**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk**

**2023. december 17. Advent III. Vasárnapjára**

**A Baptista Áhítatban kijelölt igékhez**

**Tartalom**

**Imaóra: Imádkozzunk reménységünket erősítő várakozásért és ünneplésért! – Róm 4:17b-18**

- Kálvin magyarázata: Rm 4:17b-18

**Bibliaóra: Hogyan imádkozzunk? – Dán 9:1-19 (Aranymondat: Dán 9:18)**

- Dán 9:3. Böjt és ima (Charles Simeon prédikációja)

- Dán 9:3-7. Dániel vallomása (Charles Simeon prédikációja)

**Délelőtti istentisztelet: Az Úr ma is munkálkodik - JSir 3:22-26 (Kulcsige. 26.v.)**

- JSir 3:22-23. Isten megújuló irgalma (irgalmának újdonságai) – Spurgeon prédikációja

**Délutáni istentisztelet: Hogyan várod az ítéletre érkező Urat? – Mal 2:17-3:12 (Kulcsige: Mal 3:5)**

- Matthew Henry igemagyarázata

- Mal 3:18. Nagy különbség (Spurgeon prédikáció)

- Mal 3:17. Isten ékszerei (Spurgeon prédikáció)

**Vasárnapi Imaóra:**

**Imádkozzunk reménységünket erősítő várakozásért és ünneplésért!**

**– Róm 4:17b-18**

**Kálvin János igemagyarázata**

Róma 4,17-18

17. *Akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti.* Ezzel a körülírással világosan rámutat Ábrahám **hitének igazi lényegére**, hogy az ő példájáról most áttérjen a pogányokra is. Mert Ábrahámnak csodálatos úton kellett elérkeznie az ígérethez, melyet az Úr szájából hallott, holott még annak semmiféle jele sem mutatkozott. Magot ígért neki az Úr, mintha még életereje virágjában lett volna, ámde már halott volt. **Fel kellett tehát emelkednie gondolatával Istennek ahhoz az erejéhez, mellyel megeleveníti a holtakat.** Így már nincs semmi képtelenség abban, ha a pogányok, akik különben kiszáradtak és elhaltak, felvétetnek a közösségbe. Aki azt állítja, hogy éppen emiatt képtelenek a kegyelem befogadására, az Ábrahámot sérti meg, kinek **a hite arra a gondolatra támaszkodott, hogy mit se számít, vajon halott-e akit életrehív az Úr, mert az Úrnak amikor megszólal hatalmával könnyű életre** kelteni a halottakat.

Egyébként itt láthatjuk egyetemlegesen **mindnyájunk elhívásának előképét és mintáját,** mely szemünk elé tárja származásunkat, mégpedig nem földi születésünk, hanem a jövendő élet reménysége szempontjából, hogy t.i**. amikor az Úr elhív minket, a semmiből kelünk ki. Mert bármilyenek vagyunk is külsőleg, még a szikrája sincs bennünk semmi olyan jónak, ami méltókká tenne minket az Isten országára. Ezért teljesen meg kell halnunk magunkra nézve, hogy alkalmasabbak legyünk az Isten hívásának meghallására.** Íme, ez az elhívás rendje és feltétele, hogy akik meghaltak, azokat az Úr életrekeltse, s akik semmik, azok az Ő ereje által kezdjenek valamivé lenni. –

A *hívni* vagy *előszólítani* igét nem szabad a prédikálásra korlátoznunk, hanem a Szentírás szokásos használata szerint az „életrekeltés” értelmében kell vennünk, mégpedig az Isten erejének fokozottabb kiemelése végett, aki puszta intésével kelti fel azokat, akiket akar.

18. *Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.*

*Aki reménység ellenére…* Ha így olvassuk, akkor a mondat értelme a következő: **Bár nem támaszkodhatott semmiféle bizonyítékra, sőt ellene szólt minden, mégsem szűnt meg hinni.** S valóban semmi sem ellenkezik jobban a hittel, mint ha elménket a szemünkhöz kötjük, hogy ennek látása szerint keressük a reménykedés alapját. – De így is olvashatjuk:

„*reménykedésen felül”,* s ez talán megfelelőbb is, mert így azt jelenti, hogy Ábrahám **messze föléje emelkedett mindannak, amit elméjével felfoghatott.** Mert **ha nem száll a hit égi szárnyakon a magasba, úgy, hogy messziről nézze le a test összes érzéseit és gondolatait, akkor mindig el fog akadni a világ sarában**. –

Egyébként, bár Pál a ***reménység*** szót kétszer is használja ugyanabban a mondatban, az első alkalommal a reménykedésnek a természetből és a testi gondolkodásból meríthető tárgyát jelöli, a másik alkalommal pedig azt a hitet, vagy ígéretet, amelyet Ábrahám Istentől kapott, - tehát: **Bár Ábrahámnak nem volt oka a reménykedésre, reménységével mégis az Úr ígéretére támaszkodott, és elegendőnek tartotta a reménykedésre, amit az Úr ígért, bármennyire hihetetlen volt is ez az ígéret magában véve.**

*Aszerint, amint megmondatott.* Ezt így kellett fordítanom, hogy Ábrahám idejére vonatkozzék. Pál ugyanis azt akarja mondani, hogy Ábrahám, **midőn a sok kísértés a kétségbeesésbe kergethette volna, hogy bátorságát el ne veszítse, lelkével efelé az ígéret felé fordult:** Oly bőséges lesz a te magod, mint az ég csillagai, és a tenger fövénye. De szándékosan idézi csonkán az ótestamentumi bizonyságot, hogy ezzel is buzdítson minket a Szentírás olvasására. Mert az apostolok a Szentírás idézése alkalmával mindenütt lelkiismeretesen ügyelnek arra, hogy az Írás szorgalmasabb olvasására serkentsenek bennünket.

*Kálvin János:* ***A római levél magyarázata*** *(Kálvin Kiadó, Budapest, 1992. Rábold Gusztáv fordítása) 88-89.old.*

**Bibliaóra:**

**Hogyan imádkozzunk? –**

**Dán 9:1-19 (Aranymondat: Dán 9:18)**

 **BÖJT ÉS IMA**

***Charles Simeon prédikációja***

*Forrás: C. Simeon:* ***Fasting and Prayer****, Discourse: 1136. From: Horae Homileticae*

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/9/3/9/3/>

***Dán\_9:3. És orczámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban***
A nagyböjt felkészülési időszakát az egyház régóta a böjt és az imádság különös időszakaként tartja számon. A mi egyházunk úgy fogadta el ezt az időpontot, mint amely alkalmas arra, hogy elősegítse tagjai örök érdekeit. De napjainkban, és különösen a protestánsok körében, a böjt témáját csak ritkán és könnyedén érintjük nyilvános beszédeinkben. Mégis meg kellene fontolni: és ezért most alkalmat ragadok arra, hogy kijelentsem,

I**. Mennyire kötelességünk a böjt és az imádság időszakát megtartani...**

**Bár a zsidó törvény megterhelő rendelkezésekkel volt tele, az egész mózesi szertartás csak egyetlen böjtöt határozott meg...**

[Ez volt a nagy engesztelési nap (az évi vezeklés nagy napja) [ Lev\_23:27-32.]; és ez volt az egyetlen böjt, amelyet az apostoli korban teljes mértékben elismertek [ ApCsel\_27:9.]. Mégis számos böjtöt írtak elő a későbbiekben különleges alkalmakkor. Józsué, amikor visszaverték Ai emberei [ Jozs\_7:6.]; az egész tizenegy törzs, miután Benjámin törzsétől többször is vereséget szenvedtek [ Bir\_20:26.].]; az egész Izrael, amikor a filiszteusok elnyomták őket; és Josafát, amikor Moáb és Ammon egyesült seregei támadták meg őket [ 1Sám\_7:6-8.]; mindannyian böjtöléshez folyamodtak, hogy az Úr kegyelmét és segítségét nyerjék el a szükség órájában [ 2Krón\_20:3.]. Nemcsak az országos böjtöket tartották meg, hanem a legkiválóbb szentek magánéletükben is alkalmazták ezt az intézkedést, hogy elmélyítsék megalázkodásukat és serkentsék áhítatukat [ 2Sá,\_12:16. Zsolt\_119:24. Luk\_2:37.]. Valójában egyedül Eszter esete elégséges arra, hogy megmutassa, milyen fontos intézkedésnek tartották ezt, hogy bármilyen nagy szükségben Istentől segítséget kapjanak [ Esz\_4:16.].
 **A keresztyén diszpenzáció alatt sem volt semmilyen, az Úr által kijelölt böjt.**

[Urunk valóban utalt arra, hogy lesznek olyan alkalmak, amelyek ünnepélyes, komoly böjtöt kívánnak [ Luk\_5:33-35.]; és utasításokat adott ezek helyes megtartására [ Máté\_6:16-18.]. Azt is látjuk, hogy bizonyos különleges alkalmakkor, például Pál és Barnabás különleges munkára való elkülönítésekor, valamint a vének felszentelésekor Istenük szolgálatára, böjtöt tartottak a keresztyén egyházban [ Csel\_13:2-3; Csel\_14:23.].

Ezért tehát azt kell mondanom az ilyen szokásokról, hogy inkább *az Úr által jóváhagyott*, mintsem *feltétlenül elrendelt* volt; és inkább a sajátos *szükséghelyzetben* lévő időszakokra illenek, mintsem valamilyen *pontos időre vagy mértékre* rögzítettek. Szent Pál, aki sokkal súlyosabb megpróbáltatásoknak volt kitéve, mint bármely más apostol, azt mondja nekünk, hogy Istennek szolgált "fáradozva, virrasztásban és böjtben" [ 2Kor 6:4-5.], és ezért nem vonhatjuk kétségbe az ilyen szokások *célszerűségét*, miközben elismerjük, hogy nem, mint *nélkülözhetetlenül szükséges* szertartások vannak előírva számunkra. Mégis, valóban, figyelembe véve mindazt, amit mondtunk, úgy gondoljuk, hogy senki, aki valóban el akar érni valamilyen kiemelkedést az isteni életben, nem fogja sem bölcsnek, sem helyesnek ítélni azt, hogy teljesen elhanyagolja a böjtölést].

Miután ilyen őszintén beszéltem az ilyen megfigyelések szükségességéről, folytatom annak feltárásával, hogy

**II. Milyen hasznot remélhetünk a böjttől.**

**Minden kétséget kizáróan az ilyen időszakok valóban jótékony hatással vannak a lélekre**...

[Az ember az *isteni életbe való első belépéskor* nem tehet jobbat, mint hogy böjtöléssel és imádsággal fordul Istenhez. Ilyenkor meg kell alázkodnia korábbi életének minden bűne miatt, és bocsánatot kell kérnie Istentől minden bűnéért, amit valaha is elkövetett. És lehet-e ezt túl ünnepélyesen, túl komolyan, túl áhítatosan tenni? Kornéliusz így nyerte el az Úr kegyelmét [ ApCsel\_10:30.]: és alkalmas példa mindazok számára, akik Isten kegyelmére vágynak.

