkor mindenhol és mindenben el kellene ismerned, hogy a véletlen vezet, mert minden esemény összefügg egymással, és egymásra hat. A gondviselés kerekének egyetlen zavaró fogaskereke, - amely meghibásodott, vagy a Sátánra van bízva, - vagy az ember Istentől független abszolút szabadsága, tönkretenné az egész gépezetet. Nem merem elhinni, még magáról a bűnről sem, hogy mentesülhet a gondviselés ellenőrzése vagy az egész föld bírájának uralkodó kormányzása alól. • **Gondviselés nélkül boldogtalan lények lennénk**, az isteni hatalom egyetemessége nélkül a gondviselés tökéletlen lenne, és bizonyos pontokon védtelenek és kiszolgáltatottak maradnánk azoknak a gonoszságoknak, amelyekről ez az elmélet azt feltételezi, hogy kívül esnek az isteni ellenőrzésen. Boldogok vagyunk, hogy igaz az, hogy "*az Úr úgy cselekszik, ahogyan akar, mind az ég seregében, mind a föld lakói között*".

18. Tekintsük most a ***textus ötödik részét***: "***Senki sem fékezheti meg a kezét, és senki sem mondhatja neki: Mit csinálsz***? " Ebből arra következtetek, hogy **Isten végzése ellenállhatatlan és megfellebbezhetetlen.** • Egyes kommentátorok szerint az eredeti szövegben egy gyermek kezére adott ütésre való utalás található, amely a gyermeket egy tiltott cselekedet abbahagyására készteti. Senki sem bánhat így az Úrral. Senki sem akadályozhatja meg őt, vagy késztetheti arra, hogy megálljon. Neki hatalma van ahhoz, hogy azt tegye, amit akar. **Így mondja Ézsaiás is: "*Jaj annak, aki harcol Teremtőjével! Küzdjön a cserépedény a föld cserépedényeivel! Vajon mondja-e az agyag annak, aki formálja: "Mit csinálsz?", vagy mondja-e a te készítményed: "Nincsenek kezeid?"*** • Az ember tehát tehetetlen, és lehetetlen, hogy ellenálljon Isten végzésének. • Általában ***nem ismeri Isten szándékait***, ***bár tévesen azt hiszi, hogy ismeri:*** **gyakran azzal, hogy szembeszáll e látszólagos szándékkal, akarata ellenére teljesíti Isten titkos szándékát**. Ha az ember ismerné is Isten szándékait, és minden erejével ellene szegülne, mégis, ahogyan **a pelyva nem tud ellenállni a szélnek, ahogyan a viasz nem tud ellenállni a tűznek, úgy az ember sem tud hatékonyan ellenállni a Magasságos abszolút döntésének és szuverén jóakaratának.** • Csakhogy, itt van a mi **vigasztalásunk**: rendjén van és helyes, hogy Isten rendelkezik ezzel az erővel, mert mindig a legszigorúbb egyenességgel (becsületeséggel) használja az erejét. ***Isten nem akarhat semmi igazságtalan, lelketlen, kegyetlen, istentelen dolgot. Őt nem kötik olyan törvények, mint minket, hanem ő maga a törvény***. Nekem és neked van "kell" és "nem szabad", de ki mondja Istennek, hogy "kell", vagy ki mondja, hogy "nem szabad"? Ki akar törvényt szabni, törvényhozó lenni a királyok Királyának? • **Isten szeretet. Isten szentség. Isten a törvény.** Isten ***szeretet***, és amennyiben azt teszi, amit akar, azt akarja, hogy szeressen. Isten ***szent***, és azt téve, amit akar, ő a szentséget akarja, ő igazságot akar, és méltányosságot akar (mert ilyen a természete); és bár ezer kérdés merülne fel, hogy ez hogyan igazságos? hogyan szerető? hogyan bölcs? az egyetlen elégséges válasz az, hogy -

*Isten önmagának saját értelmezője*

*Ő világossá teszi, mit nem lát az elme.*

Ó emberek fiai! nem az én dolgom megmagyarázni a Végtelen rejtélyeit, ő majd megmagyarázza magát. Nem vagyok olyan szemtelen, hogy az ő apologétája legyek. Ő majd tisztázza magát. Nem vagyok hivatott arra, hogy igazoljam és tisztázzam a jellemét. "***Vajon az egész föld bírája nem cselekszik helyesen?"*** Micsoda ostobaság gyertyát tartani, hogy megmutassuk a nap fényességét! Mennyivel nagyobb ostobaság a háromszorosan szent Jehova *védelmére* törekedni! • Hadd beszéljen ő maga, ha leereszkedik ahhoz, hogy vitatkozzon veletek. Ha csak a mennydörgését halljátok, mennyire reszkettek! Ha villámai lángra lobbantják az eget, mennyire csodálkoztok! Álljatok hát fel, és kérdezzétek ki őt, ha meritek. • Ha a tengeren utazol és vihar támad, amikor hajód minden fája nyikorog, amikor az árboc megtört, amikor a tengerészek tántorognak, mint a részegek, amikor a fejed felett szörnyű vihar tombol, és Isten mennydörgő hangját hallod a viharban, körülötted pedig üvölt a szél, akkor abba hagyod a civakodást, és **Hozzá kiáltasz a bajban**. Cselekedjetek tehát ma éppen úgy, ahogyan ilyen esetben tennétek, mert ugyanúgy az ő kezében vagytok. (Zsoltárok 99,1.5; 100:3-4)

19. Megpróbáltam tehát kifejteni igénk tanítását.

II.

20. Most pedig, nagyon röviden, vizsgáljuk meg a **gyakorlati útmutatást**.

21. Azt hiszem, **az első tanulság** az, hogy **milyen bölcs dolog egynek lenni vele**! Amikor tanulmányomban meghajoltam e szöveg fenséges volta előtt, éreztem a lelkemben: "**Ó, mennyire vágyom arra, hogy tökéletesen eggyé váljak ezzel a végtelenül hatalmas, dicsőséges és szent Istennel. Hogyan merészelhetnék az ellensége lenni**?" Akkor úgy éreztem, ha eddig nem adtam meg magam, most ***meg kell adnom magam neki, megalázkodva előtte***. • Bárcsak bárki közületek, aki nem az Ő akaratát teljesíti, feladná reménytelen lázadását. Ő meghív titeket, hogy jöjjetek. Megparancsolhatta volna nektek, hogy távozzatok. De végtelen **szuverenitásában Jézus Krisztust jelölte ki az emberek Megváltójává**. Jöjjetek, és fogadjátok el ezt a Megváltót hit által.

22. Milyen **bátorító ez** **azok számára, akik eggyé váltak Istennel!** Ha ő a mi oldalunkon áll, ki lehet ellenünk? "A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk, menedékünk". • Úgy kell gondolkodnunk, mint az a hívő asszony, akit egy földrengés idején megfigyeltek, hogy nagyon boldog volt. Mindenki más félt - házak dőltek le, tornyok omlottak össze, de ő mosolygott; és amikor megkérdezték tőle, hogy miért, azt válaszolta: "***Annyira örülök, hogy az én Istenem meg tudja rázni a világot***; azt **hittem**, hogy képes rá, és most szemeimmel **látom**, hogy képes rá. Ezért vagyok boldog." • **Örüljetek, hogy van, akiben bízhattok, aki számára semmi sem lehetetlen, aki meg tudja és meg is fogja valósítani a céljait**. • A szívem úgy érzi, hogy ő adná neki a hatalmat, ha nem lenne meg neki, és ha az egész az enyém lenne, akkor is minden hatalmat a kezében hagynék, még ha különben birtokolhatnám is. "Nagy Isten, uralkodj fölöttébb, mert nincs hozzád hasonló." **"Az Úr uralkodik, örvendezzen a föld,** örvendezzen a szigetek sokasága".

23. **Milyen örömteli kell, hogy legyen ez a gondolat minden szent lelkimunkás számára!** Te és én Isten és az ő Krisztusának oldalán sorakoztunk fel, és bár az ellenünk fellépő hatalmak nagyon erősnek tűnnek, a legyőzhetetlen Király azonban hamarosan biztosan megfutamítja őket. A romanizmus (római katolikus vallási befolyás), a bálványimádás, a hitetlenség, ezek mind hatalmas dolgoknak tűnnek; • és ilyennek látszanak a fazekas műhelyéből frissen kikerült edények is - egy gyermek azt hiszi róluk, hogy kőből vannak; de amikor az Úr Jézus vasrúddal lesújt rájuk, nézd, hogy repülnek szerteszét a cserépdarabok! Ezt fogja megtenni nemsokára. Felemeli rettenetes karját, erejét kinyilvánítja, és lesújt vasrúdjával, és akkor látni fogják, hogy **az igazságnak, amint az Jézusban van, győznie kell és győzni fog**!

24. **Milyen segítség lesz ez a számotokra, akik szenvedtek**! Ha Isten az, aki mindent tesz, és **semmi sem történik Istenen kívül**, még az ember gonoszsága és kegyetlensége is még mindig az ő uralma alatt áll, **akkor készségesen alávethetitek magatokat.** Milyen kegyesen és milyen jó arccal csókolhatjátok meg a kezet, amely megver benneteket! A férj a mennybe ment, Isten vitte el; a vagyon elolvadt, Isten engedte meg. Kiraboltak, mondjátok; nos, • **ne gondoljatok annyira a másodlatos okra, nézzétek a nagy első okot**. Ha megütsz egy kutyát, az beleharap a botba; ha bölcs lenne, akkor rád nézne, aki használod. Ne a nyomorúságok második okát nézzétek, nézzétek a nagy első okot; • **a ti Istenetek az, aki mindenben benne van, a ti** **Atyaistenetek, a végtelenül jó.** Melyiket szeretnéd, hogy a földön teljesüljön, a te akaratodat vagy Isten akaratát? Ha bölcsek vagytok, azt mondjátok: "Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg". Akkor ***fogadd el a gondviselés útjait. Mivel Isten rendeli el őket, fogadd el őket hálás dicsérettel.*** • **Ebben van az Istennek való igazi áldozat**, amikor azt mondhatjuk: "Ha meg is öl, mégis bízom benne". Jót kaptunk tőle, és áldottuk őt – nos, a pogány emberek és vámszedők is megtehették volna ezt; de ***ha rosszat kapunk, és mégis áldjuk őt, ez a kegyelem, ez az ő Szentlelkének munkája.*** ***Ha meg tudunk hajolni megsemmisítő csapásai előtt, és érezzük, hogy ha az ő kezének súlya által való összezúzásunk dicsőséget hoz neki, akkor elégedettek vagyunk; ez az igazi hit***. • Adj nekünk elég kegyelmet, ó Uram, hogy hűségünkben sohase valljunk kudarcot, hanem hűséges szolgáid legyünk még a szenvedések legégetőbb tüzében is. Ó a Szentlélek segítsen, hogy az elmét így alá tudjuk vetni Istennek! • Néhányan **rúgkapálnak az isteni szuverenitás tanítása ellen**, de attól tartok, hogy ez azért van, **mert lázadó, büszke lelkületűek.** Azok, akik engedelmesnek érzik magukat Isten iránt, nem tudják vágyuk szerint eléggé felmagasztalni, magasra emelni Őt, sohasem vonakodnak attól, hogy neki túlságosan abszolút tekintélyt adjanak. **Csak egy lázadó gyermek szeretné, ha az apát szabályokkal és előírásokkal kötnék meg**. Nem, az én Atyámnak feltétlenül helyesen kell cselekednie, ez biztos, tegyen bár, amit csak akar.

III.

25. **Milyen a HELYES LELKÜLET, amelyben mindezt szemlélhetjük?**

26. Az első **az alázatos imádat**. Nem imádjuk Istent eléggé, testvéreim. Még a nyilvános összejöveteleinken sem imádjuk Őt eléggé. Ó, imádjátok a Királyt! Hajtsátok meg most a fejeteket - inkább **hajtsátok meg a *lelketeket*, és imádjátok őt, aki örökkön-örökké** él. Gondolataitok, érzéseitek, ezek jobbak, mint az oltáron felajánlandó bikák és kecskegidák: Isten elfogadja őket. ***Imádjátok őt a legalázatosabb, meghajló tisztelettel, mert ti semmitek vagytok, ő pedig minden mindenben.***

27. Ezután legyen szívetekben a **kétkedés nélküli megnyugvás** szelleme (Isten útjait felül nem bíráló, annak igazságosságát kétségbe nem vonó, vele való egyetértés szelleme). Ő akarja ezt! Ha ez így van, akkor ***megteszem***, vagy ***elviselem***. Isten segítsen benneteket, hogy tökéletes ráhangolódásban, áldott beletörődésben éljetek.

28. Ezután **gyakoroljátok a tiszteletteljes szeretet szellemét**. Vajon reszketek-e eme Isten előtt? Akkor több kegyelmet kell keresnem, hogy ***úgy szeressem őt, amilyen***; • ne akkor szeressem, amikor gondolataim csökkentették őt ragyogásától, és megfosztották (lefokozták) dicsőségétől, hanem **úgy szeressem őt, mint abszolút uralkodót**, mert ***ezt az uralkodást Jézus Krisztuson, az én pajzsomon és az Ő Felkentjén keresztül látom gyakorolni.*** Hadd szeressem Istenemet és Királyomat, és legyek udvari embere, aki boldog, hogy trónja közelébe engedik, hogy szemlélhesse a Végtelen Felség fényét.

29. Végül pedig legyen a mi lelkünk teljes **mélységes örömmel**. Azt hiszem, nincs ***még egy olyan tanítás a haladó keresztyén számára, amely az örömnek olyan mély tengerét tartalmazná, mint ez***. **Az Úr uralkodik**! Örüljön a Föld! - Az Úr a király mindörökkön örökké! Nos, ha így van, akkor minden rendben van. • Ha eltávolodsz Istentől, eltávolodsz a békétől. **Amikor a lélek belé merül, és érzi, hogy minden benne van, akkor nyugodt gyönyört érez, békét, mint egy folyó, kimondhatatlan örömöt**. • Törekedjetek ma reggel erre az örömre, szeretteim, és aztán menjetek, és fejezzétek ki ezt dicsőítő énekeitekben. Ha ma délután egyedül vagytok, bármelyikőtök, és nem vagytok szolgálatban, mindenképpen áldjátok és magasztaljátok Istent**. Emeljétek fel szíveteket az Ő dicséretére, mert "aki dicséretet mond, az Istent dicsőíti"**.

30. Az Úr hozzon mindnyájunkat a Jézus Krisztusba vetett hit által összhangba ezzel az örökké áldott és örökké élő Istennel! És neki legyen dicséret és dicsőség örökkön-örökké. Ámen!