De a keresztyénnek a *jövőbeni életútja során* is ugyanezekre az eszközökre van szüksége lelki jólétének megőrzése és előmozdítása érdekében. Ki ne lenne tudatában valamilyen sajátos hajlamnak, amelyről azt mondhatjuk, mint arról a lélekről, amelyet az apostolok nem tudtak kiűzni: "Ez a fajta nem megy ki, csak imádsággal és böjtöléssel [ Mt\_17:21.]"? Minden élő emberben vannak olyan romlottságok, amelyeket nagymértékben gyengíthetünk és legyőzhetünk azzal, hogy időt szakítunk a böjtölésre és az imádságra. Akiket a házasság kötelékei egyesítenek, természetesen ki vannak téve annak, hogy az emberi gyengeség szomorú hatásait mindegyikük a társukon érezze: ezért Szent Pál azt ajánlja a házasoknak, hogy időnként rövid időre „váljanak el egymástól”, hogy "böjtölésre és imádságra adják magukat" [1Kor\_7:5.]: és nem is kételkedhetünk abban, hogy ha gyakrabban folyamodnának ehhez az eszközhöz, összehasonlíthatatlanul nagyobb boldogság lenne a házaséletben, és az áldás sokkal szélesebb körben terjedne el az emberiség egymást követő nemzedékei során. Valójában a kegyességnek sokkal magasabb színvonala lenne a világban, ha a szent apostolhoz hasonlóan a mai keresztyének is "gyakran böjtölnének [ 2Kor 11:27.]". Ha ő minden magasrendűsége mellett "testét megsanyargatta, és alárendelte, nehogy, miután másoknak prédikált, ő maga méltatlanná váljék [1Kor\_9:27.]", azt hiszem, közülünk senki sem merészelheti azt gondolni, hogy egy ilyen fegyelem akár szükségtelen lenne a maga számára, akár hatástalan lenne a javára].

**De az egész hatékonyságuk a böjtöléseknek attól függ, hogy milyen módon gyakoroljuk őket**-

[Ha az emberek abban a babonás elképzelésben folyamodnak a böjtöléshez, hogy ezzel jóvátehetik bűneiket vagy kiengesztelhetik az Istenséget, akkor végzetes hibát követnek el, és saját lelkükre szögezik minden bűnük vétkét (terhét). Valójában mi más ez, mint a test büntetése a lélek bűneiért, és önkényes módon saját maguk által okozott szenvedésekkel helyettesítik az Úr Jézus Krisztus engesztelő szenvedéseit? Ez a tévedés azonban nagymértékben érvényesül a római egyházban, amely a böjtök, vezeklések és zarándoklatok megtartását Isten előtt érdemként és az isteni kegyelem elnyerésének leghatékonyabb eszközeként hirdeti. Ami a hivalkodást illeti, bármennyire is uralkodott a régi farizeusok körében, vagy még mindig bőven van belőle a római egyházban, kevéssé áll fenn ez a veszély közöttünk, protestánsok között, akik az ellenkező végletbe futottunk, és éppúgy megvetjük ezeket a szokásokat, mint ahogy a pápisták bálványozzák és visszaélnek velük. Mégis, ami az Isten előtti bizalom alapját illeti, mi, nem kevésbé, mint ők, abban a veszélyben vagyunk, hogy reményeinket rájuk alapozzuk. De e tévedés folytán, ismétlem, nemhogy nem üdvös, hanem egyenesen ártalmassá lehet a böjt. **A böjt csak eszköz a cél eléréséhez. Azt akarjuk, hogy a lélek mélyebben elmerüljön az imádságban, és jobban rögzüljön az Isten iránti odaadásban; és a böjt nagyban hozzájárul e célok eléréséhez.** De ha magát a böjtöt Isten előtt a reménység alapjává tesszük, akkor Isten azt fogja mondani nekünk, mint a régi képmutatóknak: "Amikor böjtöltetek, nekem böjtöltetek, tényleg *nekem?* Nem inkább magatoknak böjtöltetek-e [ Zak\_7:5-6.]", "hogy magatokban legyen alapotok az önigazságra és önelégültségre, dicsekedésre, ahelyett, hogy kizárólag az én drága Fiam engedelmességére és szenvedéseire támaszkodnátok?". Ahhoz, hogy böjtjeinket elfogadja az Úr, minden bűn elszánt meggyűlölésével (elhagyásával, elítélésével) és minden ismert kötelesség fenntartás nélküli teljesítésével kell együtt járnia. "Ilyen az a böjt, amelyet Isten kedvel", és csak az ilyen böjtölési mód fogja mindig áldását hozni lelkünkre [ Ézs\_58:6-8.]. Isten minden mást megvetne [Jer\_14:12.]; és semmi más nem felelne meg a példának, amelyet a szövegemben mutatott nekünk.].

**Alkalmazás-**

[Ne gondolja tehát egyikőtök sem, hogy ez felesleges munka, vagy azt se képzeljétek, hogy ez akadályozni fogja más életbeli kötelességeiteket. Az **Ószövetségben feljegyzett legszentebb emberek közül nem volt egy sem, aki kiemelkedőbb lett volna Dánielnél; és nem volt olyan sem, akire nagyobb teher nehezedett volna, mint rá; mégis még ő is talált időt az ünnepélyes (komoly) böjtölésre és imádságra.** Ezért senki ne utasítsa vissza ezt a szolgálatot, mint haszontalant, vagy feleslegest. Ami pedig azokat illeti, akik valaha is hozzá hasonlóan arra szánták el magukat, hogy imádsággal és könyörgéssel, böjtöléssel, zsákruhával és hamuval keressék az Úr Istent, megkérdezem, vajon nem találták-e ezt a gyakorlatot valóban hasznosnak a lelkükre nézve? És ha azután félretették ezt a szent szolgálatot, megkérdezem tőlük, hogy nem szenvedtek-e veszteséget lelkükben? Nincs kétségem afelől, hogy minden élő embernek erről kell tanúságot tennie. Ezért minden embernek ajánlom ezt a gyakorlatot, mint a legüdvösebbet és leghasznosabbat: és nincs kétségem afelől, hogy azok, akik Dánielhez hasonlóan böjtöléssel és imádsággal fordulnak az Istenséghez, hozzá hasonlóan gyors választ kapnak imáikra, és lelkük számára jeles megnyilvánulásokat arról, hogy "nagyon szereti őket Isten" (nagyon kedvesek Istennek)

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/9/3/9/3/>

 **DÁNIEL VALLOMÁSA**

***Charles Simeon prédikációja***

*Forrás: C. Simeon:* **DANIEL’S CONFESSION***, Discourse: 1137. From: Horae Homileticae*

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/9/3/9/7/>

***Dán\_9:3-7. 3 És orczámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem [őt] imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. 4 És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, a ki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, a kik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. 5 Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. 6 És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, a kik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. 7 Tied Uram az igazság, mienk pedig orczánk pirulása, a mint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izráelen, a közel és távol valókon, mindama földeken, a melyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, a melylyel vétkeztek ellened.***

A legkorábbi időtől kezdve, sőt attól az időtől kezdve, amikor Isten először rendelkezett látható egyházzal a világon, voltak különleges időszakok, amelyeket az alázat, a böjt és az imádság számára különítettek el. A keresztyén egyházban a negyven nap kijelölése az évnek ebben a részében (nagyböjtben) erre a célra nagy múltra tekint vissza [ A böjti napok száma nem mindig volt pontosan ugyanaz, mint manapság: de maga a kijelölés szinte az apostolok idejéig visszavezethető]. A két napot, amellyel ez az időszak kezdődött, különös ünnepélyességgel tartották meg: az egyiket *a bűnök felidézésével és megvallásával töltötték*; a másikat *böjtöléssel és könyörgéssel*. Hogy ezeket az intézményeket a pápaság uralkodása alatt nagyon ostoba túlzásokba vitték, és sok abszurd babonává fajultak, azt könnyen elismerjük: de eredetükben jók voltak; és egyházunk bölcsen megtartotta belőlük azt a részt, amely tagjainak valódi épülésére irányulhatott: és ha jobban betartanánk őket, mint ahogyan most tesszük, lelkünknek jelentős hasznára válnának. De sajnos, mi az ellenkező végletbe futottunk bele, és nemcsak az ünnepek megtartását tettük félre, hanem szinte elfelejtettük a szándékukat is: és ahelyett, hogy megfelelnénk a böjtnapok szándékának, tökéletesen nevetségessé tesszük őket azzal, hogy az ételek apró változtatásával helyettesítjük az Isten előtti áhítat legünnepélyesebb cselekedeteit.

Remélve azonban, hogy *ezen a* napon hajlandóak vagyunk megalázkodni Isten előtt,

**I. Vegyük szemügyre Dániel e vallomását.**

**Különös figyelmet érdemel az a mód, ahogyan könyörgését előadta...**

[Az "***Úr Istenhez fordította arcát***": nem rohant az isteni jelenlétbe minden előzetes elmélkedés nélkül, hanem arra törekedett, hogy elméjét tisztelet és istenfélelem hassa át, hogy "ne hozzon az ő Istenének bolondok áldozatát".

"***Istent kereste imádsággal és könyörgéssel, böjtöléssel, zsákruhában és hamuban***". A test megalázásával igyekezett segíteni lelke fáradozásait. Mind az egyiket, mind a másikat beszennyezte a bűn; ezért arra törekedett, hogy társakká tegye őket az Isten előtti megalázkodásban. Nem is kételkedhetünk abban, hogy imáinak buzgóságát nagyban segítették a testi nélkülözések, amelyeket maga Isten oly gyakran írt elő éppen e célból].

**Nem szabad figyelmen kívül hagynunk *azt a figyelemre méltó ábrázolást* sem, amelyet ez alkalommal az *Isten jelleméről adott***-

[Nagyon kifejező szavakkal említi Isten ***fenségét* és *jóságát*;** az egyiket lelkének *megalázására*, a másikat lelkének *bátorítására*.

Milyen szavakkal lehetne Isten ***fenségét***erősebben lefesteni? Különböző más helyeken Istent "**nagy és rettenetes" Istennek** nevezik [ Neh\_1:5; Neh\_9:32 és 5Móz\_7:21.]: és jól lehet őt ilyen kifejezésekkel megszólítani; mert "ki ismeri haragjának erejét"? Emlékezzünk csak az ítéletekre, amelyeket a bűnösökön hajtott végre; a lázadó angyalokon; az özönvíz előtti világ elpusztításában; Szodomán és Gomorrán; az egyiptomi elsőszülötteken; a fáraón és seregein; sőt épp a babiloni zsidókon, amire a szövegben találunk utalást; és meglátjuk, be fogjuk vallani, hogy "Istentől nagyon kell félni".

Mégis Dániel nem volt feledkezett meg **az isteni *jóságról*** sem. Annak ellenére, hogy Isten haragszik a gonoszokra, "szövetséget kötött" a Fiával, amelyben vállalja, hogy "irgalmat gyakorol mindazoknak, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait". Ezt a szövetséget pedig soha nem szegte meg; ezt a kegyelmet soha nem tagadta meg attól, aki hittel ragaszkodott ehhez a szövetséghez, és tettei által mutatta ki hitét. És Dániel erre hivatkozik az Istenhez intézett beszédében, mint olyan szilárd alapra, amelyre építve merészelt közeledni hozzá, és merte remélni, hogy elfogadja őt.].

***Az előtte tett vallomása* szintén figyelemre méltó, mivel a legmélyebb alázat és bűnbánat kifejezője...**

[Olyan mélyen siratta saját bűneit és népe vétkeit, hogy a legkülönfélébb kifejezésekkel igyekezett kifejezni irántuk érzett gyűlöletét: "*Vétkeztünk, vétkeztünk, és gonoszul cselekedtünk, és lázadtunk, mégpedig azzal, hogy eltértünk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől; nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak".*

Itt egyértelműen elismeri s bevallja Istennek, *hogy megszegték parancsolatait,* és *megvetették dorgálását*. Ezek valóban jogos okot szolgáltattak a nép megaláztatására, mivel egyetlen más népnek sem lett adva még ilyen kinyilatkoztatás Isten akaratáról, és nem kaptak ilyen kegyelmi üzeneteket. Áldás volt számára és áldás volt a nemzet számára, hogy így kiderült büntetésük oka; és hogy azáltal, hogy megtudták, miben tévedtek, megtanulták, miben kell javítaniuk magatartásukat!].

**Van még egy dolog, amire fel kell figyelnünk Dániel imájában, nevezetesen, *hogy Istent igazolja minden velük való bánásmódjában..*.**

[Semmi mást nem tulajdonít Istennek, csak méltányosságot; semmi mást nem vesz magára s a népre, csak szégyent: "Uram, az igazságosság a tiéd, de nekünk orcánk pirulása ". Egyetlen szót sem szól bűnösségük enyhítésére, vagy az isteni ítéletekkel szembeni panaszként: inkább kijelenti, hogy bármilyen végletekig is megy el Isten, az mind nem lehet más, mint igazságos; és hogy bármilyen kegyelmet is tapasztalnak tőle, a legmélyebb önmegalázáson kívül semmi más nem illik hozzájuk. Így adja meg az igazi bűnbánat legdöntőbb bizonyítékát, és csodálatra méltó mintát mutat minden kor bűnbánóinak].

Miután röviden megfigyeltük Dániel e vallomását, a következőkben,

**II. Alapozzunk erre néhány sajátos, számunkra alkalmas (találó) megfigyelést.**
**1. Ugyanazokat a bűnöket kell megvallanunk-**

[Anélkül, hogy a különböző kifejezéseken alapuló megkülönböztetésekbe bocsátkoznánk, amelyek itt halmozódnak, csak vegyük az előbb említett általános felosztást, és hívjuk fel a figyelmet ***Isten parancsolatainak megszegésére* és *dorgálásainak megvetésére***.

Melyik parancsolatot nem szegtük meg? Talán azt képzelhetjük, hogy bár némelyiket megszegtük, mások tekintetében vétlenek vagyunk. De, jaj, ha megfogadjuk Megváltónk magyarázatát róluk, és eszünkbe jut, hogy *a haragos szó gyilkosság, a tisztátalan tekintet pedig házasságtörés,* akkor okot találunk arra, hogy siránkozzunk, hogy mindegyiket megszegtük - - - -

Nem kis mértékben súlyosbítja bűnösségünket az sem, hogy **megvetettük azokat a figyelmeztetéseket és felhívásokat, amelyeket az Evangéliumban küldött nekünk**. Krisztus szolgái hétről hétre és évről évre tanúságot tettek a mi útjaink ellen: mégis, milyen kevesen hallgattak szavukra!" Milyen kevesen tértek el gonosz útjaikról! Milyen kevesen fogadták el szívből az ő üdvösségét, vagy szentelték magukat őszintén az ő szolgálatának! Különösen szálljunk magunkba, és vizsgáljuk meg, milyen javulást értünk el a nekünk átadott igazságokból - - - - Ha ezt őszintén tesszük, nem leszünk híján az Isten előtti megalázkodásnak].

**2. Ugyanazzal az Istennel van dolgunk, mint Dánielnek, akihez folyamodnunk kell nekünk is**.

[Nem szívesen gondolunk Isten *fenségére;* de ő, mint mindig, "nagy és rettenetes Isten": az apostol joggal jegyzi meg: "A mi Istenünk emésztő tűz". Ne álmodozzunk egy *csupa* irgalom Istenről: az Istenség igazságos és irgalmas is; és "félelmetes dolognak fogjuk találni, ha az élő Isten kezébe kerülünk" - - - -

Másrészt Isten *jósága* megváltoztathatatlan. Még mindig irgalmas mindazokhoz, akik ragaszkodnak szövetségéhez; és biztosan teljesíti számukra e szövetség minden ígéretét. Az ég és a föld elmúlhat; de az ő szavából egy jottányi sem fog soha elveszni - - -

Legyenek helyes elképzeléseink az isteni jellemről; és akkor olyan lelkületben leszünk, amely megfelel helyzetünknek; a remény és a félelem együttes hatása alatt leszünk; a remény nem fog elbizakodottságot szülni, s a félelem nem fog csüggedésbe dönteni].

**3. Ugyanúgy kell közelednünk Istenhez, mint Dániel tette -**

[Gondosan ***fel kell készítenünk elménket az Istennel való közösségre.*** Ennek elhanyagolása az oka annak, hogy oly ritkán jutunk valódi közösséghez vele. Nem szabad félretennünk, ahogyan félő, hogy rendszerint történik, a böjt kötelességét: a szokásosnál több időt kell szánnunk a megalázkodásra; és még inkább hasznosítanunk kell azokat az időszakokat, amelyeket a közmegegyezés tekintélye különít el.
 ***Szorgalmasan kutassuk fel vétkeinket:*** és ahelyett, hogy az önigazolás oldalára hajolnánk, meg kell tanulnunk Istent igazolni és önmagunkat elítélni. És addig nem is lesz szívünk rendben vele szemben, amíg nem mondhatjuk: "Isten igaz lesz, még ha a pokolba vet is engem; és semmi más, csak arcom pirulása illik hozzám, még ha olyan szent is lennék, mint maga Dániel.

Kezdjük hát a mai napon a munkát azzal a teljes bizonyossággal, hogy "aki így megalázza magát Isten hatalmas keze alatt, azt a maga idejében felmagasztalja"].

**4. Ha Dánielhez hasonló módon közeledünk hozzá, biztosan hozzá hasonlóan, ugyanolyan sikert fogunk elérni-**

[Amire Dániel ez alkalommal vágyott, az az volt, hogy betekintést nyerjen Jeremiás próféciájába, a zsidók Babilonból való visszatérésével kapocsolatosan, és az általa előképszerűen előre jelzett misztériumról, a világ megváltásáról a megígért Messiás által. És íme, itt volt Gábriel angyal, aki azért küldetett, hogy átadja neki a kívánt információt, és tájékoztassa őt arról, hogy "könyörgése kezdetén Isten, imájára válaszolva, elküldte neki" ezt a kegyelmes üzenetet [ 20-23. vers].

Nos, ha **ez a nemzet** (a mi egész népünk), a mai böjti napon valóban ilyen lelkülettel Istenünkhöz fordulnánk, nem lehet kétséges, hogy áldás áradna az egész országra; és a kegyelmek, amelyekre közvetlenebbül szükségünk van, biztosítva lennének számunkra, vagy az általunk rettegett ítéleteket elhárítaná rólunk az Úr [ Ezt természetesen a fennálló körülményekhez kell igazítani.] - - - -

De ha csak **mi egyéni** szinten hasznosítanánk is helyesen ezt az időszakot, akkor nem habozhatok azt mondani, hogy a Szentírást Isten Lelke teljesebben kibontaná nekünk; igen, és Isten irántunk való szeretetének különleges megnyilvánulásait ugyanez a Lélek tanúsítaná lelkünknek, mint Dánielnek: "Te nagyon szeretett (kedves) vagy". Dániel ima által ilyen felfedezéseket nyert Krisztusról [ 24-26. vers], és *mi* nem fogunk-e? Igen, bizonyosan; és ha ezt a napot valóban és szorgalmasan oda szenteljük sajátos és megfelelő célra (Istennek kedves böjtre), akkor még e nap befejezte előtt elmondhatjuk mi is bizonyságtételünket, az előttünk szólókkal együtt, hogy "Isten senkinek sem mondta: "Hiába keresitek az én orcámat"].
<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/daniel/9/3/9/7/>

**Délelőtti istentisztelet:**

**Az Úr ma is munkálkodik –**

**JSir 3:22-26 (kulcsige. 26.v.)**

**Isten megújuló irgalma**

**(Isten irgalmának újdonságai)**

***Charles Spurgeon prédikációja***

***Nyomtatásban megjelent 1909. november 11-én, csütörtökön. 3170. számú prédikáció***

Forrás: C.H.Spurgeon: The Novelties of Divine Mercy. Sermon No. 3170. From: The Metrpolitan Tabernacle Pulpit, vol. 55. (<https://www.spurgeongems.org/sermon/chs3170.pdf>)

*"Az ő könyörületessége.... minden reggel új: nagy a te hűséged". Siralmak 3:22-23*

Jeremiás siralmainak könyve nagyon szomorú. Ha megnézzük a sárkányokat és baglyokat, a pelikánokat és a keselyűket a pusztában, megfelelő képet kapunk gyászos állapotáról. Tele volt bánattal, mint egy palack, amely kifakadni készült. Szíve kész volt szétszakadni az ürömtől és epétől.

De az egész érvelés menete megváltozik, amikor a próféta Isten kegyelmére emlékezik. Alighogy a Magasságos könyörületére gondol, azonnal előveszi hárfáját a fűzfák közül, és olyan édesen kezd énekelni, mint ahogyan valaha is énekelt előtte Izrael édes énekese, Dávid. Valóban, ha mi is, ahelyett, hogy a gondjainkon rágódnánk, csak a kegyelmi áldásokra gondolnánk, a gyászos dalokat öröménekekre cserélnénk.

Igaz, hogy Isten népe megpróbáltatott nép; de az is kétségtelenül igaz, hogy a kegyelem felér a megpróbáltatásokkal. Sok nyomorúságon keresztül jutnak be az Isten országába, de aztán belépnek, és az eljövendő ország gondolata támogatja, fenntartja őket a jelenlegi nyomorúságban. Átvágnak a nyomorúság vizein, gyakran mellig érő mélységben, de a hullámok akkor sem borítják el őket, és *nem is fogják*; még a vihar közepette is képesek lesznek énekelni.