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/949-the-unconquerable-king/>

**A MEGÁTALKODOTTSÁG MEGDORGÁLÁSA**

**Charles Simeon prédikációja (1127)**

**Forrás: Charles Simeon: IMPENITENCE REPROVED, Discourse No. 1127 from Horae Homileticae…**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/5/22/5/22/>

**Dan\_5:22. *És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg szívedet, pedig mindezt tudtad*.**Egy kegyes lelkész adottságai közül a két legfontosabb az önzetlenség és a hűség. Az az ember, aki "a saját hasznát keresi", vagy fél "Isten egész tanácsát hirdetni", méltatlan a szent hivatalra: nem remélheti, hogy hasznára lesz az embereknek, vagy elfogadja Isten. Dániel próféta példája mindenképpen követésre méltó. Miután Belsazár király utána küldött, hogy értelmezze azt az írást, amelyet Isten felirt annak a teremnek a falára, ahol az istentelen uralkodó lakomázott, megvetéssel utasított vissza minden felajánlott jutalmat; és szemtől szembe megdorgálta az uralkodót, akit a birodalomban senki más nem mert volna megsérteni: "Ajándékod legyen a tiéd" - mondja - "és másnak add a jutalmadat". 'Isten itt megírta a végzetedet, istentelenséged miatt. Sokáig tűrt téged, és különös előnyöket adott neked a bűnbánathoz, ha lett volna szíved élni velük: tudtodra adta minden rendelkezését atyáddal, Nabukodonozorral szemben:' "de te, az ő fia, Belsazár, nem aláztad meg magadat, pedig mindezt tudtad."  
  
Az itt Belsazárnak adott szemrehányás teljes értelmében alkalmazható ránk is. Engedjétek meg tehát, hogy Dániel helyébe álljak, és megmutassam nektek,  
  
**I. Milyen előnyöket élveztünk lelkünk megalázása érdekében...**  
  
Belsazárnak bizonyára nagy előnye volt, hogy látta, hogyan bánt Isten az apjával (nagyapjával), mind a rá kiszabott ítéletekben, mind a neki nyújtott kegyelmekben. Isten ezekben az intézkedésekben világosan megmutatta, hogy mennyire haragszik a bűnre, és hogy kész kegyelmet nyújtani a bűnbánó megtérőknek. A világegyetem legnagyobb uralkodójára, Nabukodonozorra kiszabott ítélet az volt, hogy megfosztotta értelmétől, és hét évre arra ítélte, hogy egy állathoz hasonlítson, és úgy bánjanak vele, mint egy állattal; arra rendelte, hogy füvet egyen, mint egy ökör, és mint bármely közönséges állat, ki volt téve az időjárás minden változásának és viszontagságának, menedék és barát nélkül, aki együtt érezhetett volna elhagyatott helyzetével. Miután azonban Isten e megalázó bánásmóddal megvalósította vele szemben kegyelmes szándékát, visszaadta neki az ép elmét és a királyi tisztségek gyakorlását; sőt, elhozta őt a valódi kegyesség birtokába is, és végül egy sokkal nemesebb királyság élvezetébe is eljuttatta.  
  
És vajon nem ugyanezt az előnyt adta-e nekünk is? Igen, és még egy sokkal nagyobbat: mert tudtunkra adta,  
  
**1. A bűn elleni felháborodását; nem csak egy esetben, hanem minden korban...**  
  
[Visszamehetünk a bűn legelső megjelenéséig az emberiségben; és ott a legszörnyűbb színekkel megírva látjuk Isten felháborodását ellene. Első szülőnket nemcsak a **Paradicsomból** száműzték, hanem halálos ítéletet is hirdettek ellene, és az egész földet és minden utódját megátkozták miatta. A pokol már korábban is meg volt teremtve, mint a bukott angyalok befogadó helye: de mostantól fogva az emberi faj millióival kellett benépesülnie, akik Ádámtól romlott természetet kaptak, követik az ő rossz példáját, és bűneikben fognak elpusztulni.  
  
Ahogy tovább haladunk a világ történetében, ismét látjuk Isten bűnökkel szembeni nemtetszését, amely az **özönvízkor** nyilvánult meg; az ítélet következtében az egész földön minden teremtmény elpusztult, kivéve azt a néhányat, amely bejutott Noé bárkájába.  
  
A bűnnel szembeni utálatát nem kevésbé erőteljesen jelezte **Szodoma és Gomora**, valamint a síkság összes városának elpusztítása az égből jövő tűz által. Ebben a szörnyű ítéletben a csecsemő és a újszülött, valamint az ország legmerészebb gonosztevője is odaveszett. Bizonyára az ilyen események szemlélése után nem lehet kétségünk afelől, hogy az isteni gondolkodásban a bűnnek a legmélyebb utálat tárgyának kell lennie.  
  
De nem kell visszamennünk a távoli korokba. Csak körül kell néznünk magunk körül és magunkba tekintetünk, és minden oldalról ugyanazt a szörnyű igazságot fogjuk látni. Honnan van az, hogy viharok és hurrikánok pusztítják a földet, és mindenféle csapások sújtják az emberi nemet? Honnan van az, hogy a fájdalom, a bánat és a halál nem csak az öreg bűnöst, hanem az újszülött ártatlant is megtámadja? Honnan van az, hogy nincs olyan ember a földön, kivéve az istenfélőket, akinek a halál és az ítélet előtt békesség volna a lelkében? Honnan van az, hogy mindenki "olyan, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni, amelynek vize sarat és iszapot hord ki "? Igaz, hogy szomorú bőségben találunk olyan embereket, akik olyan meggondolatlanok, mint az állatok: de az örökkévalóságra való tekintettel szilárd békességhez hasonlót egyetlen atomnyit sem találunk a földgolyón, kivéve azokban, akiknek bűneit a mi megtestesült Istenünk vére megtisztította. Csak a saját tapasztalatainkat kell megkérdeznünk, és tanúsítanunk kell ezt a nyomasztó tényt. És mit jelent mindez? Kijelenti, hogy a bűn, bárkiben is találtassék, Isten utálatának tárgya, és már rányomta nemtetszése pecsétjének legkétségtelenebb jeleit].  
  
**2. A bűnbánó bűnösökkel szembeni kegyelmét...**  
  
[Itt is visszanyúlhatunk ahhoz az időszakhoz, amikor Isten, anélkül, hogy keresték, vagy kérték volna, kinyilatkoztatta a bűnös embernek a Megváltót, és megígérte, hogy "az asszony magva összetöri a kígyó fejét". Micsoda megnyilvánulása volt ez az irgalomnak, amely szinte kitört az isteni kebelből; és szinte már azt mondtam, ujjongott, amikor rátalált irgalma tárgyára, valamint annak, hogy vannak eszközök, amelyekkel gyakorolhatja azt vele szemben! Nézzétek meg, hogy milyen számtalan embernek jelent meg ez a Megváltó eljövetele előtt előképekben és árnyékokban. Nézzétek a megváltás művét, ahogyan az a Megváltó megtestesülésének, életének és halálának, feltámadásának és mennybemenetelének teljes folyamatában végbemegy, és ahogyan teljes hatalommal ruháztatik fel, hogy véghezvigye bennünk azt, amit ő már a saját személyében előkészített számunkra. Lásd a Lélek kiáradását pünkösd napján, amelynek során ezrek, akik olyan távol voltak Istentől, mint Nabukodonozor valaha is, Istenhez kerültek, és Isten országának és dicsőségének részeseivé lettek. Nem szólnak-e mindezek a dolgok hozzánk olyan hangosan, mint ahogyan Nabukodonozor megtérése szólt fiához, Belsazárhoz?  
  
De erről is erős jelzésekkel rendelkezünk abban, amit magunk körül látunk, és abban, amit saját keblünkben érzünk. Még a legvadabb barbárok között is felfedezünk egy általános érzést - azt, hogy az a Lény, akinek felelősek, kegyelmet ad azoknak, akik méltó módon könyörögnek érte. Köztünk is általánosan elterjedt a remény, hogy a bűnösök bűnbánatára Isten megkegyelmez nekik. Ha nem lenne ez a gondolat, a leggondatlanabb bűnös is teljesen kétségbeesne. Hogy milyen módon fog kegyelmet gyakorolni vele szemben, azt nem tudja: de hogy Isten kész kegyelmet gyakorolni, abban nem kételkedik. És ennek a meggyőződésnek mindannyian tudatában vagyunk: sőt, olyan erősen nyomja rá bélyegét mindannyiunk elméjére, hogy ez az egyetlen forrása minden vigasztalásunknak.  
  
Ha tehát elismerjük - és ezt el kell ismernünk -, hogy Belsazár előnyei nagyok voltak, akkor még nagyobbak azok, amelyekben mi részesültünk.]  
  
De van okunk szégyenkezni, ha elgondolkodunk,  
  
**II. hogy milyen kevéssé hasznosítottuk ezeket.**  
  
Hogy Belsazár tudásának milyen hatást kellett volna gyakorolnia rá, itt világosan ki van jelentve. Arra kellett volna késztetnie, hogy megalázza lelkét Isten előtt. De nem hozott semmi jót: "nem alázta meg a szívét, noha mindezt tudta". A mulatságok, amelyeknek ebben a pillanatban hódolt, azt mutatták, hogy éppúgy a gőg, a kicsapongás és az istentelenség hatása alatt állt, mintha soha nem kapott volna ilyen figyelmeztetést. És mi a helyzet a szívünkkel Isten előtt, kérdezem én?  
  
**Nem vagyunk-e ugyanolyan gonoszságok rabjai, mint ő?**  
[Lehet, hogy bennünk nincs meg ugyanaz a merész dac Isten ellen, mint benne; de gyakorlatilag ugyanaz a szívbeli büszkeség van jelen, amely felemeli magát Isten ellen, ugyanaz a magunk átadása az élet gondjainak és örömeinek, és ugyanaz a tényleges előnyben részesítése a teremtett dolgokban való bizakodásnak azzal szemben, aki a menny és a föld Teremtője. A zsoltárosnak a gonoszokról adott leírása túlságosan is igazságosan jellemzi a mi állapotunkat: "A gonosz, arcának gőgje miatt, nem keresi Istent: „Nincs Isten” – ez minden gondolata; Szerencsések az ő útai minden időben; messze vannak tőle ítéleteid, elfújja minden ellenségét [Zsolt\_10:4-5.]". Itt a gőgnek ugyanaz az elve jelenik meg, mint ami Belsazár királyt is vezérelte. Itt Isten teljesen száműzve lett a mi gondolatainkból, éppúgy, mint az övéiből; és teljes megvetéssel viseltetik e lény Isten tekintélye és minden szava iránt, legyen az ítélet vagy kegyelem. Nézzünk körül, és lássuk, hogy nem ez-e a helyzet körülöttünk. Ha Belsazár fényűző lakomája számunkra elérhetetlen is, mégis ez az, amit a boldogság csúcsának tartanak, és amit az élet minden szintjén, képességeikhez mérten utánoznak az emberek. Abból, amit Isten rosszallásáról tudunk az ilyen testi cselekedetekkel szemben, azt gondolhatnánk, hogy e tudatnak már régen ki kellett volna száműznie őket a világból: de a világ ugyanúgy tele van velük, mint valaha, és a bűnös ember szíve ugyanúgy rabja nekik, mint valaha].  
  
**Vajon mi jobban "megaláztuk-e a szívünket", mint ő?**  
[Mindazok alapján, amit Isten világgal való bánásmódjáról olvastunk, azt várhatnánk, hogy mindannyian olyanok leszünk, mint a niniveiek, és zsákban és hamuban megalázkodunk Isten előtt. De hol látunk bármi alázatot és bűnbánatot? Hol halljuk, hogy az emberek siratják múltbéli bűneiket, és erőteljesen kiáltanak Istenhez kegyelemért? Mondd csak, ez mindennapos? Mondd, nem szokatlan? Nem *nagyon* ritka? Ha hallasz kettőről vagy háromról, akik felébredtek, hogy ráébredtek elrontott állapotuk tudatára, kész vagy gratulálni a lelkésznek és Isten egyházának egy ilyen valóban csodálatos és kegyelemmel teli eseményhez; ez biztos bizonyítéka annak, hogy az ilyen esetek nagyon kevesek, és hogy a nagyközönség ismerete szörnyen gyümölcstelen.].  
  
**Nem súlyosbodik-e tehát a mi bűnünk ebből a szempontból nagymértékben?**  
[Dániel úgy beszélt Belsazár tudásáról, mint bűnének súlyosbodásáról: "Nem aláztad meg a szívedet, pedig mindezt tudtad". És vajon *a mi* tudásunk nem a *mi* vétkességünkfélelmetes súlyosbodását jelenti? Áldott Urunk mondta a zsidókról: "Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem lett volna bűnük; de most nincs mivel mentegetniük a bűnüket [Jn\_15:22.]". És hasonlóképpen mondhatom nektek, hogy ha kevésbé lettetek volna oktatva Isten gondolataira, nem lennétek annyira felelősek az attól való eltérésetek miatt. Ezt Jeremiás próféta nagyon frappánsan szemlélteti. Úgy beszél Izrael tíz törzséről, mint akik a bálványimádásra adták magukat, és gonoszságuk miatt elvetették magukat Istentől: mégis, amikor a másik két törzs ezt látta, távolról sem javítottak a saját lelki sorsukon, hanem "nem tértek meg szívük teljességével az Úrhoz, csak képmutatással ". Erre az Úr maga mondta róluk: "A visszaeső Izrael igazabb lelkű, mint a csalárd Júda [Jer\_3:6-11.]", vagyis bármennyire is nagy Izrael bűne, mégsem egyenlő Júda bűnével; mert Júda olyan előnyben részesült, amivel Izrael nem rendelkezett: Júda látta az Izraelre kirótt ítéleteket, és mégis megtéretlenül folytatta gonoszságát: és ezért a bűne arányosan nagy az előnyeivel, amelyeket elmulasztott hasznosítani. -- És ugyanerre célzott áldott Urunk is, amikor azt mondta nekünk, hogy "a szolga, aki nem ismerte urának akaratát, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebb verést fog kapni; de az a szolga, aki ismerte urának akaratát, és mégis megszegte azt, sok verést kap [ Luk\_12:47-48.]"].  
  
Hogy a textus üzenetének súlyát még jobban alkalmazhassam, hadd szóljak végül néhány szót hozzátok,  
  
1**. Figyelmeztetésként.**  
  
[Nem akarom indokolatlanul felnagyítani az előnyöket, amelyekben részesültetek: de igazán elmondhatom, hogy az Isten által nekem adott képesség szerint "hűségesen hirdettem nektek Krisztus evangéliumát", "nem tartva vissza semmit, ami hasznos lett volna számotokra". Ezért sok mindenért kell felelnetek. És a hozzátok intézett szavak, "ha nem lesznek számotokra az élet illata az életre, akkor a halál illatává lesznek a számotokra". Igen, bármennyire is vágytam arra, hogy megmentsem a lelketeket, "gyors tanú leszek ellenetek az ítélet napján", ha nem fordultok őszintén Istenhez, és nem szentelitek magatokat őszintén az ő szolgálatának. Kérlek benneteket, hogy találkozásunk Krisztus ítélőszéke előtt ne legyen lelkünkre nézve olyan szomorúsággal terhes; hanem most hasznosítsátok megfelelően a hallottakat, hogy "örömöm és örvendezésem koronája lehessetek azon a napon"].  
  