Szeretném azt sugallni mindazoknak, akiknek szokásuk a panaszkodás - ami nagyon rossz szokás -, akik krónikus zúgolódókká váltak, hogy belássák, ez bűnös lelkiállapot; míg másrészt az Isten kegyelmére való emlékezés, és az erről való hálás beszéd erényes szokás, amely tiszteletet szerez Istennek, valamint erősíti a szívet és hasznára válik saját lelkünknek. Utánozzátok tehát Jeremiást, és ha nem találtok vigaszt a jelenlegi külső körülményeitekben, emelkedjetek fel lélekben és elmélkedjetek Isten kimeríthetetlen irgalmáról.

Milyen áldott szó az, amit a próféta itt használ - "irgalmasság"! Dávid gyakrabban használja a 'könyörület, szánalom' szót, de ugyanazt érti alatta. Ez egy megalázó szó, bár rendkívül vigasztaló. Gyakran éreztem, hogy a saját lelkemben nagyon mélyen megrázott ez a szöveg: "Amint az apa szánja gyermekeit, úgy szánja az Úr azokat, akik félik Őt". ●Micsoda?! ez az Úr hozzáállása a legerősebb és legjobb szentekhez? Isten csak szánja őket? Igen, ez még ma is van. Azokra akik erősek a hitben, akik hőstetteket hajtanak végre, azokra, akik a csata napján a harckocsi élére állnak, azokra, akikre tisztelettel és csodálattal nézünk fel, Isten végtelen szeretettel tekint, de ez a szeretet mégis a szánalom formáját ölti. Látja a gyengeségüket ott, ahol mi látjuk az erejüket; felfedezi a hibáikat ott, ahol mi csodáljuk bennük a Szentlélek munkáját: és Ő szánalommal tekint rájuk. ●Mégis ez szánalom egy apa szánalma, egy apaé, aki mosolyog a gyermek gyengeségén, tudván, hogy a próbálkozás, amelyet tesz, bár gyenge, de valami jobbra neveli őt; előre látja, hogy idővel kinövi gyengeségét, és nagyobb dolgokra lesz képes.

Isten könyörületes az Ő népe legjobbjai iránt, de ez a könyörület szeretetből fakad. Ez nem a megvetéssel rokon szánalom, hanem a szeretetből olvadó szánalom, mint a mézcseppek a lépekről (keretről, rácsról). Ismét arra kérem kedves barátainkat, akik próbára vannak téve és bajban vannak, hogy gondoljanak Isten irántuk érzett végtelen szánalmára. Megsújtott benneteket, de mégsem olyan keményen, mint ahogyan megtehette volna; szánalomból visszatartotta állította kezét. Élesen szólt a lelkiismeretetekben, de ha olyan hangosan szólt volna ott, ahogy a bűnök megérdemelték volna, akkor figyelmeztetés helyett mennydörgés csattant volna.

Irgalmában elszárította a tökötöket, de ha azt tette volna, amit az igazságosság megkövetelt volna, akkor nem a tök száradt volna el, hanem ti magatok pusztultatok volna el. Csodáljátok hát Isten könyörületességét! Ha a családodban egy gyermek beteg, nem mindannyian betegek; ha egy barátot elvett a halál által Isten, még mindig maradtak barátaid; súlyos veszteségeket szenvedtél, de nem vagy csődbe jutva; egészséged megromlott, de mégsem sújtottak olyan betegségek, amelyek másokra támadtak; fájdalmad elviselhető. Igaz, hogy az időjárás tompa és nehéz a lelkednek, de nem egészen a halál árnyékának völgyében uralkodó sötétség ez. Legyetek bátrak, bizakodók még a csapások közepette is, mert Isten könyörületessége még mindig látható.

A próféta az ilyen gondolatoktól meghatódva írta az előttünk álló figyelemre méltó szavakat: "Könyörülete minden reggel új…, nagy a Te hűséged.".

Csodálattal töltött el a mondat első része engem, amely *az isteni kegyelem frissességét, újdonságait* sugallja számomra, és miközben erről beszélek, arra szeretnélek rávenni benneteket, hogy egyszerűen prédikáljatok ti magatoknak; fel szeretném ébreszteni emlékezeteteket, s meg szeretnélek kérni benneteket, hogy lapozzatok át néhány oldalt a régi jegyzeteitekben, nézzetek bele a naplótokba, és emlékezzetek arra, mit tett értetek Isten, mióta ismeritek a nevét.

**I.**

 Először tehát, arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy **Isten kegyelmei mindig újak,** „minden reggel megújulnak.”

Isten kegyelmei mindig újdonságok. Minden reggel újak. A ciszternában lévő víz sokáig elegendő lehet, de ha elraktározzák, nem lesz friss. Lehet, hogy friss volt az első reggelen, amikor merítettem, de másnap már nem lesz friss, és minél tovább tart, annál inkább állottá válik. De a forrásból származó víz mindig új. Ittam belőle gyerekkoromban; férfikorom fénykorában járok hozzá; lehajolok, hogy igyak belőle, amikor őszül a hajam, és még mindig új és csillogó. Isten nem a ciszterna, hanem a forrás. A mi kincseink, amelyeket a földön gyűjtögetünk, pangó pocsolyák, de a kincs, amelyet Isten a mennyből ad nekünk a gondviselésben és a kegyelemben, az a kristályos forrás, amely az örök mélységből fakad, és mindig friss és mindig új. Az Irgalmasság Angyalán nincsenek ősz hajszálak, nincsenek ráncok a homlokán. Azt mondhatom Róla, amit Salamon énekének édes írója mond a hitveséről: "fodor haja fekete, mint a hollónak". Az *irgalom* Isten régi, és örökké kedves tulajdonsága, mégis mindig fényes, szép, tiszta és fiatal. Az irgalom nem olyan fa, amely csak egyszer terem az évben gyümölcsöt, amelyet a tél mélyén át lehet tárolni, és megőrizni, amíg talán el nem rothad; az irgalom az élet fája, amely minden hónapban meghozza gyümölcsét. Minden időben és minden évszakban részesülhetünk Isten könyörületességéből, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az minden reggel új.

Az a gondolat, hogy Isten kegyelme mindig új, kellemes, de hogy minden reggel új, az nagyon csodálatos. **Ha prédikálnod kellene, nem kis nehézséget jelentene, hogy minden vasárnap valami újdonságot kell mondanod, de Istennek minden reggel van valami újdonsága számunkra.** Gondolom, az újságíróinknak gyakran kell töprengeniük és izgatniuk az agyukat, hogy valami újat kapjunk, de Isten a legnagyobb könnyedséggel küld népe millióihoz minden reggel valami újat. Nincs szüksége arra, hogy megismételje önmagát. Ha ugyanazt a kegyelmet küldi is, mégis van benne valami, ami azt mutatja, hogy friss. Isten soha nem ad nekünk régi, elkopott pénzt, az Ő kegyelme mindig frissen jön a pénzverdéből, az új pénzérmék minden fényével és ragyogásával.

Az Ő könyörületessége *minden* reggel új, nem néhány reggel, hanem minden reggel, január elsejétől december utolsó napjáig. Istennek soha nem kell megállítania a kezét. Soha nem kell megállnia, hogy valami frisset találjon ki, hanem az Ő irgalmassága szabadon, spontán módon érkezik hozzánk - minden reggel új módon. Gondolkodjunk el egy kicsit ezen.

Először is, minden reggel új kegyelmet hoz, mert ***minden reggel véget vet az éjszakának.*** Az éjszaka a veszély és a rémület órája. Miért kérdezzük a betegekkel kapcsolatban: "Hogyan töltötte az éjszakát? Nem azt kérdezzük, hogy "Hogyan telt a napja?". Nos, vajon nem azért, mert az éjszakát valahogyan a bizonytalanság és a veszély gondolatával kötjük össze? A halál képét viseljük magunkon, amikor alszunk, és minden szemlélő számára nyilvánvaló, hogy milyen csekély a különbség az alvó és a halott ember között. Minden reggel azt mondhatjuk: "Micsoda kegyelem, hogy az ágyunk nem lett a sírunk! Micsoda kegyelem, hogy ez éjjel nem riasztott bennünket tűz, hogy nem emésztette el a heverőnket, és benne magunkat; hogy nem törtek be a házba gonosz emberek; hogy nem rémítettek meg bennünket a természet rázkódásai; hogy nem hallatszott házunkban olyan gyötrelemsírás, mint azok a sikolyok, amelyek Egyiptomban minden szülőt felébresztettek, mert a gyermekük haldoklott! Ilyen kiáltásokat hallottunk néhányan közülünk, és voltak szörnyű éjszakáink, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, éljünk, amíg csak élünk; de minden reggel, amelyen felébredünk, az ilyen rémület elmúltával, vagy az édes, csendes éjszaka után, amelyben Isten álmot ad szeretteinek: új kegyelemben részesülünk, és rögtön a feltekinthetünk az Úrra, s mondhatjuk: "Dicsérünk, mert ismét elmúlt egy éjszaka, - a Te kegyelmed új minden reggel.".

De minden reggel új kegyelmet is hoz, mert ***minden reggel egy új napot indít***. Ez egy új ok a dicsőítésre, mert nincs jogunk egy órához sem, még kevésbé egy naphoz.

Különösen a bűnös számára nagy kegyelem, hogy van még egy kegyelmi nap, még egy lehetőség a bűnbánatra, még egy kis idő, hogy "megmeneküljön a pokolbótól és a mennybe repüljön", "egy újabb haladék a haláltól". Ó, lélek, tegyük fel, hogy álmodban átélted: soha többé nem látod a felkelő nap fényét, hanem helyette a szörnyű ítéletet hallod: "Távozz, átkozott, a sötétségbe, amelyen soha egy fénysugár sem fog áthatolni!". Nos, micsoda kegyelem, hogy megmenekültél!

A keresztyén ember hálát adhat Istennek, hogy Isten kegyelméből van még egy napja, amikor Énók ütemében egy lépésben járhat Istennel; egy napja, amikor Ábrahám példájára bízhat Istenben; egy napja, amikor Krisztusért dolgozhat, ahogyan Pál tette; egy napja, amikor evangéliumi aratást végezhet; egy új nap, amelyen gyöngyöket gyűjthet Immanuel koronájához; még egy nap, amelyen megérik a dicsőségre; egy új nap, amelyen közösséget tarthat az Úrral; egy nap, amelyen előrehaladhat az isteni zarándoklaton a mennyei város felé. Isten adja nekünk a napjainkat; tanítson meg bennünket értékükre, mert felbecsülhetetlen értékű gyöngyszemek, és amikor a reggel felvirrad, igazán mondhatjuk: "Kegyelmed minden reggel friss, mert a reggel egy újabb napot hozott nekünk".

Továbbá, új kegyelem jön, legalábbis a legtöbbünk számára, mert ***minden reggel elhozza az ellátmányt a napra***. Gyakran gondoltam magamban, hogy "micsoda kegyelem, hogy amikor felébredek, van reggeli az asztalon a számomra!". Sokan vannak, sajnos, akik nem tudják, honnan jöhet a nap első étkezése… Ez szomorú dolog, és nagyon nehéz próba Istentől, de a legtöbbünkre biztosan nem ez a helyzet. Van elég a szekrényben másnapra is. Amikor reggel felkelünk, nem egészen olyanok vagyunk, mint a verebek, akiknek keresniük kell az élelmüket; tudod, énekelnek, amint felébrednek; nincs semmi a pajtájukban, de énekelnek, ahogy Luther hallotta őket:

*"Halandó, hagyd abba a gondot, bánatot;
Isten gondoskodik, lásd, ad fényes napot!”*

Aztán nekilátnak, hogy megkeressék a mindennapi kenyerüket, és meg is találják, mert Isten eteti az ég madarait. Most a te napi ellátmányod vár rád. Ott van a manna a táboron kívül számotokra, és tudjátok, hogy hol gyűjtsétek. Miközben áldjátok az Úr nevét, emlékezzetek meg az Ő kegyelméről.

De nincs meg minden, amit kívánhatnál, mondod, és ezért nem vagy boldog. Ah! Emlékezzetek az apostol szavaira: "Ha van élelmünk és ruházatunk, legyünk elégedettek", és tanuljátok meg az apostol leckéjét: "Megtanultam, hogy bármilyen állapotban vagyok is, elégedett legyek. Tudok bővelkedni és tudok szűkölködni: mindenütt és mindenben járatos vagyok, az Úr megtanított mindennel élni: a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővelkedéssel is, a szükséggel is”.

Hadd emlékeztesselek benneteket újra, mert attól tartok, hogy néhányan közületek - különösen azok, akiknek bőségben van részük - nem emlékeznek rá eléggé, hogy ***naponta Isten gondviselésétől függtök;*** hogy a mindennapi kenyeret ugyanúgy Istentől kapjátok, mintha a hollók hoznák; hogy mindazt, amit kaptok, ugyanolyan biztosan Isten kezéből kapjátok, mintha a felhőkből hullana, vagy mintha a szél hozna nektek fürjeket. Legyetek tehát hálásak, hogy amint minden nap elhozza a maga hiányát (szükségét) a háztartásban, a mindennapi kenyér, a ruházat és védelem tekintetében: Isten minden reggel szívesen adja az Ő kegyelmeit is.

Lelki dolgokban is, testvéreim Krisztusban, milyen gazdagon illusztrálható a szöveg. Az Ő könyörületessége minden reggel új, mert ***minden reggel új bűnöket követek el***. Furcsa lény vagyok, alig tudom kinyitni a szememet a fényre, de zavart lelkem máris elkezdi mutogatni, feltárni a benne rejlő sötétséget! Nyomorult ember, aki természetemnél fogva vagyok, alig tudok lélegezni anélkül, hogy szívem gondolataiban és képzeletében ne vétkeznék, és hiába vigyázok a szememre, hiába őrzöm a nyelvemet, hiába tartom tisztán testem tagjait, a szívem mégis elkalandozik, és a nyelvem hamarosan üres szavakat beszél! De Isten kegyelme az, hogy az új bűnnel mindig jön az új bocsánat. A te könyörületed minden reggel új, és így elhagyjuk a hálószobánkat és újra odamegyünk

*"a vérrel telt forráshoz,*

*mely Immanuel szívéből fakad,*

*s mindig új kegyelmet ad”*

és újra megmosakszunk, és tiszták vagyunk. ●Amikor munkához látunk, és küszködünk, fáradunk a mindennapi kenyérért, mindannyian igen hajlamosak vagyunk eltávolodni Istentől; mégis gondolhatunk Mesterünkre, aki felövezte magát egy törülközővel, vizet öntött a medencébe, és megmosta tanítványai lábait, és aztán azt mondta, hogy immár mindenestől tiszták. Úgy vagyunk mi is, mint a tanítványok. Mert a mi mindennapi szennyeződéseinknél fogva mindennapi tisztálkodásra van szükségünk. Egyszer már megmosakodtunk a vérben, és így tiszták vagyunk Isten előtt, de naponta meg kell tisztulnunk az óránkénti szennyektől, és minden reggel elhozza nekünk ezt a kegyelmet.

Aztán, testvéreim, alighogy elhagyjuk a szobánkat, sőt, még ki sem léptünk belőle, ***a reggel máris új kísértéseket hoz***. Egyes reggelek különösen olyan kísértéseket hoznak, amelyeket még soha nem tapasztaltunk; olyan sugallatok jutnak be az elménkbe, amelyek addig a pillanatig soha nem zavartak meg minket. Alig tudjuk, mit kezdjünk velük, és különösen a fiatal keresztyének megdöbbennek, amikor ezek az ördögi szárnyak feléjük lebegnek. Aztán, amikor lemegyünk a lépcsőkön, napi munkánk megkezdésére, nem tudjuk, mennyi idő múlva kerülünk súlyos kísértésbe, hogy bűnbe ejtsen minket. Ah! ha csak tudnánk, hogy melyik órában jön a tolvaj, talán vigyázhatnánk, de íme, a Sátán és a bűn úgy jön, mint tolvaj az éjszakában.

*Isten gyermeke akkor vétkezik a legnagyobb valószínűséggel, amikor a legszentebb lelkiállapotban van.* Lehet, hogy ezt furcsa megjegyzésnek tartjátok, de én tapasztalatból mondom. Gyakran tapasztaltam, hogy amikor a legközelebb voltam Istenhez az imádságban, vagy amikor a legjobban élveztem egy istentiszteletet, akkor találkoztam valakivel, aki valamit felhozott, gonoszat vagy barátságtalant mondott, és kísértésbe estem, hogy válaszoljak, és talán úgy válaszoltam, ahogy utólag megbántam, amint válaszoltam. Talán te is így vagy, mint én, hogy miután valamilyen csodás tapasztalat magaslatára emelkedtél, nem vagy eléggé felkészülve ezekkel a másféle személyekkel szembesülni. Éppen a legnagyobb öröm pillanataiban botlik meg valamiben a lábad. Nos, ezért, milyen kegyelem arra gondolni, hogy amikor reggel elkezdem a napot, bár nem tudhatom, milyen kísértések jöhetnek, de azt tudom, hogy Isten kegyelme minden reggel új, és ezért lesz friss kegyelem, amely átvisz az újabb kísértéseken. Biztosak lehetünk, hogy nem érhet minket más kísértés, mint ami általában éri az embereket, és Isten a kísértéssel együtt a menekülés útját is megadja. Vegyétek fel az evangéliumi fegyverzetet, és akkor, bárhol érjenek is a kísértő nyilai, nem fognak megsebezni, vagy ha a páncél hajlásai között sebet kapunk, van egy fa, amelynek levelei a nemzetek gyógyítására szolgálnak, és egy mennyei kéz nyúl le ezekkel a gyógyító levelekkel, hogy a sebeket elállítsa. Örüljünk tehát, hogy van mindennapi kegyelem a mindennapi harcra.

És testvéreim, amikor felébredünk, nem tudjuk teljesen, hogy mik lesznek a nap konkrét feladatai: ***minden reggel új feladatokat hoz***. Még ha teljesen tudnánk is, hiszen részben tudjuk, hogy milyen szolgálatot rendeltek el az adott napra, mégis szomorú dolog lenne új felelősségre és új feladatokra ébredni, ha nem lenne új erőnk is hozzájuk. Minden nap új kötelességet hoz, vagy lehet, hogy egy régi kötelesség más formában és más alakba öntve jelent kihívást. Mindaz, amit tegnap tettem, nem jelent felmentést, ha ma tétlen vagyok, és minden szolgálat, amit egy évvel ezelőtt tettem a Mesteremért, nem szolgál mentségül, ha ezt az évet elpazarolom. Az idő minden egyes óráját ki kell használnom, és arra kell törekednem, hogy gazdagságot szerezzek belőle, amint elhalad mellettem. Szeretteim, mindennap erőt kell kapnotok ahhoz a soron következő feladathoz, amelyre Isten hív benneteket. Bízzatok benne, hogy ha Isten azt akarja, hogy Neki dolgozzunk, akkor nem a saját költségünkön fog hadba küldeni, hanem Ő felszereli katonáit fegyverekkel, és a szőlőskertben dolgozó munkást szerszámokkal látja el. Naponta van tehát kegyelem az új feladatokra.

Folytathatnám azzal, hogy ***minden nap elhozza a maga megpróbáltatásait***, ***a maga aggodalmait és szükségleteit***, de úgyszintén emlékeztethetlek arra is, hogy minden reggel elhozza nekünk az ígéretet: "Mint a ti napjaitok" - jegyezzük meg, hogy a szöveg többes számban mondja, és nem úgy, ahogyan sokan idézik: "Mint a ti *napotok*", hanem "Mint a ti napjaitok, úgy lesz a ti erőtök" (Károli fordításban: „Életeden át tartson erőd). Amíg a napok tartanak, amíg a napokat el nem nyeli az idő és az időt el nem nyeli az örökkévalóság, addig Isten könyörületessége minden reggel új lesz, hogy megfeleljen új szükségleteinknek, új kapcsolatainknak, új felelősségünknek, új kísértéseinknek és új bűneinknek.

**II.**

De megpróbáljuk ezt a témát más megvilágításban is szemléltetni, mert ez a szöveg nagyon hasonlít egy kaleidoszkóphoz; annyiszor forgathatod, ahányszor csak akarod, és mindig a szépség egy új formáját láthatod vele. Ne feledjétek tehát, hogy **néha a kapott kegyelmek valóban önmagukban is újak**.

Mindannyiótok életében voltak olyan események, amikor új kegyelemmel ajándékozott meg benneteket az Úr. Gondoljatok csak bele - nem fogom megemlíteni őket -, de gondoljatok csak az „Ebenezer”-ekre az utatok mentén, és a bételi kövekre, amelyeket egy-egy kiemelkedő kegyelem után állítottatok fel emlékoszlopul, amely emlékezetessé tette a napot. Az ilyen kegyelmek, mint ezek, különösen újak voltak. Néha a kegyelem ***lényegében új***; olyasmit kaptatok, amit korábban soha nem kaptatok. Máskor a kegyelem nem annyira a lényeget tekintve új, mint inkább ***új* *az eljövetele módját tekintve*.** Biztos vagyok benne, hogy tegnap, - miután az elmúlt két-három hónapon keresztül azért imádkoztunk, hogy Isten emlékezzen meg a különböző munkáinkról, amelyekkel foglalkozunk, és küldjön anyagi támogatást – nos, tegnap, amikor ezer fontot kaptunk a stockwelli árvaház számára egy ismeretlen adományozótól, úgy éreztem, hogy ez egy új kegyelem volt. Különböző alkalmakkor küldtek már pénzt a munkára, de mindig más-más módon vagy formában érkezett, és ez minden alkalommal majdhogynem leterített (letaglózott) engem. Amikor tegnap értesültem erről, egy kedves testvérrel ültem, aki éppen ezt mondta nekem: "Kedves barátom, vannak emberek, akik azt mondják: "Spurgeon testvérünk nem tudja, hol álljon meg; mindig egyik jó dologtól a másikig halad; de ha kudarcot vallana, az nagyon szörnyű lenne". Nos - mondta -, nem gondolod, hogy ez valóban nagy katasztrófa lenne? Belegondolsz, mennyi pénzre van szükség a főiskolához…?" - és sok más dolgokat is említett. „Tegyük fel, hogy kiesik a bevétel!” Erre azt feleltem: "Én s oha nem feltételezek ilyesmit; nincs más célom, amit szolgálnák ezzel, és nincs más célom, amit elérhetnék, és nincs más indítékom mindezekben, mint Isten dicsősége; akaratom ellenére kényszerültem bele ebbe a munkába, és ezért azzal számolok, hogy *Isten nem hagyhat el engem*; Neki kell folytatnia a munkát, és meg vagyok győződve róla, hogy így is fog tenni; jelmondatom a „Jehova Jireh” (az Úr gondot visel).