2. (hadd szóljak végül) **Tanácsadással**...  
  
[Az Isten emberekkel való bánásmódját jól figyeljétek meg, és őrizzétek meg elmétekben. Arra hivatottak, hogy megtanítsanak benneteket arra, hogy ti magatok mire számíthattok tőle. Láthatjátok az ő ítéleteiben, hogy mit kell elszenvedniük a megtéretleneknek; és láthatjátok az ő irgalmasságában, hogy mit élveznek a megtérő bűnbánók. Belsazár maga is tanulságul szolgálhat számotokra, ha nem akartok más, bátorítóbb útmutatásokra figyelni. Hatalmas uralkodó volt; nagysága mégsem tudta megóvni a bosszúálló Isten haragjától. "Még azon az éjszakán megölték Belsazár királyt." Ha abban a pillanatban megalázkodott volna, ki tudja, hogy ő is, akárcsak az apja, lehet, hogy megmenekült volna, hogy Isten üdvözítő kegyelmének emlékműve legyen az örökkévalóságig? Ne késlekedjetek tehát, szeretett testvéreim, hogy engedelmeskedjetek a mennyei hívásnak, nehogy a halál titeket is elragadjon, és túl késő legyen. "Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket; de most, hogy mindezt tudjátok, forduljatok őszintén az Úr Jézus Krisztushoz, és kérjetek irgalmat általa, mint aki bűneitekért való engesztelés". "Aki tudja, hogy jót kell tennie, és nem teszi, annak az bűn [Jak\_4:17.]". De "ha ezeket tudjátok, akkor boldogok vagytok, és boldogok lesztek, ha cselekszitek is ezeket [Jn\_13:17.]."].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/5/22/5/22/>

**A BELSAZÁR ISTENTELENSÉGE ÉS A MIÉNK ÖSSZEHASONLÍTVA**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: Charles Simeon: BELSHAZZAR’S IMPIETY AND OURS COMPARED. Discourse No. 1128. From: Horae Homileticae**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/5/23/5/23/>

**Dan\_5:23. *Az Istent pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad, nem dicsőítetted.***  
  
AMIKOR körülnézünk, és látjuk, milyen gonoszság uralkodik a földön, hajlandóak vagyunk azt képzelni, hogy Isten nem vesz tudomást az emberek ügyeiről, és nem érdeklődik viselkedésük iránt. De ha kinyitjuk az ihletett kötetet, azt találjuk, hogy az emberek bűnei számos esetben olyan erősen megjelennek büntetésükben, hogy bőségesen tanúskodnak a felügyelő Gondviselésről, és arra kényszerítenek bennünket, hogy azt mondjuk: "Bizony, van Isten, aki ítél a földön [Zsoltárok\_58:11.]". A Nabukodonozorra kiszabott ítélet olyan pontosan megfelelt a vele kapcsolatban elhangzott jóslatnak, hogy nem lehet kétséges, hogy milyen kézből származik. Isten keze nem volt kevésbé látható az istentelen Belsazár megbüntetésében sem. Részeg mulatozásai közepette "mintha egy ember kezének ujjai bújtak volna elő, és írt a fal felületére, ahol a király ült". A szavakat nem tudta elolvasni: sem asztrológusai, sem jövendőmondói nem tudták értelmezni azokat. De amikor Dánielhez fordult, kijelentette neki azok jelentését. A próféta először is szemére vetette és megdorgálta istentelenségét, majd bejelentette saját maga és egész birodalma közelgő pusztulását, amely ennek megfelelően még aznap éjjel bekövetkezett.  
  
Az itt Belsazár ellen felhozott vád többé-kevésbé alkalmazható minden emberre, még ránk is, éppúgy, mint másokra; és alkalmat szolgáltat arra, hogy megmutassam,  
  
**I. Mennyire hasonlít a mi viselkedésünk az övéhez...**  
  
**Belsazár annyira függött Istentől, amennyire bármelyik más alattvalója függhetett**.  
  
[Lélegzetét Istentől kapta; Ő az, aki "megeleveníti a mi lelkünket" [Zsolt\_66:9.]. Az ő életének ideje teljes egészében Isten kezében volt [Zsolt\_31:15.]," aki meghosszabbíthatta vagy megrövidíthette azt, ahogyan ő jónak látta. Belsazár sem volt erről tudatlanságban. Nem tehetett mást, mint hogy érezte, hogy egy Felsőbb Lénytől függ: és az apját (nagyapját) meglátogató diszpenzációkban volt bizonyítéka arra, hogy ez a Lény Isten volt].  
  
**Mégis, magatartásának semmilyen formájában sem dicsőítette Istent...**  
  
[Nem ismerte el a felsőbbrendűségét, nem volt tekintettel tekintélyére, nem adott hálát neki kegyeiért, és nem rettegett a haragjától. Ellenkezőleg, merész istentelenséggel meggyalázta Isten szentélyének edényeit, "ivott belőlük, feleségeivel és ágyasaival együtt, és dicsőítette aranyból és ezüstből, rézből és vasból, fából és kőből készült isteneit [3., 4. vers]", és ezzel féltékenységre ingerelte a Magasságost, és szembeszegült vele. Ezzel nemcsak hogy "nem dicsőítette Istent", hanem nagymértékben és istentelenül meggyalázta őt].  
  
**És mi is, mint Belsazár, Istentől függünk -**  
  
["Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk [Csel 17:28.]". "Az ő kezében van" - mondja Jób - "minden élőlény lelke, és minden ember lélegzete [Jób\_12:10.]:", és "ha elveszi a lélegzetünket, meghalunk, és visszatérünk újra a porba [Zsolt\_104:29.]". Isten e tekintetben annyira féltékeny a saját becsületére, hogy magát éppúgy jellemzi minden dolog megőrzésével, mint azok első teremtésével: "Így szól az Úr, aki az eget teremtette és kifeszítette, aki a földet termésivel kiterjesztette, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és lehelletet a rajta járóknak [Ézs\_42:6.]." "Ő látja útjainkat, és számon tartja minden lépésünket [Jób\_31:4.]" Nem hagyja az embert sem, hogy ellenőrizetlenül járjon: "Tudom, Uram" - mondja a próféta - " hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!  [Jer\_10:23.]". Egyszóval, ránk is ugyanúgy igaz, mint Belsazárra, hogy "a mi leheletünk Isten kezében van", és "az övé, sőt az ő kormányzása alatt van minden utunk"].  
  
**Mégis, hozzá hasonlóan mi is elfelejtettük, hogy "dicsőítsük a mi Istenünket" -**  
  
[Bár "megismertük Istent, mégsem dicsőítettük őt, mint Istent [Róm\_1,21.]". Nem "adtunk neki dicsőséget a *bűnbánat* által" - - - pedig ez egészen különleges módon tisztelte volna őt [Józs\_7:19. Jer\_13:15-16.]. Nem tiszteltük meg őt a *hit* gyakorlása által sem - - - bár az is nagy mértékben dicsőségére vált volna [Róm\_4:20.]. Nem törekedtünk arra sem, hogy a szent *engedelmesség* útján tiszteljük őt - - - noha áldott Urunk olyan kifejezetten megmondta nekünk, hogy a jó cselekedetekben való gyümölcsözőségünk által "az ő Atyja megdicsőül [Jn\_15:8.]". Ha minden tekintetben úgy cselekedtünk volna, ahogyan illett volna, akkor azon munkálkodtunk volna, hogy "a mi Urunk Jézus Krisztus neve megdicsőüljön bennünk [Jn\_17:10. 2Th\_1:12.]". De mivel ezt teljesen elhanyagoltuk, ugyanazzal a váddal jogosan illet bennünket, mint az istentelen Belsazárt].  
  
De mivel a tanítás, amiben mi részesültünk messze felülmúlja mindazt, amivel az a szerencsétlen uralkodó valaha is rendelkezett, a továbbiakban bemutatom,  
  
**II. a mi vétkességünk mennyivel meghaladta az övét.**..  
  
"Akinek Isten sokat adott, attól sokat fog követelni:" és a mi hibáink arányosan súlyosbodnak azokkal az előnyökkel, amelyeket élveztünk. Ahogyan Betszaida és Kapernaum városaira az Úr súlyosabb ítéletet mondott ki, mert különleges kegyelmekkel éltek vissza, úgy Isten minket is nagyobb bűnösnek fog tekinteni, mint magát Belsazárt; mert,  
  
**1. A mi istenismeretünk sokkal világosabb.**  
  
[Belsazár csak keveset tudott Istenről. Tudta, hogy Jehova minden isten fölött áll, és hogy ő képes akár megmenteni, akár elpusztítani, Ezt látta abban a megaláztatásban, amelyre nagyapja lealacsonyodott, és a kegyelemben, amely neki adatott [20-22. vers]: és tudta ezt abból a bizonyságtételből, amelyet az a helyreállított uralkodó tett Jehova tiszteletére [Dán\_4:34-37.]. De nekünk van egy kinyilatkoztatásunk magától Istentől; egy kinyilatkoztatás, amelyben megismertette velünk természetét és tökéletességét, műveit és céljait. Nincs semmi olyan dolog vele kapcsolatban, amit nekünk tudnunk kellene, amit ne nyilatkoztatott volna ki világosan nekünk: így nem egy ismeretlen Isten az, akit szolgálni vagyunk hivatottak, hanem olyan, "akivel megismerkedhetünk, és békességben lehetünk" [Jób\_22:21.]. Az Isten akaratának pontos természetét is kijelentette nekünk; így minden olyan dologról értesülünk, amitől azt akarja, hogy akár tartózkodjunk, akár cselekedjünk. Semmilyen tekintetben nem hivatkozhatunk tudatlanságra: és ezért "mivel tudtuk, de nem cselekedtük Mesterünk akaratát", engedetlenségünkkel nagyobb bűnt követtünk el; és súlyosabb büntetést érdemeltünk, mint az, aki nem tudta [Luk\_12:47-48.]."].  
  
**2. Az iránta való kötelezettségeink sokkal többek.**  
  
[Belsazár a *teremtés és a gondviselés* minden áldásáért tartozott Istennek: mi azonban a *megváltás* végtelenül nagyobb áldásaiban részesülünk. Ó, milyen nyelv tudná kimondani, hogy milyen kötelezettségekkel tartozunk neki azért, hogy egyetlen drága Fiát ajándékozta nekünk, hogy meghaljon értünk, és vérével megváltson minket Istennek? - - - Ez olyan messze meghalad minden más kegyelmet, mint ahogy a déli nap ragyogása meghaladja a pislákoló csillagok fényét. Ennek figyelembevételével az ő szolgálatában a legkeményebb erőfeszítésekre kellett volna késztetnünk magunkat. Önmagunk teljes átadása neki, testben, lélekben és szellemben, kellett volna legyen a mi ésszerű szolgálatunk. Mégsem adtuk meg neki a nevének kijáró dicsőséget, hanem "bálványokat állítottunk szívünkben", és életünk egész folyamán "inkább imádtuk és szolgáltuk a teremtményt, mint a Teremtőt, aki mindenekfelett örökké áldandó Isten [Róm\_1:25.]". Mit nem érdemlünk tehát *mi,* akik "lábbal tiportuk az Isten Fiát, és szentségtelennek tartottuk a szövetség vérét, és a kegyelem Lelkét bántalmaztuk "? Ha ezzel sokkal súlyosabb büntetést vontunk magunkra, mint azok, akik "megvetették Mózes törvényét Zsid\_10:28-29.]", akkor a mi bűnünk és büntetésünk sokkal inkább meg kell, hogy haladja az istentelen Belsazárét].  
  
**3. A mi felelősségünk vele szemben sokkal nyilvánvalóbb.**  
  
[A halálból való feltámadásról és a jövőbeli ítéletről e szerencsétlen uralkodónak igen homályos fogalma lehetett. Mi azonban olyan biztosak vagyunk ezekben a dolgokban, mintha ebben a pillanatban a szemünk elé lennének állítva. Tudjuk, hogy Isten kijelölte azt a napot, "amelyen igazságosan megítéli a világot az általa elrendelt Ember által", vagyis az Úr Jézus Krisztus által, akit feltámasztott a halálból. Tudjuk, hogy akkor nem csak a nyílt cselekedeteinket, hanem "minden titkos dolgot is ítéletre előhív", és megjutalmaz minket "aszerint, amit tettünk e testben, akár jót, akár rosszat". Ezért érdekünkben van, hogy különös gondot fordítsunk útjainkra; és így rendezzük azokat előtte, hogy azon a napon elfogadást találjunk nála. Micsoda bűntudatnak kell tehát *ránk* szállnia, amiért elhanyagoltuk őt, és amiért számtalanszor megsértettük szent törvényeit! Milyen mentségünk lesz, amikor az ő ítélőszéke előtt állunk? Belsazár, bár soha nem mentheti fel magát, de enyhítheti bűnét azzal, hogy azt mondja: "Uram, nem tudtam, hogy milyen ítélet vár rám", de nekünk önvádlón kell állnunk, mint akik semmibe vettük Istenünket és Bírónkat, és igazságossága ellenére "haragot gyűjtöttünk magunknak a harag napjára " [Róm 2:5.].  
  
**Felhívás**-  
  
1. **Azokhoz, akik nem érzékelik az általuk elkövetett bűnt.**  
  
[Az emberiség nagyobb része, bár teljesen úgy él, mintha Isten nélkül élne a világban, olyan közömbös az állapota miatt, mintha nem lenne Isten, aki ítéletre szólítaná őket - - - - De, testvéreim, ez a legszörnyűbb gyarlóság. Nem csodálkoztok azon, hogy Belsazár király úgy reszketett, hogy "meglazultak az ízületei, és a térdei egymáshoz csapódtak, amikor meglátta a kézírást a falon”: de nem csodálkoztok-e a saját érzéketlenségeteken, amikor tízezer súlyosabb ítélet van megírva *ellenetek* ebben a könyvben? És ami ellenetek van írva, annak értelmezéséhez nincs szükség prófétára: a legegyszerűbb képességgel bírónak is érthetően és világosan van megfogalmazva. Vegyük csak ezt az egy mondatot: "A gonoszok a pokolba jutnak, és mindenki, aki megfeledkezik Istenről [Zsolt\_9:17.]". Nem fogtok-e megremegni egy ilyen szó hallatán, mint ez? Tudjátok biztosan, hogy akár hiszitek, akár nem, beteljesedik a maga idejében; és ha valaha is végrehajtják rajtatok, "jobb lett volna nektek, ha meg sem születtetek volna". Lehet, hogy az emberek között kitűnsz rangoddal és tudományoddal: de ha olyan nagy lennél is, mint amilyen Belsazár valaha volt, akkor sem találnál védelmet nagyságod miatt: mert Isten kijelentése az, hogy "ha kéz a kézben mindenki össze is fogna", és az egész világ szövetsége védelmezne téged, mégsem menekülsz meg, mert "a gonoszok nem maradnak büntetlenül"].  
  