Ebben a pillanatban jött a posta, és kinyitották a levelet, és közölték, hogy 1000 font érkezett. Barátunk megilletődve csak annyit mondott: "Kedves testvérem, térdeljünk le és imádkozzunk!" Így is tettünk, és sok könnycseppel adtunk hálát Istennek, ó! olyan forrón imádkoztunk! És bizonyára átérezte, milyen ostobaság volt olyan dolgokban kudarcról beszélni, mely dolgokat Istenért vállalunk, az Ő akarata szerint: mert Isten biztosan megsegít bennünket. Barátom azt mondta, hogy ez az eset egy áldott kegyelmi eszköz volt számára, és hogy úgy emlékszik vissza erre a napra, mint életének egyik kiválasztott napjára, amelyen Isten megmutatta, hogy megsegíti azokat, akik az Ő nevében munkát vállalnak a szegényekért és a rászorulókért, megpróbálják segíteni az Ő ügyét. Hát nem volt ez *újdonság*? Az nem volt új dolog, hogy segítséget kaptunk, de új módon érkezett, és így Isten irgalma minden reggel új.

Aztán néha, amikor nem pontosan új módon kapjátok meg a kegyelmet, mégis ***újnak tűnik számotokra, mert új helyzetben (lelkiállapotban) vagytok.*** Több tudásod van, és jobban fel tudod fogni az irgalom értékét. Több tapasztalatod van, és jobban megérted, mennyire szükséged van erre az irgalomra. Az irgalom, amely egy húszéves fiatalemberhez érkezik, ragyog; az irgalom, amely hetvenévesen érkezik ugyanahhoz az emberhez, talán nem csillog annyira, de - úgy gondolom, ha az ember felnőtt keresztyén – (és a kor nem mindig arányos a kegyelemben való növekedéssel) -, mint érett keresztyén mélyebb és ünnepélyesebb kötelességtudattal rendelkezik. Ahogy növekszünk az életben, gondolataink csillogása eltűnhet, de a szilárd aranyuk növekedni és szaporodni fog; vagyis valóban érettek leszünk lélekben, éppúgy, mint években. Adja meg az Úr, hogy így legyen! Biztos vagyok benne, hogy az a fény, amelyben az idős ember a kegyelmet szemléli, bizonyos tekintetben más fényben tündököl, mint amelyben azt a fiatalember szemléli. A kegyelemben élő csecsemő nagyon hálás, és látja, hogy a kegyelem értékes, de a Krisztus Jézusban érett hívő ember hálája sokkal gazdagabb. Az irgalom azért új, mert új fényben látjuk, és más állapotban talál ránk.

**III.**

De harmadszor, rögtön rátérek a gyakorlati kérdésre. Szeretném feltenni e kérdést: **Ha Isten kegyelmei minden reggel újak, mi következik ebből?**

Akkor ***új dicséretre*** hívlak benneteket. Jézus Krisztus nevében kérem, akinek új kegyelmében, testvéreim, ti és én mindig részesülünk, hogy szívünk és ajkunk óráról órára, minden percben dicsérje Őt. Fonjatok új koszorúkat (koronákat) Krisztusnak! Énekeljetek új szonetteket az Ő áldott személyének tiszteletére, az irgalom új áldásaiért, amelyek Tőle áradnak felénk.

*"Ingyen kegyelmed, Istenem, ez énekem lényege,*

*Szívem öröme és nyelvem dicsérete;*

*Ingyen kegyelmed, mely frissen életemre kiárad*

*Viszont szeretetre gerjeszt, hogy hűn szolgáljalak.*

*Irgalmasságok nagy Atyja! Jóságod ismerem,*

*És megfeszített Fiad szövetséges felem;*

*Minden dicséret a Léleknek, Ki lelkembe súgja,*

*Hogy tied vagyok! S megpecsételi a bocsánatot.”*

Nem, nem csupán szavakban megfogalmazott dicséretre kérlek benneteket, hanem olyan ***dicsőítő új*** ***tettekre***, amelyek hangosabban beszélnek a szavaknál. Ne elégedjetek meg azzal, amit eddig tettetek Istenért; hálából tegyetek folyton valami újat, ha lehetséges. Ahogy a harcban a katona folyton előre menetel, tegyünk mi is egyre többet az Úrért. Legyünk olyanok, mint a sas, amikor felszáll az égbe, egyre magasabbra és magasabbra szárnyal; mint a szél, amikor erőre kap, egyre erősebben és erősebben fúj. Adja Isten, hogy ne pihenjünk a babérjainkon, mondván: "Ezt tettük, amikor fiatalok voltunk, vagy azt adtuk tegnap", hanem ahogy folyton új kegyelem jön felénk, legyen részünkről új viszonzás a szolgálatban.

És nem csak ezeket az új cselekedeteket kérem tőletek, hanem ***új hitet*** is. Minden kegyelem erősítse meg az irgalmasság Istenébe vetett bizalmunkat. Szövetséges Istenünknek mindezek a könyörületességei mind megannyi gyors tanúságtétel hitetlenségünk ellen. Az Úr mindezen szerető jótéteményei komoly bizonyítékok az Istenbe vetett bizalmunk megerősítésére. 'Mikor…', - mondhatja Isten nekünk - 'Mikor voltam hamis hozzád? Voltam-e pusztaság Izrael számára? Egy ideig befogadtalak-e benneteket, majd elvetettelek magamtól? Hanyag voltam-e az áldás osztogatásban? Megfogyatkoztam-e a kegyelemben? Visszatartottam-e szerető kedvességemet?

Ne merd azt mondani, hogy Isten fukar volt veled szemben. Kegyelmei minden reggel újak. Vajon azt kell-e mégis Istennek mondania nektek: "Nem vettetek nekem édes nádat, és áldozataitok zsírjával nem halmoztatok el engem, hanem bűneitekkel szolgáltatok nekem, és vétkeitekkel fárasztottatok el engem"? Ó, ne kelljen ily szemrehányásokat tennie nekünk, hanem gondolkodásunk legyen a következő: "Mit adjak az Úrnak minden irántam való jótéteményéért?" És így adjunk Neki új dicséretet, új hálát és új hálaadással járó cselekedeteket.

Ezért új Istenbe vetett bizalmat kérek tehát tőletek, vagy ha nem tudtok ilyen magasra emelkedni, akkor mindenképpen felszólítok mindenkit, aki megismerte Isten hűségét, hogy ***új imákat*** ajánljon fel neki. Ha már meghallgatott benneteket, imádkozzatok újra. A koldus az utcán azt mondja: "Most segíts, és soha többé nem kérek". Ó! Ti ne mondjátok ezt, ti, akik az irgalom ajtajánál koldultok, hanem

*"Az Ő irgalma indítson új kérésre,*

*és kérjétek Őt folyton, mindegyre…”*

'Nyisd ki tágra a szádat, és megtöltöm azt' – így szól az ígéret. Rázd meg a szárnyaidat, menj Istenhez, és számíts arra, hogy Ő mindig meghaladja, s felülmúlja a hitedet, és bőségesen többet tesz érted, mint amit kérsz vagy akár csak gondolsz.

Sok mindent összegyűjtve egy rövid mondatba: arra kérek minden keresztyént, hogy ***szent leleményességgel találjon ki új terveket Krisztus tiszteletére***. Kérem, hogy szent kitartást tanúsítsatok e tervek megvalósításában. Kérem, hogy minden reggel lángoljon fel bennetek a szent buzgalom, hogy e tervek megvalósításán mindig buzgón és mindig komolyan fáradozzatok, hogy ahogyan az Ő szeretete minden reggel új, úgy legyen hálás a mi viszonzásunk is.

**IV.**

Nincs már időm a második mondatba belemenni, bár szándékomban állt, hogy ezt tegyem: ***"Nagy a Te hűséged.".*** Ezért ezt csak néhány mondatban mondom el.

 **"Nagy a te hűséged.”**  Olyan nagy, Uram, hogy ***ez alól soha nem volt kivétel.*** Soha, egyetlen alkalommal sem cselekedtél másként népeddel szemben, mint az igazság és hűség szerint. Ez egy csodálatos dolog: egy ember lehet nagyon becsületes és nagyon egyenes, és mégis, ha kiterjedt üzletet folytat, nagyon nehéz lesz számára, hogy néha megmeneküljön a vád alól, hogy túllépte a határt. Valakiről elfeledkezik, s hűtlenség vádja alá kerül. Lehet, hogy soha nem tett ilyet, de mégis nagyon nehéz lesz, különösen, ha sok alkalmazottja van, elkerülni az ilyen vádakat. De a mi Istenünknek milliónyi emberrel volt dolga, minden korszakban, és még sincs az ég alatt, de még a csillagok felett sem egyetlen lélek, aki elmondhatná, hogy Isten bármely ügyletében valaha is másképp járt volna el vele, mint hűségesen.

De még ennél is tovább megyek. ***Az isteni ígéretek egész sorából egyetlen elemet sem hagyott beteljesítetlenül Isten velünk szemben***. Az öreg Józsué azt mondta: "Egyetlen dolog sem maradt el mindazokból a jó igékből, amelyeket az Úr, a te Istened mondott rólad". Ha valaki sok ígéretet tesz, kétlem, hogy mindet be tudja-e tartani, mert ha be is tudná tartani, akkor sem lesz mindig képes emlékezni rájuk. De Isten emlékszik minden ígéretre, amit valaha tett, és gondoskodik arról, hogy minden egyes ígéretét megdicsőítse azok tapasztalatában, akik hisznek benne. Azok, akik bíznak benne, nemcsak a nagy dolgokban, hanem a kis dolgokban is jónak fogják találni Istent; míg szövetségének esküjét örökre megtartja, a leghalványabb szava is megmarad, és a legkisebb igazság, amelyet valaha kijelentett, soha nem homályosodik el. Ő olyan fa, amelynek levele nem hervad el; a maga idejében hozza gyümölcsét.

Isten hűségének dicsősége az, hogy ***az ember egyetlen bűne sem tette Őt hűtlenné*.** A hitetlenség a legelvetemültebb dolog, és mégis, bár mi nem hiszünk, Ő hűséges marad. Az Ő gyermekei kapálózhatnak az Ő törvénye ellen, és messze elhajolhatnak az Ő parancsolataitól, és Ő fenyítékekkel látogathatja őket, és mégis azt mondja: "Az én szerető kedvességemet nem veszem el teljesen tőle, és nem engedem, hogy hűségem elmaradjon. Isten szentjei Isten atyai haragjának sötét felhője alá kerülhetnek, és felingerelhetik bűneikkel a Magasságost, Ő mégis megkönyörül rajtuk, és hozzájuk fordul, és ezt mondja: 'Én, én vagyok az, aki eltörlöm vétkeiteket, Önmagamért, és nem emlékezem meg bűneitekről'. Az ember egyetlen bűne sem teheti Őt hűtlenné.

*"Jertek hát, boldog szívvel,*

*Dicsérjük az Urat, jóságáért:*

*Mert irgalma sosem fogy el,*

*Hűsége örökkévaló, biztos vért.”*

És még egy gondolat: ***semmilyen szükséghelyzet, amely csak előfordulhat, nem kényszerítheti Istent arra, hogy hűtlen legyen népéhez***. Ha az egész világ romba dől és elpusztul, Ő mégis fel fogja támasztani népe reménységének oszlopait. Ha szentjei nem lehetnek biztonságban az ég alatt, Ő felviszi őket a mennybe. Amikor majd megparancsolja, hogy tűznyelvek emelkedjenek fel, hogy megemésszék ezt a világot, és az elemek forró hévvel feloldódjanak, ha élünk és megmaradunk az Emberfia eljövetelekor, akkor együtt ragadtatunk el az Úrral a levegőbe. Isten mindig biztosít egy bárkát Noénak, mielőtt elküldi az özönvizet; mindig készen áll egy hegy Lót számára, mielőtt elpusztítja Szodomát. Ha az Ő Dávidját el kell űzni az udvarból, Engediben szállásolja el, és ha idővel a filiszteusok az ország ellen törnek, akkor is gondoskodik arról, hogy oda rendelje szolgáját, aki megszabadítja népét az ellenségtől. A legnagyobb szorítóban Isten ott lesz. Számíthattok rá, és számolhattok azzal, hogy Ő nem feledkezik meg népéről; hogy amikor az óra elérkezik, és a harang üti az órát, Isten fel fog kelni népe védelmére, és erejét ki fogja fejteni mindazok védelmében, akik bíznak benne.

Rögzítsétek magatokban, szeretteim, hogy ***Ő nem tud hazudni***. Higgyétek el bár, hogy minden ember hazug, ha akarjátok, de soha ne higgyétek, hogy Isten csalódást okozhat nektek. Ha így beszéltek a lelketekben: "Néha látom, hogy a gonoszok boldogulnak, én pedig nyomorúságban és szorongattatásban vagyok, és lelkem azt mondja: "Vajon Isten elfelejtett? Vajon minden jót azoknak ad, akik átkozzák Őt, és népét örökké megfenyíti?"? ' Mondd ki ezt lelkedben halkan, de aztán tedd hozzá: 'De ha minden így látszik is, tudom biztosan, hogy Isten jó Izráelhez, azokhoz, akik tiszta szívüek”. Mondd Jóbbal: „és ha meg is öl, én mégis bízom benne; az Úr adta, az Úr vette el, és áldott legyen az Úr neve”. Mondd Élivel: „ Ő az Úr, tegye, amit jónak lát”; „csendben és türelemben lesz erőd”; „bízzál az Úrban és cselekedj jót; így a földön fogsz lakni, és valóban táplálni fog téged”. „Ne vessétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.” Tartsatok ki hitetek mellett, mint a görög harcos a pajzsára lapult. Ebben rejlik a biztonságotok. Isten segítsen, hogy mindig ragaszkodjatok hozzá. **Amikor nem tudsz örülni az Ő arcának fényében, bízz szárnyainak árnyékában, ott rejtőzz el, és még ott is biztonságra lelsz, s örülni tudsz, mint Dávid**.

A témát itt abbahagyom, s átadom nektek a jövőbeni elmélkedésetekre, és imádkozom, hogy Isten minden egyes emberében ébressze fel, s tartsa életben a szent örömet és bizalmat.

Ó, bárcsak néhányan közületek, akik ezeket a szavakat hallgatjátok, tudnátok valamit ti is Isten népének tapasztalataiból! Ti, akik értelmes életet éltek, és nem hisztek Istenben, alig tudjátok, mire gondolok, mert bár sokat beszéltem Isten népének bánatáról, a hit örömei mégis kimondhatatlanok. Isten szeretetének egyetlen cseppje megédesítene egy tengernyi epét. Igen, majdnem azt akartam mondani, hogy még a pokol kínjai is elveszítenék keserűségüket, ha Krisztus szeretetének egy cseppje egyszer odaáramolhatna, és megízlelhetnék azok, akik elveszettek. Keresztyén, te már tudod, milyen az, amikor rózsát találsz a tövisek között, és a fájdalmaidat és szenvedéseidet lélekgazdagító dolgoknak találod, a Király küldötteinek, amelyek az Ő boros lakomájára visznek, és a homokban elrejtett kincsek felfedezéséhez vezetnek. Ti keresztyének, tudjátok ezt. Mondd el ezt az istenteleneknek, és talán az ő szájuk is megéhezik majd Krisztus asztalának finomságai után. Ha egyszer megkívánják, meg fogják kapni, mert Krisztus soha nem utasítja vissza az éhezőt. **És ha van itt egy ilyen, egy szegény, üres, nincstelen lélek, ne feledjétek, az irgalom ajtaja mindig nyitva áll, és Krisztus, az evangéliumi fogadó házigazdája, mindig készen áll, hogy befogadjon minden lelket, aki Hozzá jön, hiszen ezt írta a fogadó ajtaja fölé: "Aki hozzám jön, azt semmiképpen sem utasítom el!".**

<https://www.gracegems.org/Spurgeon/grace_triumphant.htm>

**Délutáni istentisztelet:**

**Hogyan várod az ítéletre érkező Urat? –**

**Mal 2:17-3:12 (Kulcsige: Mal 3:5)**

**Matthew Henry igemagyarázata (1708)**

Forrás: [**Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete)**](https://www.biblestudytools.com/commentaries/matthew-henry-complete/)

<https://www.biblestudytools.com/commentaries/matthew-henry-complete/>

**Mal 2,17-3:12**

***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?***

**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. 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.*

#### Mal 3. rész

***Ebben a fejezetben előttünk van:***

***I. Egy ígéret a Messiásnak és előfutárának eljöveteléről; és itt különösen le van írva a küldetés, amelyen jön: mind a vigasztalás, amelyet eljövetele hoz egyházának és népének, mind pedig a rémület, amelyet a gonoszokra hoz (***[***1-6. v.***](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/3/1-6/s_928001)***).***

***II. A zsidók megrovása, amiért megrontották Isten rendeléseit, és szentségtörő módon megfosztották őt az illetményeitől, azzal a felszólítással, hogy javítsák meg ezt a dolgot, és azzal az ígérettel, hogy ha így tesznek, Isten kegyelmesen visszatér hozzájuk (***[***7-12. v.***](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/3/7-12/s_928007)***).***

***III. A gonoszok gonoszságának leírása, akik Isten ellen beszélnek (***[***13-15. v***](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/3/13-15/s_928013)***.), és az igazaké, akik érte beszélnek, a nekik tett értékes ígéretekkel együtt (***[***16-18. v***](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/3/16-18/s_928016)***.).***

**Mal 3,1-5**

***1 Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. 2 De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja! 3 És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. 4 És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. 5 Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, a kik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és a kik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.***

E fejezet első szavai nyilván egyenes választ képeznek az akkori csúfolók istentelen ateista kihívásaira, melyeket az előző fejezet végén láttunk: *Hol van az ítélet Istene?* Amelyre hamar jön is a válasz: Itt van; épp az ajtónál. S ő így szól, *Mert ítélet végett jöttem én e világra,* azon ítélet végett, amellyel ti oly szemtelenül csúfolódtok. Az egyik rabbi azt mondja, hogy ennek jelentése a következő: Hogy Isten egy igazságos királyt fog támasztani, hogy a dolgokat rendbe hozza, *a Messiás Királyt.* És *a Krisztus evangéliumának kezdete* kifejezetten ez ígéret beteljesüléseként van bemutatva, mellyel az Ótestamentum zárul, *Mk 1,1-2.*  Úgyhogy a két testamentum ezáltal egymással mintegy egybeforr, s egymásnak mindenben megfelel. Nos, itt találunk,

I**. Egy próféciát Keresztelő Jánosnak, Krisztus útkészítőjének megjelenéséről**, amit Ézsaiás próféta megjövendölt *(És 40,3), mint az Úr útjának készítését.*  S nyilván e kijelentés ahhoz kapcsolódik, mert a későbbi próféták szavai megerősítették a korábbiakat: *Ímé, én elküldöm az én követemet.* „Elhatároztam, hogy elküldöm őt; hamarosan el fog jönni, és nem fog küldetlenül jönni; noha egy gondatlan nemzedékhez mintegy küldetlenül érkezik.” Figyeljük meg,

1. Ő Isten követe, ez az ő tisztsége; ő egy *„malakiás”(* a szó ugyanaz). Azonos a próféta nevével; ő az *én angyalom,* az *én nagykövetem.* Keresztelő János küldetése *mennyből való volt, nem emberektől.* Keresztelő Jánost mindenki prófétának tartotta, mert Isten követe volt, amint a próféták is ezek voltak, és ugyanazzal a megbízatással jött a világhoz, mint amellyel ők is küldettek – hogy az embereket megtérésre és megváltozásra hívja. 2. Ő Krisztus útegyengetője: *megtisztítja előttem az utat,* azzal, hogy az embereket felszólítja azon kötelességekre, melyek által képesíttetnek a Messiás és az ő eljövetele áldásainak elfogadására; azzal, hogy elvonja őket az Ábrahámmal való kapcsolatukba helyezett hamis bizalmuktól (amiről azt gondolták, hogy üdvözítheti őket Megváltó nélkül is); és azáltal, hogy a Messiás közeledtét hírül adja, az emberekben felkelti a várakozást iránta, s elkészíti őket, hogy elérjék azt a mércét, mely szükséges az ő királyságának e világban való felállítására. Jegyezzük meg, Isten egy terv szerint dolgozik, s mielőtt eljönne, gondja van arra, hogy útját elkészítse. Ez egy jeladáshoz hasonlít. Az egyháznak régen megmondatott, sokkal ezelőtt, hogy a Messiás el fog jönni. És itt hozzá van fűzve, hogy röviddel megjelenése előtt egy jeladás történik. Egy nagy próféta támad, aki hírt ad az Ő közeledtéről, s felszólítja *az örökkévaló kapukat, és ajtókat, hogy emeljék fel fejeiket,* és adjanak bebocsátást néki. Ennek beteljesedése bizonyítja, hogy *Jézus a Krisztus,* hogy *ő az eljövendő, s nem kell mást várjunk;* mert volt egy ilyen követ előtte elküldve, *ki az Úrnak egy tökéletes népet készített, Luk 1,17.* A zsidó írók vaskos képtelenségekbe rohannak, csakhogy kikerüljék e bizonyság meggyőző erejét és súlyát. Egyesek közülük azt mondják, hogy e követ *a halál angyala,* ki elragadja a gonoszokat ez életből, hogy a pokol kínjaiba jussanak; mások azt állítják, hogy a ez a József fia – Messiás, ki a Dávid Fia – Messiás előtt fog megjelenni. Mások épp ezzel a prófétával (Malakiással) azonosítják; mások egy mennyei angyallal: ilyen tévelygésekbe rohannak azok, kik nem akarják befogadni az igazságot.