**2. Azoknak, kik az isteni ítéletektől való félelemtől reszketnek.**  
  
[Mások talán szánakoznak rajtatok a rettegés miatt, amely megragadta elméteket; én azonban legbensőbb lelkemből gratulálok nektek. Nem mintha a rettegés jelentené a bűnbánatot: mert valójában nem része az igazi bűnbánatnak; de gyakran bevezetője annak; és az az ember, akit „szíven talál az Ige ", és arra készteti, hogy felkiáltson: "Mit tegyek?", "nem áll messze a mennyek országától". Csak a bűnök miatti bánatod legyen mélyenszántó, hogy úgy érezd, mint a régiek: "Szégyenünkben fekszünk, és zavarunk eltakar minket, mert vétkeztünk az Úr, a mi Istenünk ellen [Jer\_3:25.]"; és nem kell félned, mert "az ellened való kézírás eltöröltetik [Kol\_2:14.]", és "a te vétkeid is eltöröltetnek, mint a hajnali felhő [Ézs\_44:22.]". Hallgassátok meg, amit maga Isten mondott a ti bátorításotokra: "Arra tekintek én, aki szegény és megtört lelkű, és aki az én beszédeimet rettegi [Ézs\_66:2.]." Igen, maga Isten is elégedetten tekint majd rád, és "trónja körül az összes angyalok örvendeznek rajtad ". Légy tehát jó vigasztalásban: és tekints arra a Megváltóra, "akinek vére megtisztít téged minden bűntől", és ne félj, hanem bízz abban, hogy Őbenne megigazulsz minden vétkedtől, amit valaha elkövettél [Csel\_13:39.].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/5/23/5/23/>

*a* **Megmérettél…**

Mérlegre tettem bűnös-önmagam,

s a számadásnál búsan sírnom kellett.

A kegyelemnek dús asztala mellett

mily ösztövér maradtam! Nincs szavam,

hiányos életem hogy mentegessem,

Zuhog fejemre a „Mene, tekel!”

… Ha az ítélet szele rám lehel,

halomnyi polyvám közt nem lesz mag egy sem?

Uram, ments meg a vétkes könnyűségtől!

Terhelj meg áldón azzal a teherrel,

mely irgalomként hull alá az égből;

törődj, Uram, súlytalan életemmel.

Ha üt az óra sürgős - hirtelen,

maradjak én erős tenyereden.

*Gerzsenyi Sándor*

*(Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)*

***Vasárnap délelőtti istentisztelet:***

*Elcsendesedés Krisztussal*

*Mk 6,30-35*

**John Charles Ryle**

**igemagyarázata**

**Mk 6,30-34**

*30 És az apostolok összegyűlekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanítottak vala. 31 Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelők, és még evésre sem volt alkalmas idejök. 32 És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő magok. 33 A sokaság pedig meglátá őket, a mint mennek vala, és sokan megismerék őt; és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzék őket, és hozzá gyülekezének. 34 És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani.*

Figyeljük meg ebben a szakaszban az ***apostolok viselkedését, amikor visszatértek első prédikátori küldetésükről*.** Azt olvassuk, hogy "összegyűltek Jézushoz, és elmondtak neki mindent, mindazt, amit tettek, mind azt, amit tanítottak".

Ezek a szavak mélyen tanulságosak. Fényes példát adnak az evangélium minden szolgája és a lelkek javát szolgáló nagy munkában dolgozók számára. Mindannyiuknak naponta úgy kell cselekedniük, ahogyan az apostolok tették ez alkalommal. Minden tevékenységüket az egyház nagy Fejének kell elmondaniuk. Minden munkájukat Krisztus elé kell tárniuk, és tőle kell tanácsot, útmutatást, erőt és segítséget kérniük.

Az ima a siker legfőbb titka a lelki életben. Megindítja Őt, aki meg tudja indítani az eget és a földet. Elhozza a Szentlélek megígért segítségét, aki nélkül a legszebb prédikáció, a legvilágosabb tanítás és a legszorgalmasabb munka is hiábavaló. Nem a legkiemelkedőbb adottságokkal rendelkezők a legsikeresebb munkások Istenért. Hanem általában azok, akik a legszorosabb közösséget tartják fenn Krisztussal, és folyton imádkoznak. Ők azok, akik Ezékiel prófétával együtt kiáltják: "Jöjj el a négy szélek felől, ó Lélek, és lehelj ezekre a megöltekre, hogy éljenek". ([Ezékiel 37:9](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=eze+37:9&t1=eng_nas&sr=1).) Azok által végezhet Isten nagy munkát, akik a legpontosabban követik az apostoli mintát, és "az imádságnak és az ige szolgálatának adják magukat". ([ApCsel 6:4](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ac+6:4&t1=eng_nas&sr=1).) Boldog az a gyülekezet, amelynek nemcsak prédikáló, hanem imádkozó szolgálata is van! A kérdés, amit egy új lelkipásztorral kapcsolatban fel kell tennünk, nem csupán az, hogy "tud-e jól prédikálni?", hanem az is, hogy "sokat imádkozik-e a rábízott népért, és a maga munkájáért?".

Másodszor, figyeljük meg ***Urunk szavait az apostolokhoz, amikor azok visszatértek első nyilvános szolgálatukból***. "Azt mondta nekik: "Jöjjetek el egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé!"

**Az Úr szolgáinak egészségükkel, mint tehetséggel, takarékoskodniuk kell,** nem szabad komolytalanul elpazarolniuk. Meg kell elégedniük azzal, hogy elköltsék a napi erőforrásukat, és nem szabad meggondolatlanul igénybe venniük a tőkéjüket. Ne feledjék, hogy ha keveset tesznek, és azt jól teszik, akkor hosszú távon gyakran a legtöbbet érik el.

Ezek a szavak tele vannak *gyengéd figyelmességgel.* Urunk jól tudja, hogy az Ő szolgái testből és lélekből állnak, testük és szellemük is van. Tudja, hogy legjobb esetben is csak cserépedényekben van kincsük, és ők maguk is sok gyengeséggel vannak körülvéve. Megmutatja nekik, hogy **nem vár tőlük többet, mint amire testi erejük képes**. Azt kéri, amire *képesek vagyunk,* és nem azt, amire nem vagyunk képesek. "Jöjjetek ", mondja, "és pihenjetek meg egy kevéssé".

Ezek a szavak tele vannak mély *bölcsességgel*. Urunk jól tudja, hogy szolgáinak a saját lelkükkel és mások lelkével is törődniük kell. Tudja, hogy **a nyilvános munkára való állandó figyelem következtében hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk a saját lelkünkkel kapcsolatos magánügyeinkről,** és hogy miközben mások szőlőjét gondozzuk, fennáll a veszélye, hogy elhanyagoljuk a sajátunkat. (Énekek éneke [1:6](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=so+1:6&t1=eng_nas&sr=1).) Emlékeztet bennünket arra, hogy **a lelkészeknek jó, ha időnként visszavonulnak a nyilvános munkától, és befelé néznek.** "Jöjjetek külön" - mondja - "egy puszta helyre".

Csak egynéhányan vannak, sajnos, Krisztus egyházában, akiknek szükségük van ezekre az intésekre. Csak kevesen vannak, akiket az a veszély fenyeget, hogy túlhajszolják magukat, és a másokra való túlzott odafigyeléssel saját testüket és lelküket károsítják. A magukat keresztyénnek vallók túlnyomó többsége tunya és lusta, és semmit sem tesz a körülötte élő világért. Viszonylag kevesen vannak, akiknek annyira szükségük van a kantárra, mint a sarkantyúra. Mégis ezeknek a keveseknek meg kell szívlelniük ennek a szakasznak a tanulságait. **Az egészségükkel, mint tehetséggel, takarékoskodniuk kell,** nem szabad komolytalanul elpazarolniuk. Meg kell elégedniük azzal, hogy elköltsék a napi erőforrásukat, és nem szabad meggondolatlanul igénybe venniük a tőkéjüket. Ne feledjék, hogy ha keveset tesznek, és azt jól teszik, akkor hosszú távon gyakran a legtöbbet érik el. Mindenekelőtt soha ne feledkezzenek meg arról, hogy féltékenyen figyeljenek a saját szívükre, és szánjanak időt a rendszeres önvizsgálatra és a nyugodt elmélkedésre. Egy ember szolgálatának és nyilvános munkájának sikere szorosan összefügg saját lelkének jólétével. Az alkalmi visszavonulás az egyik leghasznosabb rendszabály.

Végül pedig jegyezzük meg, hogy **milyen *érzéseket táplált szívében a mi Urunk Jézus Krisztus a hozzá összegyűlt emberek iránt***. Azt olvassuk, hogy "szánalomra indult irántuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok". Nélkülözték a tanítókat. Nem volt más vezetőjük, csak a vak írástudók és farizeusok. Nem volt szellemi táplálékuk, csak az emberek által teremtett hagyományok. Halhatatlan lelkek ezrei álltak Urunk előtt, tudatlanul, tehetetlenül és a pusztulás felé vezető főúton. Ez megérintette Urunk Jézus Krisztus kegyelmes szívét. "Szánalomra indult irántuk. Sok mindenre kezdte őket tanítani".

**A Szentírás indokolja, hogy elmondjuk a legnagyobb bűnösöknek, hogy Jézus szánja őket, és törődik a lelkükkel, hogy Jézus kész megmenteni őket, és meghívja őket, hogy higgyenek és üdvözüljenek.**

Soha ne felejtsük el, hogy a mi Urunk tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő soha nem változik. Magasan a mennyben, Isten jobbján, még mindig könyörületesen tekint az esendő emberekre. Még mindig szánja a tudatlanokat és az útról eltévedteket. Még mindig hajlandó "sok mindenre megtanítani őket". Bármennyire is különleges az Ő szeretete a saját juhai iránt, akik hallják a hangját, még mindig hatalmas általános szeretete van az egész emberiség iránt - a valódi szánalom, a könyörület szeretete. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Szegényes teológia az, amely azt tanítja, hogy Krisztus a hívőkön kívül senkivel sem törődik. A Szentírás indokolja, hogy elmondjuk a legnagyobb bűnösöknek, hogy Jézus szánja őket, és törődik a lelkükkel, hogy Jézus kész megmenteni őket, és meghívja őket, hogy higgyenek és üdvözüljenek.

Kérdezzük meg magunktól, amikor elhagyjuk ezt a szakaszt, hogy vajon tudunk-e valamit Krisztus eme lelkületéről és gondolkodásáról? Vajon mi is, mint Ő, gyengéden aggódunk-e a meg nem tértek lelkeiért? Vajon mi is, mint Ő, mély együttérzést érzünk-e mindazok iránt, akik még olyanok, mint a pásztor nélküli juhok? Törődünk-e a saját ajtónk közelében lévő megátalkodott és istentelen emberekkel? Törődünk-e a pogányokkal, a zsidókkal, a mohamedánokkal és a római katolikusokkal idegen országokban? Használunk-e minden eszközt, és odaadjuk-e készségesen a pénzünket, hogy az evangéliumot terjesszük a világban? Ezek komoly kérdések, és komoly választ követelnek. Az az ember, aki nem törődik mások lelkével, nyilván nem olyan, mint Jézus Krisztus. Kétségbe vonható, hogy ő maga is megtért-e, és tudja-e, hogy a saját lelke mennyit ér.

<https://www.studylight.org/commentaries/eng/ryl/mark-6.html>

**A szabadidő keresztyén felhasználása.**

*(Mk 6,30-34)*

I. A pihenés egyik eleme, amelyet a szabadidőben ápolnunk kell, a külső természettel való érintkezés.  
  
 II. A másik a keresztyén társakkal való közösség.  
  
 III. A harmadik a magával Krisztussal való szorosabb beszélgetés.  
  
 J. Ker, *Sermons,* 2nd series, p. 146.

<https://biblehub.com/commentaries/sermon/mark/6.htm>

**HÍVÁS ÉS KÜLDÉS**

És a tizenkettőt

magához *hívta,*

hogy őket tanítsa,

hogy őket szeresse,

mennyek országa felé vezesse,

- hogy Vele legyenek,

mert Benne Isten Országa elközelgetett.

Jó Rá figyelni, semmit se tenni,

feszülten várni, - jó Vele lenni.

És a tizenkettőt

messzire *küldte*,

mert lázban hevülve

sok lélek jajgat,

rabbá igáznak démoni hatalmak.

Annyi kéz adni, békülni béna!

Sok száj bezárul, mondani néma

igazság szavát tiszta szeretetben.

Halál árnyékától sokak szíve retten,

bűn súlya alatt sok lélek remeg...

Kiküldte őket, hogy szavuk nyomán

gyógyuljanak és szabaduljanak

és megtérjenek.

*Siklós József*

**HA NEM TESZEK SEMMIT SEM**

*(betegeinknek)*

Most nem sietek,

most nem rohanok,

most nem tervezek,

most nem akarok,

most nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom,

most elpihenek

békén, szabadon,

mint gyenge gyerek,

és nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény

és ölel a csend,

és árad belém,

és újjáteremt,

míg nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,

másoknak terem,

érik csendesen

erő, győzelem...

ha nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

*Túrmezei Erzsébet*

***Vasárnap délutáni istentisztelet***

*Malakiás 2,1-16*

*Megtartod az élet és békesség szövetségét?*

**Matthew Henry igemagyarázata**

#### Malakiás 2. fejezet

Van két nagyfontosságú rendelet, amelyet az isteni bölcsesség hozott létre, amelyek nyomorult megszentségtelenítése miatt panaszt és megrovást találunk ebben a fejezetben.

* I. A papi, igehirdetői **szolgálat rendje**, amely az egyház sajátja, és amelynek célja az egyház fenntartása és erősítése; ezt azok gyalázták meg, akik maguk is méltóságot viseltek, és akiket az ezzel kapcsolatos feladatokkal bíztak meg. A papok meggyalázták Isten szent dolgait; ezzel vannak itt vádolva; bűnük súlyossága reflektorfénybe van állítva, és szigorúan fenyegetés éri őket ezért ([1-9. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/1-9/s_927001)).
* II. A **házasság rendje,** amely közös az emberiségben, és amely annak fenntartására és megőrzésére lett bevezetve; ezt mind a papok, mind a nép megszegték, amikor idegenekkel házasodtak össze ([11., 12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/11-12/s_927011)), feleségükkel rosszul bántak ([13. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/13/s_927013)), eltaszították őket ([16. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/16/s_927016)), és így hűtlenül jártak el ([10.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/10/s_927010), [14., 15.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/14-15/s_927014) [v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/10/s_927010).). És ami e gyalázkodásnak és ehhez hasonló más példáinak a hátterét képezte, s ennek gyökeréül, alapjául szolgált: a merő ateizmus volt; mert azzal, hogy Istent teljesen olyannak gondolták, mint ők maguk, tulajdonképpen azt mondták: nincs Isten ([17. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/17/s_927017)). És ezek a nekik szóló dorgálások komoly figyelmeztetések a mi számunkra is.

[**Mal 2:1-9**](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/1-9/s_927001)

***1 Most azért néktek szól ez a parancsolat, ti papok! 2 Ha meg nem hallgatjátok és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a Seregeknek Ura: átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat; bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre! 3 Ímé, én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok orczáitokba, a ti ünneplésteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket. 4 És megtudjátok, hogy azért adtam néktek e parancsolatot, hogy szövetségem legyen a Lévivel, azt mondja a Seregeknek Ura. 5 Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. 6 Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből. 7 Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő. 8 De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja a Seregeknek Ura. 9 Azért én is szidalmasakká tettelek titeket és útálatosakká az egész nép előtt, a miatt, hogy meg nem őriztétek az én útamat, hanem személyválogatók voltatok a törvénnyel.***

Az előző fejezetben elmondottak a *papoknak* szóltak ([1:6](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/1/6/s_926006)): *Így szól a Seregek Ura hozzátok, papok, akik megvetitek nevemet.* De az ott nekik felrótt bűnöket *áldozathozókként* követték el, és ezekért azt gondolhatták, hogy némi mentséget jelent, hogy azt áldozták, amit a nép hozott, és ezért, ha az áldozatok nem voltak olyan jók, mint amilyennek lenniük kellett volna, az nem az ő hibájuk, hanem a népé. Nos, ezért itt az ott felrótt romlottságot a forrásig, a kútfőig vezeti vissza - a papok hibáit (vétkeit) feltárja, amelyeket a nép *tanítóiként*, a törvény és az élő kijelentés magyarázóiként követtek el. És ez a hivataluknak egy olyan része, amely még mindig fennáll ma is, s az evangéliumi lelkészek (igehirdetők) kezében van (akik arra lettek rendelve, hogy pásztorok és tanítók legyenek, mint a papok a törvény alatt, habár nem áldoznak, mint ők), és ezért az itteni figyelmeztetés különösen rájuk vonatkozik. Ha a papok jobb útmutatást adtak volna a népnek, a nép jobb áldozatokat hozott volna; ezért a vád ismét a papokra hárul: *"És most, ti papok, ez a parancsolat* tisztán nektek *szól* ([1. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/1/s_927001)), akiknek meg kellett volna tanítanotok a népet az Úr jó ismeretére, és arra, hogyan kell őt helyesen imádni". Megjegyzés: A gyülekezetek vezetői Isten kormányzása alatt állnak, és neki tartoznak elszámolással. Még azoknak is, akik parancsolnak, Istennek vannak parancsai. Sőt ([4. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/4/s_927004)), *tudni fogjátok, hogy ezeket a parancsolatokat érdeketekben küldtem.*

Nekik tudniuk kell ezt,

* **1. A Lélek ereje folytán, amely az igével együtt munkálkodik a meggyőzésükért és a reformációjukért:** "Eredetét a hatásáról ismerhetitek meg; hogy honnan származik, arról láthatjátok, amit tesz". Amikor Isten hozzánk intézett igéje Isten munkáját idézi elő és viszi tovább bennünk, akkor biztosra vehetjük, hogy ő küldte hozzánk, hogy ez nem *Malakiásnak - Isten küldöttjének* azigéje, hanem valóban Isten igéje, és nemcsak általánosságban mindenkihez, hanem konkrétan hozzánk van küldve. Vagy,
* **2. Az ellenük feljelentett fenyegetések megvalósulásából:** *"Megtudjátok,*  keserves tapasztalatból, *hogy ezt a parancsolatot küldtem nektek,* és nem tér vissza üresen".

Lássuk most, mi ez a parancs, amely a papoknak szól, és amelyet - tudniuk kell - nekik küldtek; és vegyük szemügyre a parancs részleteit.

* I. **Itt az Isten által e szent törzzsel kötött szövetségről van szó**, amely a munkájukra vonatkozó megbízásuk és becsületük biztosítéka volt: A *Seregek Ura parancsot küldött* nekik e szövetség létrehozására ([4. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/4/s_927004)), mert az ő szövetségéről azt mondják, hogy az az *ige, amelyet parancsolt* ([Zsolt 105,8](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/105/8/s_583008)); és *ezt a parancsot a* próféta által küldte el ebben az időben, hogy újra létrehozza, hogy ne szakadjon meg, amiért folyamatosan megszegték azt. Lévi fiai (és különösen Áron fiai) vegyék tudomásul tehát, hogy Isten milyen tiszteletet tulajdonított családjuknak, és milyen bizalmat helyezett beléjük ([5. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/5/s_927005)): *Az én szövetségem életre és békességre szólt vele.* Az Izrael egész házával kötött különös szövetségen kívül volt egy papi szövetség is, amit egy családdal kötött, hogy ők végezzék a papi szolgálatot, és ennek feltételével élvezzék a papi hivatal minden kiváltságát - ahogyan Izrael sajátos nemzet volt, a *papok országa,* úgy Áron háza is papcsalád volt, Isten szolgálatára és tiszteletére elkülönítve, hogy az ő nevét viseljék abban a nemzetben, ahogyan az ő nevét kellett viselje e nép a nemzetek között; mind az egyiknek, mind a másiknak, különböző mértékben, *dicsőséget kellett szereznie Isten nevének,* [vö. 2](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/2/s_927002). Isten szövetséget kötött velük, mint az ő szolgáival, kötelezte őket, hogy végezzék a munkáját, és megígérte, hogy magáénak vallja és elfogadja őket ebben. ●Ezt az *élet- és békeszövetségének* nevezik, mert a vallás (kegyesség) támogatására volt szánva, amely életet és békét hoz az emberek lelkének - életet a halottaknak, békét a szorongatottaknak -; vagy azért, mert életet és békét ígért az Úr e szövetség által azoknak a papoknak, akik hűségesen és lelkiismeretesen teljesítik kötelességüket; *békéjük* lesz, ami minden rosszal szembeni biztonságot jelent, és *életük*, ami minden jónak az összegzését foglalja magában. ● Amit itt a papi szövetségről mondunk, az igaz a kegyelmi szövetségre is, amelyet minden hívővel, mint lelki papokkal kötött Isten; ez az élet és a béke szövetsége; minden hívőnek biztosít életet és békét, örök békét, örök életet, teljes boldogságot mind ebben a világban, mind az eljövendőben. ● Ez a szövetséget Lévi egész törzsével akkor kötötte, amikor megkülönböztette őket a többi törzstől, nem számlálta össze őket velük, hanem *kivette őket közülük*, és *kinevezte őket a bizonyság sátra fölé* ([4Mózes 1:49, 50](https://www.blueletterbible.org/kjv/num/1/49-50/s_118049)), amely kinevezés alapján Isten azt mondja ([4Mózes 3:12](https://www.blueletterbible.org/kjv/num/3/12/s_120012)): *A leviták az enyémek lesznek.* Ez Áronnal akkor történt, amikor őt és fiait elkülönítették, hogy az Úrnak *szolgáljanak a papi hivatalban (*[2Móz 28:1](https://www.blueletterbible.org/kjv/exo/28/1/s_78001)). Áront ezért az *Úr szentjének* nevezik*,* [Zsolt 106:16](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/106/16/s_584016). Ez történt Fineással és családjával, Áron egyik ágával, egy bizonyos alkalommal, [4Mózes 25:12, 13](https://www.blueletterbible.org/kjv/num/25/12-13/s_142012). És ott a papság szövetségét, mint itt is, a *béke szövetségének* van nevezve, mert általa béke lett kötve és fenntartva Isten és Izráel között. ● Az életnek és békének ezeket a nagy áldásait, amelyeket az említett szövetség tartalmazott, Isten *adta neki,* Lévi, Áron és Fineás számára; életet és békét ígért nekik és utódaiknak, rájuk bízta ezeket az előnyöket Isten Izráelének használatára és javára; áldást kaptak, hogy áldást adhassanak, ahogy maga Krisztus is tette, [Zsolt 68,18](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/68/18/s_546018). Most pedig, e szövetség további feltárására, megfigyelendők:
  + **1. Az alapjául szolgáló megfontolások:** *Félelmül adtam azt neki és félt engemet engemet.* Lévi törzse jeles bizonyítékát adta az Istentől való szent félelmüknek és az ő neve iránti tiszteletüknek, amikor oly bátran léptek fel az aranyborjú imádói ellen ([2Móz 32:26](https://www.blueletterbible.org/kjv/exo/32/26/s_82026)); és az ebben a kérdésben tanúsított buzgóságukért Isten ezt az áldást adta nekik, és meghívta őket, hogy szenteljék magukat neki. Fineás szintén buzgónak mutatkozott Isten és az ő ítéleteinek félelmében, amikor a csapás megállítása érdekében leszúrta *Zimrit és Kóbit,* [Zsoltárok 106:30, 31](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/106/30-31/s_584030). ● Megjegyzés: Azok, és csakis azok, akik félik Isten nevét, számíthatnak az *élet és a béke szövetségének* előnyeire*;* és azok, akik bizonyítékot adnak Isten iránti buzgóságukról, minden bizonnyal a keresztyén papság dicsőséges kiváltságaiban részesülnek. Egyesek ezt nem az adomány ellenértékeként, hanem annak feltételeként olvassák: Azzal a *feltétellel adtam neki,* hogy *félni fog engem.* Ha Isten életet és békességet ad nekünk, elvárja, hogy féljünk előtte.
  + **2. A bizalom, amelyet ez a szövetség a papokba helyezett,** [7. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/7/s_927007) Ezáltal a *Seregek Urának követei* lettek*, az* élet és a béke e szövetségének hírnökei, - nem közvetítői -, hanem csak hírnökei, nagykövetei, akik az Isten és Izrael közötti béke feltételeinek tárgyalására lettek alkalmazva. A papok voltak *Isten szája* az ő népéhez, akiktől az élő igéknek megfelelő utasításokat kellett kapniuk. Erre a tisztségre Lévit emelte fel; mivel Isten iránti buzgóságában *nem ismerte testvéreit, és nem ismerte még saját gyermekeit sem (nem volt tekintettel rájuk),* ezért *ők tanítják Jákóbot Isten ítéleteire,* [5Mózes 33:9, 10](https://www.blueletterbible.org/kjv/deu/33/9-10/s_186009). ●Megjegyzés: Megtiszteltetés Isten szolgáinak, hogy az Ő hírnökeiként alkalmazza őket, és hogy az ő megbízásaival vannak elküldve. Az angyaloknak innen van a nevük. Haggeus az *Úr hírnökének* neveztetett. Mivel ez az ő hivataluk, figyeljük meg,
    - **(1.) Mi a lelkészek (igehirdetők) kötelessége:** A *papok ajkai őrzik a tudományt,* nem a nép elől, hanem a nép számára. A lelkészeknek tudással rendelkező embereknek kell lenniük; mert hogyan taníthatnának másokat Isten dolgaira azok, akik maguk is járatlanok azokban a dolgokban, vagy felkészületlenek azokban? Meg kell őrizniük a tudást, fel kell szerelniük magukat vele, és meg kell tartaniuk, amit kaptak, hogy olyanok legyenek, mint a *bölcs gazda,* aki a kamrájából *új és régi dolgokat hoz elő.* ● Nemcsak a fejüknek, hanem a *szájuknak* is meg kell őriznie a tudást; nemcsak birtokolniuk kell, hanem készen kell tartaniuk, kéznél kell legyen, nyelvük végén kell legyen (ahogyan mondjuk), hogy másokkal is közölhessék, amint alkalom adódik rá. Így olvasunk a *bölcsességről annak ajkán, akinek van értelme,* amellyel *sokakat táplálnak,* [Péld 10:13](https://www.blueletterbible.org/kjv/pro/10/13/s_638013), [21](https://www.blueletterbible.org/kjv/pro/10/21/s_638021).
    - (**2.) Mi az emberek kötelessége:** A *törvényt az ő szájából kell keresniük; a* papokkal, mint Isten küldötteivel kell konzultálniuk, és nemcsak meghallgatni kell az üzenetet, hanem kérdéseket is feltenni vele kapcsolatban, hogy minél jobban megértsék, és hogy a vele kapcsolatos tévedéseket megelőzzék és kijavítsák. Mindannyiunknak teljes mértékben érdeke, hogy megtudjuk*, mi az Úr akarata,* hogy világosan és biztosan megismerjük azt; vágynunk kell arra, hogy megismerjük, és ezért kíváncsiaknak kell lennünk rá. *Uram, mit akarsz, mit tegyek?* ● Nemcsak az írott szóhoz *(a törvényhez és a bizonyságtételhez)* kell fordulnunk, hanem Isten küldötteihez is, és tőlük kell útmutatást és tanácsot kérnünk lelkünk ügyeiben, ahogyan az orvosoktól és ügyvédektől is kérjük a azt a testünket és vagyonunkat illetően. Nemcsak, hogy a lelkészeknek kell Isten törvényét azok elé tárniuk, akik nem érdeklődnek róla, vagy nem kívánják annak megismerését (*oktatniuk* kell *azokat, akik ellenkeznek,* [2Tim 2,25](https://www.blueletterbible.org/kjv/2ti/2/25/s_1127025)*, és* azokat is, akik önként jelentkeznek), hanem az emberek kötelessége hozzájuk fordulni oktatásért, nemcsak meghallgatni, hanem kérdezni is őket. *Figyelő (Vigyázó), meddig tart még az éjszaka?* Így *ha kérdezősködni akarsz, kérdezz;* lásd [Ézs 21:8](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/21/8/s_700008), [11, 12](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/21/11-12/s_700011). ● Az embereknek nemcsak vigasztalást kell keresniük lelkészük szájánál, hanem a törvényt is ott kell keresniük; mert ha a kötelesség útját megtaláltuk, akkor a vigasztalás útját is megtaláljuk.
* **II. Itt emlékezés történik számos elődjük hűségéről és buzgóságáról a papi tisztségben,** amit úgy említ meg, mint bűnük súlyosbítását, hogy ilyen tiszteletreméltó ősöktől elfajultak, és elhagyták az ilyen jeles példákat, és mint Isten igazolását, hogy megvonta tőlük jelenlétének jeleit, amelyeket azoknak adott, akik közel maradtak hozzá. Lásd itt ([6. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/6/s_927006)), milyen jó volt az az istenfélő pap, akinek a nyomdokaiba kellett volna lépniük, és milyen jót tett, amint Isten kegyelme munkálkodott vele.
  + 1. **Nézd meg, milyen jó volt.** **Nagyon járatos és képzett volt az írásokban**: Az *igazság törvénye ott volt a szájában,* hogy azoknak használhasson, akik *a törvényt a szájából kérték;* és minden beszédében többé-kevésbé megjelent az igazság törvénye. Minden, amit mondott, e törvény kormányzása alatt állt, és azzal irányított másokat is. ***Úgy beszélt, mint akinek hatalma van*** (minden szava *törvény volt),* és ***mint akinek egyszerre volt bölcsessége és feddhetetlensége*** - az *igazság törvénye* vezérelte, és az igazság törvény, melynek parancsoló ereje van. Krisztus az igazság által uralkodik. ● Az *igazság törvénye volt a szájában, mert* a neki feltárt lelkiismereti ügyekben hozott határozatai olyanok voltak, amelyekre lehetett támaszkodni; a véleménye jó törvény volt. ● *Nem találtatott hamisság a szájában;* nem *kezelte Isten szavát csalárd módon,* hogy az embereknek kedvére tegyen, hogy magának szolgáljon, vagy hogy saját magának szerezzen dicsőséget, hanem megmondta mindenkinek, aki vele konzultált, hogy mi a törvény, akár tetszik, akár nem. Nem nyilvánította tisztátalannak azt, ami tiszta volt, sem tisztának azt, ami tisztátalan volt (ahogyan az egyik rabbi magyarázza). És a magaviselete egybeesett a tanításával. ● Maga Isten adja neki ezt a tiszteletreméltó minősítést: *Békességben és igazságosságban járt velem.* Nem tartotta elégnek, hogy Istenről beszéljen, hanem vele járt. Gondolatvilága és életvitele egységben állt tanításával és hivatásával; Istennel való közösségben élt, és állandóan arra törekedett, hogy kedvében járjon; úgy élt, mint egy pap, akit arra választottak, hogy *Isten előtt járjon,* [1Sám 2:30](https://www.blueletterbible.org/kjv/1sa/2/30/s_238030). Életvitele csendes volt; szelíd és alázatosvolt *minden emberrel szemben, a* szeretet mintaképe és előmozdítója; békességben járt Istennel, maga is békességes és nagy békesség munkáló volt. ● Viselkedése becsületes is volt; senkinek sem tett rosszat, hanem lelkiismeretesen mindenkinek megadta, ami járt neki: *méltányosan,* azaz egyenesen *járt velem.* A béke kedvéért nem szabad áthágnunk a méltányosság szabályait, hanem meg kell őriznünk a békét, amennyire az igazságossággal összeegyeztethető. *A felülről jövő bölcsesség először tiszta, majd békeszerető. A* lelkészeknek minden embernél inkább az a dolguk, hogy *békességben és igazságosságban járjanak Istennel, hogy példaképei* legyenek a *nyájnak.*
  + **2. Nézd meg, milyen jót tett;** **megfelelt annak a célnak, amiért előléptették ebbe a hivatalba:** *Sokakat elfordított a gonoszságtól;* fő ügyének tekintette, hogy *a jót* cselekedje, és Isten csodálatos sikerrel koronázta meg törekvéseit; sok lelket segített megmenteni a haláltól, és sokan vannak most a mennyben, akik áldják Istent, hogy valaha is ismerték őt. A lelkészeknek minden erejüket latba kell vetniük a bűnösök megtéréséért, és még azok között is, akik az izraelita nevet viselik, szükség van a megtérést célzó munkára, sokan vannak, akiket meg kell téríteni a gonoszságtól; és munkájuk megtiszteltetésének és gazdag jutalmának kell tekinteniük, ha ebben közreműködhetnek. Egyedül Isten az, aki az ő kegyelméből megtéríteni képes az embereket a gonoszságból, és mégis azt van mondva itt egy kegyes, munkás lelkészről, hogy úgy térítette meg az embereket a gonoszságból, mint aki Istennel együtt dolgozott, és eszköz volt a kezében; és *akik sokakat térítenek az igazságra, azok úgy fognak ragyogni, mint a csillagok,* [Dán. 12:3](https://www.blueletterbible.org/kjv/dan/12/3/s_862003). ● Megjegyzés: Azok a lelkészek, és csakis azok képesek az embereket a gonoszságtól elfordítani, akik egészséges tanítást hirdetnek és jó életpéldával élnek, és mindkettő az Írás szerinti; mert, amint az egyik rabbi itt megjegyzi: *Ha a pap igaz, sokan lesznek igazak.*
* **III. Itt egy súlyos vád van emelve a jelen kor papjai ellen, akik megszegték a papság szövetségét,** és egyenesen ellenkeztek mind a szabályokkal, mind az előttük álló példákkal. Az előző fejezetben sok részletet kaptunk a bűneikről, és azt találjuk ([Neh. 13](https://www.blueletterbible.org/kjv/neh/13/1-31/s_426001)), hogy ebben az időben sok romlottság lopakodott be a zsidók egyházába, vegyes házasságok folytán, s mert idegeneket engedtek be Isten házába, a szombatnapot meggyalázták, s mindezek a papok gondatlanságának és hűtlenségének voltak köszönhetőek; itt pedig általánosságban vádolják őket,
  + **1. Hogy megszegték a szabályt:** *Letértetek az útról* ([8. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/8/s_927008)), arról a jó útról, amelyet Isten előírt nektek, és amelyen istenfélő őseitek jártak előttetek. Rosszul esik egy népnek, ha azok, akiknek az a feladatuk, hogy az úton vezessék őket, maguk is letérnek az útról: *"Nem tartottátok meg az én utamat,* nem maradtatok meg rajta ti magatok sem, és nem tettétek meg a magatok részét, hogy másokat is megtartsatok rajta", [9. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/9/s_927009)
  + **2. Hogy elárulták (eljátszották) a bizalmukat**: "*Megrontottátok a Lévivel kötött szövetséget,* megszegtétek, ellentmondtatok a nagyszerű szándékoknak, és mindazt megtettétek, ami bennetek rejlett, hogy meghiúsítsátok és legyőzzétek azokat; úgy kezeltétek hivatalotokat, mintha az csak arra lett volna rendelve, hogy kövérre hízzatok és naggyá tegyen benneteket, nem pedig Isten dicsőségére és az emberek lelkének javára szolgáljatok vele." Ez a Lévivel kötött szövetség megrontása volt; elferdítették a hivatal céljait, és alárendelték azt azoknak az érzéki világi dolgoknak, amelyek felett mindig is uralkodnia kellett volna. És így elvesztették e szövetség előnyeit, és megrontották azt saját maguk számára; *érvénytelenné tették azt,* és elvesztették az életet és a békét, amelyet az által rájuk árasztott volna az Úr. Nincs okunk elvárni, hogy Isten teljesítse a szövetség rá eső részét, ha mi nem teszünk lelkiismeretesen eleget a miénknek. ● Egy másik példája annak, hogy elárulták bizalmukat, az volt, hogy *részrehajlóak voltak a törvényben,* [9.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/9/s_927009) v. A nekik adott törvényben válogattak a kötelességeikben; ezt megtették, azt nem, ahogy nekik tetszett; ez a képmutatók divatja, míg azok, akiknek a szíve egyenes Istennel, *minden parancsolatára figyelnek. –* Vagy: inkább a törvényben, amelyet a népnek kellett letenniük (értelmezniük); ebben *ismertek arcokat* (így van szó szerint) vagyis *személyválogatók* voltak; szándékosan félreértelmezték és rosszul alkalmazták a törvényt, akár azért, hogy keresztbe tegyenek azoknak, akik ellen haragudtak, akár azért, hogy támogassák azokat, akik iránt kedveskedtek; egyeseknél elnézték azokat a bűnöket, amelyeket másoknál élesen elítéltek, aszerint, ahogyan érdekük vagy hajlamuk vezette őket. Isten *nem nézi az emberek személyét*, amikor törvényét megalapozza, és nem fog személyválogató lenni akkor sem, amikor számon kéri a törvény megszegését; *a gazdagokra nem tekint jobban, mint a szegényekre,* és ezért papjai, szolgái félremagyarázzák őt, és nagy szégyent hoznak rá, ha a tanításban vagy a fegyelemben személyválogatást gyakorolnak. Lásd [1 Tim. 5:21](https://www.blueletterbible.org/kjv/1ti/5/21/s_1124021).
  + **3. Hogy sok kárt okoztak az emberek lelkében,** akiknek megmentésében segíteniük kellett volna: *Sokakat megbotlásra késztettek (megbotránkoztattak) a törvényben,* nem csupán arra késztettétek, hogy a *törvényben bukjanak el* (ahogy a széljegyzetben olvasható) azáltal, hogy megszegték azt, a papok példája által erre tanítva és bátorítva, hanem *megbotlásra késztettétek őket a törvényben,* azáltal, hogy előítéleteket szőttetelk vele szemben, mintha a törvény a bűn szolgája lenne, és a bűnnek adott volna támogatást. Így Hophni és Fineás gonoszságukkal *megvetették az Úr áldozatait,* [1Sá. 2:17](https://www.blueletterbible.org/kjv/1sa/2/17/s_238017). ● Sokan vannak, akik számára Isten törvénye *akadály,* Krisztus evangéliuma a *halál illatát jelenti a halálra,* és maga Krisztus *a megbotránkozás sziklája;* és semmi sem járul hozzá ehhez jobban, mint a hitvallók romlott élete, amely által az emberek megütköznek, hogy azt mondják: "Az egész csak tréfa". Ez rendesen *botrány, botránkozás köve;* nincs jó oka senkinek arra, hogy ez nála így legyen, de *jaj azoknak, akik által ez a sértés (botránkozás) történik.*
  + **4. Amikor Isten igéjének és gondviselésének dorgálása alatt álltak, *nem akarták meghallani,* azaz nem figyeltek, nem vették a *szívükre;***egyáltalán nem bánkódtak vagy szégyenkeztek a bűnük miatt, és nem érintették őket Isten rosszallásának jelei, amelyek alatt álltak. Amit hallunk, nem használ nekünk, ha nem vesszük szívünkre, és nem ismerjük el annak hatásait: *Nem akarjátok megszívlelni, hogy* bűnbánat és megtérés által *dicsőséget adjatok nevemnek.* ● *Ezért* kell megszívlelnünk Isten dolgait, hogy dicsőséget adjunk Isten nevének, dicsérjük Őt mindabban és mindazért, amivel megismertette magát. Rossz dolog bárki esetében megfosztani Istent az ő tiszteletétől, de a legrosszabb a lelkészeknél, akiknek az a hivataluk és feladatuk, hogy az ő nevét viseljék és neki megadják a neki járó dicsőséget.
* **IV. Itt van egy feljegyzés azokról az ítéletekről, amelyeket Isten hozott ezekre a papokra** a világiasságuk és a szent dolgok meggyalázása miatt.
  + 1. **Elvesztették a vigasztalásukat** ([2. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/2/s_927002)): *Áldásotokat már megátkoztam.* Nem volt meg a munkájukból fakadó vigasztalásuk, ami a jótettből fakadó elégtétel; mert az áldásokra, amelyekkel ők, mint papok, megáldották a népet, Isten annyira távol állt attól, hogy *áment* mondjon rájuk, hogy átokká változtatta őket, ahogy Bálám átkait is áldássá változtatta. A világi profán nép nem részesülhetett Isten áldásaiban, sem azok a világias papok nem részesülhettek abban a megtiszteltetésben, hogy átadhatták és közvetíthették volna azokat, hanem mindketten az Isten haragjának jelei alá kerültek. Nem volt vigaszuk a bérük sem, mert az áldások, amelyekkel Isten megáldotta volna őket, átokká váltak a számukra azáltal, hogy visszaéltek velük; nem vehették azokat az Ő kegyelmének ajándékaiként, amikor annyira ellenszenvessé tették magukat az ő nemtetszésének, azáltal, hogy nem vették szívükre a nekik adott dorgálásokat.
  + **2. Elvesztették hitelüket (**[**9. v**](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/9/s_927009)**.)**: *Ezért én is megvetetté és alávalóvá tettelek titeket az egész nép előtt.* Amíg dicsőítették Istent, ő méltókká tette őket, és támogatta hírnevüket, és nagy részesedésük volt a nép szeretetében és megbecsülésében, amíg kötelességüket teljesítették, és *békességben és igazságosan jártak Istennel;* mindenki értékelte és tisztelte őket; valóban *tisztelendőnek, papnak* nevezték őket; amikor azonban elhagyták Isten útjait, és megrontották Lévi szövetségét, ezzel nemcsak hitványakká, hanem aljasakká is tették magukat, még a köznép szemében is, amely minél jobban tisztelte a rendet, annál jobban gyűlölte azokat az embereket, akik szégyent hoztak rá. Viselkedésük, helytelen magatartásuk egyenesen ide vezetett, és Isten elismeri, hogy ebben benne van az Ő keze, és azt akarja, hogy ezt úgy tekintsék, mint az ő igazságos ítéletét rajtuk, és nem csak a bűnük következménye, hanem Isten válasza arra; gyalázatot hoztak Istenre, és *megvetették az ő asztalát és annak gyümölcsét* ([1:12](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/1/12/s_926012)), és ezért Isten jogosan hozta rájuk a gyalázatot, és tette őket megvetendőkké; leleplezték magukat, és ezért Isten leplezte őket. Megjegyzés: Ahogy a bűn minden népre, úgy különösen a papokra nézve gyalázatos; nincs megvetendőbb állat a földön, mint a gyalázatos, gonosz, botrányos lelkész.
* **V. Itt a harag ítélete van kimondva rájuk;** és ezzel kezdi a próféta, [2., 3. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/2-3/s_927002). De feltételesen szól: *Ha nem veszitek a szívetekre,* ami azt jelenti, hogy "Ha megszívlelitek, Isten haragja elfordul, és minden rendben lesz; de ha kitartotok e gonosz cselekedetekben, halljátok meg a végzeteteket - a bűnötök lesz a vesztetek".
  + **1. Isten átka alá esnek és ez rájuk nehezedik**: *Átkot küldök rátok.* Isten haragját kinyilatkoztatja ellenük, az írott ige fenyegetései szerint. Megjegyzés: Akik megszegik a törvény parancsait, azok a törvény átka alá vetik magukat.
  + 2. **Sem a munkájuk, sem élvezeteik, mint papoknak, nem lesz tiszta számukra**: "*Megátkozom áldásaitokat,* úgyhogy sem ti magatok nem lesztek áldottak, a nép számára sem lesztek áldásul, hanem még a bőségetek is csapássá lesz számotokra, és ti is csapássá lesztek a ti nemzedéketek számára".
  + **3. A föld gyümölcsei, amelyekből tizedet kaptak, nem jelentenek számukra vigaszt**: *"Íme, megrontom a magotokat;* a gabona, amit vetettek, megrohad a föld alatt, és soha többé nem kel ki, aminek a következménye szükségszerűen éhínség és élelmiszerhiány lesz; úgyhogy az oltárra nem lehet majd húsáldozatot hozni, amit a papok hamarosan elveszítenek" (veszteségük lesz miatta). Vagy pedig az i*ge magjára* is érthető, amelyet hirdettek; Isten azzal fenyeget, hogy megtagadja áldását az utasításoktól, amelyeket ők adtak a népnek, így munkájuk elvész, mint a földművesé, amikor a mag megromlik; és így egyezik azzal a fenyegetéssel ([Jer 23,32](https://www.blueletterbible.org/kjv/jer/23/32/s_768032)): "*Nem használnak ennek a népnek".*
  + 4. **Őket és szolgálataikat Isten el fogja utasítani**; annyira távol áll majd attól, hogy gyönyörködjön bennük, hogy megutálja és megveti őket: *Szemetet szórok arcotokra, épp ünnepélyes ünnepeitek szemétjét.* Azokra az áldozatokra utal, amelyeket ezeken az ünnepeken mutattak be. Ahelyett, hogy ő maga örülne áldozataik zsírjának, úgy mutatja majd ki nemtetszését, hogy azok szemétjét (trágyáját) szórja az arcukba, amit tulajdonképpen meg is tesz, amikor azt mondja: *Ne hozzatok többé hazug áldozatokat;* a ti *tömjénezésetek utálatos* számomra. Jegyezd meg: Azok, akik megnyugszanak a vallás külsődleges teljesítményeiben, amelyeket csak *trágyának (szemétnek)* kellene tekinteniük*, hogy a Krisztust megnyerjék,* nemcsak hogy nem nyernek elfogadást Isten előtt, hanem szégyen és zűrzavar borítja el őket ostobaságuk miatt.
  + **5. Végül minden a teljes pusztulásukkal fog végződni:** *Titeket is azzal együtt elragadnak.* Úgy elborítja őket áldozataik szemetje, hogy a trágyadombra viszik őket azzal együtt, mint annak egy részét. Bárki megfelel, hogy kivigyen téged, még a közönséges dögevő is. *Rontott ezüstnek nevezik őket az emberek,* és ennek megfelelően bánnak velük, mert *az Úr elvetette őket.*

**Mal 2,10-17**

***10 Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-é minket? Miért csalja hát kiki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? 11 Hűtelenné lett Júda, és útálatosság támadt Izráelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Júda az Úrnak szentségét, a melyet ő szeret, és idegen istennek leányát vette el. 12 Elveszt az Úr mindenkit, a ki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelőt, a Jákób sátraiból, még ha áldozatot visz is a Seregek Urának. 13 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. 14 És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, a kit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged! 15 Nem tett ilyet egy sem, a kinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! 16 Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene, és [azt,] a ki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok! 17 Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Istene?***

A romlott gyakorlatok a romlott elvek valódi gyümölcsei és termékei; és az emberek szívének és életének rosszasága néhány laza ateista elképzelésnek a folyománya, amelyeket elsajátítottak, és amelyek szerint kormányozzák magukat. Most, ezekben a versekben van erre egy példa; itt azt látjuk, hogy az emberek hamisan bánnak egymással, és ez azért van, mert hamisan gondolkodnak az Istenükről. Figyeljétek meg!

* **I. Mennyire romlott volt a gyakorlatuk.** Általánosságban elmondható, hogy *mindenki áruló (csaló) módon cselekedett a testvérével szemben,* [10. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/10/s_927010). Nem lehet elvárni, hogy aki hamis az Istenéhez, az hűséges legyen a barátjához. Áruló (csaló) módon jártak el Istennel szemben a tizeddel és az áldozatokkal kapcsolatban, és becsapták őt, és így a lelkiismeret lezüllött, kötelékei és eresztékei elszakadtak, ajtót nyitottak mindenféle igazságtalanság és becstelenség előtt; és a testvéri kapcsolat és a természetes szeretet kötelékei ugyanígy átszakadtak, és nem állt semmi útjába. Egyesek úgy gondolják, hogy az itt megdorgált áruló viszonyulás ugyanaz, mint az elnyomás és zsarolás azon esetei, amelyekről Nehemiásnál ez idő tájt panaszt találunk, [Neh 5:3-7](https://www.blueletterbible.org/kjv/neh/5/3-7/s_418003). Ebben megfeledkeztek atyáik Istenéről és atyáik szövetségéről, és elfogadhatatlanná tették áldozataikat, [Ézs 1:11](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/1/11/s_680011). De úgy tűnik, hogy inkább arra utal, ami a **házasságukban** rossz volt, és ami miatt szintén panaszt látunk Nehémiásnál is, [Neh 13:23](https://www.blueletterbible.org/kjv/neh/13/23/s_426023). Két dologgal vádolják őket itt, ami nagyon is provokálta Istent ebben a kérdésben: idegen feleségeket vettek pogány nemzetekből, és visszaéltek a saját nemzetükből való feleségeikkel, és eltaszították őket; mindkettőben hűtlenül jártak el, és megszegtek egy szent szövetséget; az előbbi Istennek velük kötött sajátos szövetségének, az utóbbi a házassági szövetségnek a megvetése volt.
  + 1**. Megvetették Isten szövetségét**, amelyet Izráellel kötött, mint saját magának kiválasztott sajátos néppel, idegen nőket vettek feleségül, amit a szövetség kifejezetten tiltott és hangsúlyozott, [5Mózes 7:3](https://www.blueletterbible.org/kjv/deu/7/3/s_160003). Figyeljük meg itt,
    - **(1.) Milyen jó okuk volt arra, hogy hűségesen bánjanak Istennel és egymással ebben a szövetségben, és ne kössenek házasságot a pogányokkal.**
      * ***[1.] Az ilyen házasságoktól kifejezetten el voltak zárva szövetséggel***. Isten megígérte, hogy jót tesz velük, azzal a feltétellel, ha nem keverednek a pogányokkal; ez volt az *atyáik szövetsége,* az atyáikkal kötött szövetség, ami jelzi annak régiségét és tekintélyét, és hogy ez volt a nagy alapítólevél, amely által ez a nemzet egyesült. Minden lehetséges kötelezettségük arra intette őket, hogy szigorúan betartsák, mégis meggyalázták, mintha nem kötelezte volna semmi őket. Azok gyalázzák meg atyáik szövetségét, akik engedetlenül élnek atyáik Istenének parancsaival szemben.
      * ***[2.] Különleges nép voltak,*** egy testben egyesültek, és ezért egyesülniük kellett volna, hogy megőrizzék sajátosságuk becsületét: *Nem egy Atyánk van-e mindnyájunknak?* Igen, úgy van, hiszen *nem egy Isten teremtett minket?* Nem vagyunk-e mindannyian *az ő utódai?* És nem *egy vérből vagyunk-e?* Igen, természetesen azok vagyunk. Isten az egész emberiségnek közös Atyja, és ezért *mindannyian testvérek vagyunk, egymás* tagjai, és ezért el kell vetnünk a *hazugságot* ([Ef 4,25](https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/4/25/s_1101025)), és nem szabad *csalást elkövetnünk,* nem, *senkinek* sem a *testvérével szemben.* ●Itt azonban úgy tűnik, hogy ez a zsidó nemzetre vonatkozik: *Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak,* Ábrahám vagy Jákob? Erre büszkék voltak: *Ábrahám a mi atyánk;* de itt ez ellenük fordul, mint bűnük súlyosbítása, hogy elárulták nemzetük becsületét azáltal, hogy pogányokkal házasodtak: *"Nem egy Isten teremtett-e minket, vagyis nem* formált-e minket néppé, nem tett-e minket sajátos (megkülönböztetett) nemzetté, és nem adott-e belénk életet, amely különbözik más nemzetek életétől? És nem kellene-e ennek köteleznie bennünket arra, hogy megőrizzük jellemünk méltóságát?" Megjegyzés: Az egyház egységének megfontolása, Krisztusban, annak alapítójában és Atyjában, gondosan kötelezzen bennünket az egyház tisztaságának megőrzésére és minden romlástól való óvakodásra.
      * [***3.] Istennek lettek szentelve, és megkülönböztette őket a szomszédos nemzetektől.*** *Izrael szentség volt az Úrnak* ([Jer 2,3](https://www.blueletterbible.org/kjv/jer/2/3/s_747003)), szövetségébe fogadta őket, a maga számára különítette el őket, hogy általuk magának nevet és dicséretet szerezzen, és ezért *szerette őket*, és gyönyörködött bennük; a közöttük felállított szentély volt az *Úr szentsége, amelyet szeretett,* amelyről azt mondta: "Ez az *én örök nyugalmam, itt fogok lakni, mert ezt kívántam;* de azzal, hogy idegen asszonyokat vettek feleségül, meggyalázták ezt a szentséget, és porba döntötték a tiszteletét." ([Jer 2,3](https://www.blueletterbible.org/kjv/jer/2/3/s_747003)). Megjegyzés: Akik Istennek szentelték magukat, és szeretik őt, azoknak gondjuk van arra, hogy megőrizzék feddhetetlenségüket, hogy ne taszítsák ki magukat az ő szeretetéből, és ne veszítsék el neki szenteltségük becsületét, és ne hiúsítsák meg ennek célját.
    - **(2.) Milyen árulóan (csalfán) cselekedtek, mindennek ellenére, hogy éppen abban gyalázták meg (aljasították meg) magukat, ami különlegességük tisztessége megőrzése végett volt előírva számukra**: *Júda idegen istenek (bálványok) leányát vette feleségül.* Nem annyira az volt a baj, hogy idegen nép leánya volt (*minden nemzet* Isten teremtménye, és ő maga a *népek királya),* hanem az, hogy idegen *istenek* leánya volt, aki hamis istenek szolgálatára és imádatára nevelkedett, azoknak szolgált, azok rendelkezére állt, azoktól függött; mint ahogy egy leány, apja rendelkezésére áll; ezért mondják egyes rabbik (akiket Dr. Pocock idéz): *Aki pogány nőt vesz feleségül, az olyan, mintha egy bálvány vejévé tette volna magát.* A régi világ romlottsága azzal kezdődött, hogy *Isten fiai* összeházasodtak az *emberek lányaival,* [1Móz 6:2](https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/6/2/s_6002). Ugyanarról panaszkodik itt is, de ahogyan itt kifejezi, még rosszabbul hangzik: *Isten fiai idegen isten leányait vették feleségül.* Itt azt halljuk, hogy Júda *áruló módon, gyalázatosan cselekedett, mert* aljas módon elárulták saját becsületüket, és *meggyalázták* az *Úr szentségét,* amelyet *szeretniük kellett volna* (így fordítják egyesek); és azt halljuk, hogy ez *Izraelben és Jeruzsálemben elkövetett utálatosság volt;* gyűlöletes volt Isten előtt, és nagyon nem illett azokhoz, akik az ő nevéről neveztettek. Vegyük észre, hogy utálatos dolog azok számára, akik az Úr szentségét vallják, hogy azt meggyalázzák, különösen azáltal, hogy hitetlenekkel felemás igában összefognak.
    - **(3.) Milyen szigorúan fog elszámolni Isten velük ezért** ([12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/12/s_927012)): Az *Úr kivágja azt a férfit, aki ezt teszi,* aki idegen isten leányát veszi feleségül. Az illető tulajdonképpen kivágta magát a szent nemzetből, és idegenekhez adta magát, *akik Izráel társaságától idegenek,* és így lesz a végzete is: *Isten kivágja őt, és mindent, ami hozzá tartozik;* így sugallja az eredeti szöveg. Ki lesz vágva Izraelből és Jeruzsálemből, és nem *írják be az* ott *élők közé.* Az Úr ki fogja vágni mind *a mestert, mind a tanítványt, akik* bűnösök ebben a bűnben, mind a tanítókat, mind a tanítottakat. A vak vezetők és a vak követők együtt esnek a verembe, *mind az ébresztő*, mind a *válaszoló* (így áll a margón), mert a mester a tanítványát a dolgára hívja, és felbuzdítja rá. Együtt vágják ki őket *Jákob hajlékából.* Isten nem fogja őket többé az ő népéhez tartozónak vallani; sőt, a pap, aki *áldozatot mutat be az Úrnak,* ha idegen nőt vesz feleségül (amint azt látjuk, hogy a papok közül sokan megtették, [Ez 10,18](https://www.blueletterbible.org/kjv/ezr/10/18/s_413018)), nem menekül meg; az áldozat, amelyet bemutat, nem engeszteli ki őt, hanem ki lesz vágva az Úr templomából, mint mások Jákób sátoraiból. *Nehémiás elkergette magától* és a papságból a főpap egyik fiát, akit ebben a bűnben vétkesnek talált, [Neh 13,28](https://www.blueletterbible.org/kjv/neh/13/28/s_426028).
  + **2. Megvetve a házassági szövetséget, amelyet Isten az emberiség közös javára hozott létre, visszaéltek a saját nemzetükhöz tartozó feleségeikkel**, és elvetették őket, valószínűleg azért, hogy helyet csináljanak ezeknek az idegen feleségeknek, amikor még divat volt ilyeneket elvenni ([13. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/13/s_927013)): *Ezt tettétek ti is; ez a* vád második cikke. A bűn útja ugyanis lefelé vezet, és a szövetség egyik megszegése a másikhoz vezet.
    - **(1.) Lássuk, mi az, amire itt panaszkodik az Úr: nem úgy viselkedtek, ahogyan a feleségeikkel szemben kellett volna.**
      * [1.] Haragudtak rájuk, rosszkedvűek és mogorvák voltak, és megkeserítették életüket, úgyhogy amikor feleségükkel és családjukkal együtt eljöttek Istent imádni az jeles ünnepeken, amit örömmel kellett volna tenniük, teljesen elment a kedvük; a szegény feleségek összetört szívvel jöttek, és mivel nem merték mással közölni ügyüket, panaszkodtak Istennek, és *könnyekkel, sírással és keserűséggel borították be az Úr oltárát.* Ezt illusztrálja Hanna esete, aki, mivel férje egy másik feleséget vett fel (bár egyébként kedves férj volt), az ebből eredő elégedetlenség miatt, valahányszor felmentek az Úr házába imádkozni, *szomorkodott és sírt,* és *keserű volt a lelke,* és *nem akart enni,* [1Sá. 1:6, 7](https://www.blueletterbible.org/kjv/1sa/1/6-7/s_237006), [10](https://www.blueletterbible.org/kjv/1sa/1/10/s_237010). Így volt ez itt ezekkel az asszonyokkal is; és ez annyira ellentétes volt azzal a vidámsággal, amelyet Isten megkövetel az ő imádóitól, hogy ez elrontotta az áhítatuk elfogadhatóságát: Isten *nem veszi többé figyelembe az áldozatukat.* ● Nézzétek meg itt, milyen jó Mestert szolgálunk, aki nem akarja, hogy oltárát könnyek borítsák be, hanem azt akarja, hogy énekkel vegyék körül. Ez elítéli azokat, akik elhagyták az ő imádatát a bálványimádásért, amelynek szertartásai között találunk *Tammuzért síró asszonyokat* ([Ez 8,14](https://www.blueletterbible.org/kjv/eze/8/14/s_810014)), és olyat is, hogy az imádók vérét az oltárra öntötték, [1 Ki. 18:28](https://www.blueletterbible.org/kjv/1ki/18/28/s_309028). Lásd azt is, hogy milyen gonosz dolog másokat kizökkenteni az Isten vidám imádatának keretéből; bár az ő hibájuk, hogy bosszankodásukkal alkalmatlanná tették magukat kötelességük teljesítésére, de sokkal inkább azok hibája, akik *felbosszantották őket, hogy bosszankodásra késztették őket. Ez az* egyik ok, amiért a házastársaknak szent szeretetben és örömben kell élniük - hogy *imádságuk ne akadályoztassék (meg ne hiusuljon),* [1Pt 3,7](https://www.blueletterbible.org/kjv/1pe/3/7/s_1154007).
      * [2.] Áruló, gonosz módon jártak el velük, [14-16. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/14-16/s_927014) Nem tartották be a nekik tett ígéreteiket, hanem megcsalták őket, megrövidítve őket az eltartásukban, vagy megfosztva az örökségüktől, vagy ágyasokat vettek magukhoz, hogy osztozzanak abban a szeretetben, amely csak a feleségüknek járt volna.
      * [3.] *Eltaszították* *őket,* válólevelet adtak nekik, és elfordultak tőlük, sőt, talán a Mózes törvénye által előírt eljárás nélkül tették, [16. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/16/s_927016)
      * [4.] Mindezzel *erőszakot palástoltak;* bántalmazták a feleségeiket, és bosszantották őket, mások előtt mégis úgy tettek, mintha nagyon szerelmesek és gyengédek lennének hozzájuk, és ruhájukat kiterjesztenék rájuk. Gyakori, hogy azok, akik erőszakot követnek el, valamilyen álságos ürüggyel fedik el azt, mint egy ruhával.
    - **(2.) Lássuk a vád bizonyítékát és súlyosbító körülményeit.**
      * ***[1.] Ezt maga Isten tanúsága is kellőképpen bizonyítja:*** *"Az Úr tanú volt közted és ifjúságod felesége között* ([14. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/14/s_927014)), tanúja volt a házassági szövetségnek közted és közte, mert őreá hivatkoztál az abban való őszinteséged és hűséged tekintetében; tanúja volt minden egyes megszegésnek és minden áruló, azt megvető cselekedetednek, és kész ítélkezni közted és közte." ([14. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/14/s_927014)). Figyeljük meg: Ennek arra kell köteleznie bennünket, hogy hűségesek legyünk mind Istenhez, mind pedig mindazokhoz, akikkel dolgunk van, mivelhogy Isten maga tanúja mind minden szövetségkötésünknek, és úgyszintén minden szövetségszegésünknek; és ő olyan tanú, aki kivétel nélkül mindenről tud.
      * ***[2.] A sértett és a bántalmazott személyt figyelembe véve még súlyosabb e vétek*.**
        + *Először is:* "Ő a *feleséged, a* sajátod, csontodból való csont, testedből való test, a legközelebbi hozzád a világon lévő összes rokonaid közül, és hogy ragaszkodj hozzá, a többit mind el kell hagynod."
        + *Másodszor*: "Ő *ifjúságod felesége,* akihez legerősebb érzelemmel vonzódtál, aki szíved első választottja volt, és akivel sokáig éltél együtt. Ne hagyd, hogy ifjúságod kedvesét idős korod megvesse és megutálja."
        + *Harmadszor:* "Ő a *társad;* már régóta egyenlően osztozik veled gondjaidban, bánataidban és örömeidben." A feleséget nem szolgának, hanem a férj társának kell tekinteni, akivel szabadon beszélgethet és *kedves tanácsot adhat,* mint egy barát, és akinek társaságában jobban kell gyönyörködnie, mint bárki másban; mert *nem* arra rendeltetett-e, hogy a *társad* legyen*?*
        + *Negyedszer*: "Ő a *te szövetséges feleséged,* akihez olyan szilárdan kötődsz, hogy amíg hűséges marad, nem válhatsz el tőle, mert ez egy életre szóló szövetség volt. Ő az a feleség, akivel szövetséget kötöttél, és aki veled is szövetséget kötött; Isten esküje van köztetek, amellyel nem szabad megalkudni, nem szabad huzavonát játszani". A házas embereknek gyakran fel kell idézniük a házassági fogadalmukat, és teljes komolysággal felül kell vizsgálniuk azt, mint akik lelkiismeretesen teljesíteni tartoznak azt, amit megígértek.
    - (3.) **Lássuk az indokokat, hogy miért kell a férjnek és a feleségnek életük végéig együtt maradniuk** szent szeretetben és békességben, és nem veszekedhetnek egymással, sem nem válhatnak el egymástól.
      * ***[1.] Mert Isten összekötötte őket (***[15. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/15/s_927015)): Nem azért *teremtett-e egyet,* egy Évát egy Ádámnak, hogy Ádám soha ne *vegyen hozzá mást, hogy bosszantsa őt* ([3Móz 18,18](https://www.blueletterbible.org/kjv/lev/18/18/s_108018)), és ne taszítsa el őt, hogy helyet csináljon másnak? Nagy gonoszság a házasság törvényére, mint bezártságra panaszkodni, amikor Ádám ártatlanságában, becsületében, az Édenben, a gyönyörök kertjében, egyetlenegyre volt bezárva. Pedig *Isten rendelkezett a Lélek tárházával;* teremthetett volna egy másik Évát, aki ugyanolyan kedves, mint az, akit már teremtett, de mivel *Ádámnak megfelelő segítséget* szánt*, egyetlen feleséget* teremtett neki*; s* ha többet teremtett volna neki, nem lett volna *megfelelő segítőtársa.* ● És miért teremtett egyetlen asszonyt egy férfinak? Azért*, hogy istenfélő magot keressen* - *Isten magvát* (így szól az ige), olyan magot, amely Isten képmását hordozza, Isten szolgálatában áll, és az ő dicsőségére és tiszteletére szenteli magát -, hogy *minden férfinak saját felesége legyen,* és *csak egy, a* törvény szerint ([1Kor. 7:2](https://www.blueletterbible.org/kjv/1co/7/2/s_1069002)), hogy tisztaságban és szent szerelemben élhessenek, az isteni törvény útmutatásai és korlátozásai szerint, és ne pedig, mint a vadállatok, a kéjvágy uralma alatt; és így az ember természetét úgy szaporíthassák, hogy az a legnagyobb valószínűséggel kész legyen az isteni természetben való részvételre,- hogy a gyermekek, akik szent házasságban születnek, ami Isten rendelése, és amely módon a természet hajlamai Isten parancsainak szabályai alatt maradnak, ily módon *magvetést kapjanak, hogy őt szolgálják,* és ahogyan megszületnek, az ő irányítása és uralma alatt nevelkedjenek. ● Figyeljük meg: A házasság intézményének egyik nagy célja az istenfélő magnak a felnevelése, amely *egy nemzedékért az Úrnak számot ad,* de ez jó ok arra, hogy a hitvesi ágyat szeplőtelenül tartsuk, és a házassági köteléket sérthetetlenül megőrizzük. A férjeknek és feleségeknek *tehát* Isten félelmében kell élniük, hogy magvuk istenfélő mag legyen, különben *tisztátalanok* lennének, de *most szentek, mint a szövetség gyermekei.* A házassági szövetség, a kegyelmi szövetségnek az előképe, és a házastársi egység, ha így teljes egészében megmarad, a Krisztus és egyháza közötti misztikus szövetség jelképe, amelyben ő istenfélő magot keres és biztosít magának; lásd [Ef 5,25](https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/5/25/s_1102025).[32](https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/5/32/s_1102032).
      * ***[2.] Mert nagyon megharagszik azokra, akik szét akarják szakítani azt, amit ő egybeszerkesztett***([16. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/16/s_927016)): *Izráel Istene azt mondja, hogy gyűlöli a szétválasztást (elbocsátást). A* zsidóknak ugyan megengedte, *szívük keménysége miatt,* vagy inkább korlátozta és körülhatárolta azt (Mt [19,8](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/19/8/s_948008)); de *gyűlöli*, különösen, mivel azok gyakorolták, akik bármilyen jelentéktelen *okból eltaszították feleségüket,* [Mt 19,3](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/19/3/s_948003). Azok a feleségek, akik megszöknek férjeiktől és eltaszítják magukat, azok a férjek, akik kegyetlenek a feleségükkel és elfordítják őket, vagy megvonják a szeretetüket a feleségüktől és másra helyezik, igen, és azok a férjek és feleségek is, akik közös beleegyezéssel élnek külön, mert nem szeretik egymást, az ilyenek tudják meg, hogy Izrael Istene gyűlöli az ilyen gyakorlatokat, a hiú emberek bármennyire is tréfának veszik őket.
    - **(4.) Lássuk, milyen óvatosságra int mindezekből.** Kétszer is olvassuk ([15. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/15/s_927015))*: "Vigyázzatok tehát lelketekre, és senki ne cselekedjék hűtlenül ifjúsága feleségével szemben!*" és ismét , [16. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/16/s_927016). Jegyezzük meg: Akik meg akarják őrizni magukat a bűntől, azoknak *vigyázniuk kell a lelkükre,* mert ott kezdődik minden bűn; minden féltett dolognál jobban kell őrizniük a szívüket, féltékeny szemmel és szigorú kézzel figyelmüket rajta kell tartaniuk, és vigyázniuk kell, hogy a bűn első felbukkanásai ne ott történjenek. Úgy fogunk cselekedni, ahogyan lelkünk (lelkületünk) vezet; és ezért, hogy cselekedeteinket szabályozni tudjuk, meg kell fontolnunk*, hogy milyen lelkületűek vagyunk (milyen lélek van bennünk); figyelnünk kell lelkületünkre,* különösen viszonyainkra vonatkozólag, és meg kell néznünk, hogy helyesen állunk-e hozzájuk, és jó indulatúak vagyunk-e, mert különben fennáll a veszélye annak, hogy csalással foglalkozunk. Ha a saját szívünk hamisan bánik velünk, akkor kivel nem bánik hamisan?
* **II. Figyeljük meg, mennyire romlott elvek voltak, amelyeknek mindezek a romlott gyakorlatok köszönhetőek.** Kövessük vissza a patakot a forrásig ([17. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/2/17/s_927017).): *Elfárasztottátok az Urat a ti szavaitokkal.* Azt gondolták, hogy kitérnek az ige elítélése elől, azzal igazolva magukat, hogy Isten eljárásaival takaróznak; de a védekezésük volt a vétkük, és önmaguk igazolása volt a bűnük súlyosbítása; szavaikkal megsértették az Urat, és olyan gyakran ismételték azokat, és olyan sokáig kitartottak ellentmondásaikban, hogy még *őt* is *kifárasztották;* lásd [Ézs 7:13](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/7/13/s_686013). Elfárasztották őt abban, hogy jót tegyen velük, ahogyan eddig tette, és megállították kegyeinek áramlását; vagy úgy ábrázolták őt, mint aki belefáradt a világ kormányzásába, és hajlandó volt elhagyni azt, és félretenni a gondját. Megjegyzés: Még magának Istennek is fárasztó dolog hallani, hogy az emberek ragaszkodnak saját igazolásukhoz a romlott és gonosz cselekedeteikben, és ateista elveikre hivatkoznak azok igazolására. De mintha Isten a prófétája által rosszat tett volna nekik, nézd meg, milyen szemtelenül kérdezik: *Mivel fárasztottuk őt?* Mik azok a bosszantó szavak, amelyekkel elfárasztottuk őt? Figyeljük meg: A bűnös szavak sokkal sértőbbek a mennyei Isten számára, mint ahogyan azt általában gondolnánk. De Istennek készen vannak a bizonyítékai; két dolgot mondtak, legalábbis a szívükben (és a gondolatok hangos szavak Isten számára), amivel kifárasztották őt: -
  + **1. Tagadták, hogy szent Isten lenne**, és azt állították róla, ami egyenesen ellentétes az ő szentségéről szóló tanítással. Mivel ő szent Isten, gyűlöli a bűnt, *tisztábbak szemei annál, mint hogy azt szemlélje,* és *nem bírja elviselni, hogy rájuk nézzen,* [Hab. 1:13](https://www.blueletterbible.org/kjv/hab/1/13/s_904013). Ő *nem olyan Isten, aki gyönyörködik a gonoszságban,* [Zsolt 5,4](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/5/4/s_483004). És mégis képesek voltak azt mondani, ezzel szöges ellentétben: *Mindaz, aki gonoszságot cselekszik, jó az Úr szemében, és gyönyörködik bennük.* Ezt a gonosz következtetést minden ok nélkül vonták le a bűnösöknek a bűnös útjukon való boldogulásukból (lásd [3:15. kk.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/3/15/s_928015)), mintha Isten szeretetét vagy gyűlöletét abból lehetne megismerni, ami előttünk van, és azokról kellene állítanunk, hogy *jók az Úr szemében,* akik gazdagok a világban. Vagy: azért mondták ezt, mert azt kívánták, hogy így legyen; elhatározták, hogy *rosszat tesznek,* de mégis *jónak* tartják magukat az *Úr előtt,* és azt hiszik, hogy ennek ellenére *örül nekik*; ezért, azzal az ürüggyel, hogy Isten nem olyan szigorú, mint ahogyan általában ábrázolják, úgy beszéltek róla, amilyennek akarták volna őt látni, és azt gondolták, hogy *teljesen olyan, mint ők maguk.* Figyeljük meg: Azok, akik Istent a bűn barátjának tartják, megsértik őt, és becsapják magukat.
  + **2. Megtagadták tőle, hogy ő a világ igazságos kormányzója.** Ha nem is gyönyörködött a bűnben és a bűnösökben, mégis azt hitték, hogy soha nem fogja azt, vagy őket büntetni. Azt mondták*: "Hol van az ítélet Istene?* Az az Isten, akiről oly sokszor mondták nekünk, hogy számon kér minket, és számot vet velünk azért, amit mondtunk és tettünk - hol van ő? Elhagyta a földet, és nem vesz tudomást arról, amit ott mondunk és teszünk; azt mondta, hogy *el* fog *jönni ítélkezni;* de *hol van az eljövetelének ígérete?* Mi azt tehetünk, amit akarunk, ő nem lát minket, és nem is fog ránk figyelni." Ez olyan kihívás az egész föld bírája felé, amely dacol az ő igazságosságával, és tulajdonképpen kihívja őt, hogy a *legrosszabbat tegye.* Ilyen gúnyolódók voltak a zsidó egyház utolsó napjaiban, és ilyenek lesznek a keresztyén egyház utolsó napjaiban is; de hitetlenségük nem teszi hatástalanná Isten ígéretét; mert eljön az Úr napja. *Íme, a bíró az ajtó előtt áll; az* ítélet Istene *közel van.*

1. III. Napóleon megadta magát a porosz király előtt [↑](#footnote-ref-1)