**II. Egy próféciát magának a Messiásnak megjelenéséről:** „*Az Úr, akit ti kerestek, mindjárt eljön az ő templomába,* maga az ítélet Istene, akiről azt gondoljátok, elhagyta a földet, s *nem akartok tudni róla hogy mi lett vele.* A Messiás régtől fogva *eljövendőnek* neveztetett (annak, aki el fog jönni), s biztosak lehettek afelől, hogy rövidesen, mindjárt el is jön.” 1. Ő az *Úr* – *Adonáj*, az alap és fundamentum amelyen a világ fundáltatott és megerősíttetett, mindenek ura és kormányzója, amaz egyetlen *Úr mindenek felett* (*Csel 10,36*), akinek adatott minden hatalom (*Mt 28, 18*), s aki *uralkodik a Jákob házán mindörökké* (*Luk 1,33*). 2.Ő a Szövetség követe, vagy a szövetség angyala, az az Áldott, ki a menyből azért küldetett, hogy békét szerezzen Isten és az ember között. Ő az *Angyal,* az *arkangyal,* az *angyalok fejedelme, ki megbízatást kapott az Atyától,* hogy egy kegyelmi szövetség által az embert Istenhez hazavezesse, ki tőle elpártolt az ártatlansági szövetség áthágása által. Krisztus *e szövetségnek az angyala,* akinek közbenjárásával adatott és szilárdíttatott meg e szövetség, mint ahogyan Istennek Izráellel kötött szövetsége *angyalok közbenjárásával köttetett. Csel 7, 53. Gal 3,19.* Krisztus, mint próféta, a szövetség  *követe, hírnöke* és szövetségül (a nép szövetségévé) adatott, *És 49,8*. Az a szövetség ez, mely a mi teljes üdvösségünket tartalmazza, s amelyet *kezdetben hirdetett az Úr, Zsid 2,3.* Noha ő a *szövetség Ura* (amint egyesek fordítják), mégis, leereszkedik, hogy *annak követe legyen,* hogy teljes bizonyosságra jussunk Istennek jóakarata felől az ő szava alapján*.* 3. Ő az, *akit ti kerestek, akit ti kedveltek* és kívántok, akit a kegyes zsidók várnak és óhajtanak, s akinek eljövetelére nagy gyönyörrel gondolnak. Az ő keresésében és kívánásában *a váltságot várták Jeruzsálemben,* és *várták Izráel vigasztalását, Luk 2,25.38.* Krisztus *minden népnek óhaja* volt, ő mindenki számára kívánatos, *(Agg 2,7);* de ténylegesen a zsidó nemzet *vágya* volt, mert nekik adatott az ő eljöveteléről szóló ígéret. Jegyezzük meg, Akik Jézust keresik, örömet fognak találni benne. Ha ő a mi szívünk vágya, ő lesz a mi szívünk gyönyörűsége is; és okunk van gyönyörködni abban, aki a *szövetség követe*, s üdvözölni őt, ki oly kedves megbízatással jön hozzánk. 4. *Mindjárt* fog jönni; épp a sarkában lesz az útkészítőnek; amikor *hajnalcsillag* feltűnik, higgyétek, hogy az *Igazság Napja* nincs messze. Vagy, *Hirtelen fog eljönni,* azaz*,* akkor, amikor sokan nem várják; amint második eljövetele lesz, olyan volt első eljövetele is, *éjfélkor,* amikor csak alig néhányan várták; mert *talál e hitet a földön? Luk 18,8.* A zsidók a Messiást a *váratlanul,* (meglepetésszerűen) érkező dolgok közé számítják; így vélekedik Dr Pocock. S megmondatott, hogy az ember Fiának eljövetele az Ő napján olyan lesz, *mint a villámlás,* mely igen meglepő, *Luk 17,24.*  5. *Az ő templomába fog eljönni,* ebbe a templomba Jeruzsálemben, melyet nemrég építettek, *e második házhoz,* melynek ő fogja képezni a dicsőségét. Ez az ő temploma, mert az *ő Atyjának háza, Ján 2,16.*  Krisztus negyven napos korában be lett mutatva e templomban, s ide jött fel Simeon *a Lélek indításából,* e prófécia útmutatása szerint, hogy lássa őt, *Luk 2,27.* Tizenkét éves korában a templomban találjuk, *amint az Ő Atyjának dolgaiban foglalatoskodik, Luk 2,49.* Amikor szamárháton bevonult Jeruzsálembe, látjuk, hogy egyenesen *a templomba* ment *(Mt 21,12),* és ide *jöttek hozzá a vakok és sánták, hogy meggyógyítsa őket;* itt gyakran prédikált, gyakran tanított, az Igével érvelt, s gyakran csodákat tett. E próféciából kiviláglik, hogy a Messiásnak el kellett jönnie, amíg *az a templom* fennállt; s mivel az már régóta leromboltatott, ebből következtetnünk kell, hogy eljött, s nem kell mást várnunk. Jegyezzük meg, Akik Krisztussal ismerkedni kívánnak, s szeretnék az ő kegyét megnyerni, azok az ő templomában kell találkozzanak vele, mert ott *jelenti ki nevét,* s ott áldja meg az ő népét. Ott kell fogadnunk az ő tanítását, s ott kell tiszteletünket lerónunk neki. 6. Eljövetelének ígérete újra meg van ismételve és meg van erősítve: *Ímé, el fog jönni, azt mondja a Seregeknek Ura;* alapozhattok az ő szavára, ki nem hazudik,  *eljön, el fog jönni, nem marad el.*

**III. Fel vannak tárva itt eljövetelének nagy céljai és szándékai, *2****.v.* Ő az, akit ők keresnek, s akit kívánnak; és mégis, *ki szenvedheti el az Ő eljövetelének napját?* Erre nagy komolysággal kell gondolni, szent félelemmel és tisztelettel; mert *kicsoda áll meg az ő megjelenésekor,* noha még nem a világot ítélni jön, hanem hogy a világ életet nyerjen általa? Ez vonatkoztatható,

**1. Az ő megjelenésének rettenetességére.** Még az ő testének napjaiban is voltak dicsőségének és erejének olyan kisugárzásai, melyeket senki sem volt képes elviselni; amikor senki sem volt képes megállni előtte; például a megdicsőülés hegyén, s a halálát kísérő csodajelenségek; s olvassuk, hogy némelyek rettegtek előtte, *Mk 5,33.*

**2. A nyomorúságos időkre, melyeknek eljövetele után rövidesen be kellett következniük.** A zsidó doktorok beszélnek a Messiás *gyötrelmeiről és bánatairól,*  melyek (szerintük) azokat a nagy nyomorúságokat jelentik, melyekben Izráelnek része lesz az ő eljövetelekor. Maga Krisztus is beszélt nagy nyomorúságról, mely akkor közeledőben volt, *amilyen nem volt mióta a világ fennáll, s nem is lesz soha, Mt 24,21.*

**3. A próbatételre, melynek az ő eljövetele aláveti majd az embereket.** *Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze*, mely elválasztja az aranyat a salaktól, az érc felhevítése által, vagy *mint a ruhamosók lúgja*, mely kiszedi a foltot a ruhából. Krisztus azért jött, hogy leleplezze az embereket, *hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek (Luk 2,35);* hogy különbséget tegyen az emberek között s elválassza az értékest a hitványtól, mert *szórólapátja kezében van, (Mt 3,12);* hogy *tüzet bocsásson a földre, nem békességet, hanem inkább meghasonlást (Luk 12,49.51);* hogy *megrázza az eget és a földet,* hogy *lerázza a gonoszokat róla, (Jób 38,13)* és hogy *a rendíthetetlen dolgok megmaradjanak, (Zsid 12,27).* Lásd meg, milyen hatása lesz az evangélium által végbevitt próbatételnek.

**(1.) Az evangélium munkálkodni fog azokon, kik készek a jóra, ezeknek élet illata lesz életre *(****3.v.): Ül mint ötvös.*  Krisztus az ő evangéliuma által megtisztítja és megújítja egyházát, s azzal együttmunkálkodó Lélek által újjáteremti és megtisztítja az egyes lelkeket. Mert ezzel a céllal adta ő önmagát egyházért, *hogy azt megszentelje s megtisztítsa, a víznek feredőjével, az ige által (Eféz 5,26),* s hogy *tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, (Tit 2,14).* Krisztus a nagy Ötvös és Tisztogató. Figyeljük meg, [1.] Kik azok, akiket megtisztít – *a Lévi fiai.* Mindazok, kik az ő dicséretére szenteltettek s az ő szolgálatába állíttattak, amint a Lévi törzse is, s akiket lelki papokká kíván tenni a mi Istenünknek, *(Jel 1.6),* hogy *szent papsággá* legyenek*, (1 Pét 2.5).* Jegyezzük meg,Az igazi keresztyének mind Lévi fiai. Isten számára félre vannak téve, hogy néki szolgáljanak a szenthelyen, s hogy *harcolják a nemes harcot.* [2.]Hogyan tisztítja meg őket*; megtisztítja őket, amint tisztítják az aranyat és ezüstöt.* Azaz megszenteli őket belsőleg; nemcsak a kívülről rájuk ragadt szennyfoltokat mossa le, hanem eltávolítja a salakot, mely bennünk találtatik. Elkülöníti tőlük a bennük lakózó romlottságokat, melyek képességeiket értéktelenné és haszontalanná tették. S így olyanná teszi őket, mint a megtisztított arany: értékesekké és hasznosakká.  *Megtisztítja őket tűzzel,* mint *ahogy tisztítják az aranyat és ezüstöt*, mert ő *Szentlélekkel és tűzzel keresztel*, (Mt 3,11). Szentlélekkel, mely a tűzhöz hasonlóan munkálkodik. Megtisztítja őket különféle *próbáltatásokkal és kísértésekkel, hogy az ő kipróbált hitük dicsőségre és tisztességre méltónak találtassák, 1 Pét 1,6-7.* Megtisztítja őket, hogy önmagának kiváltképpen való népet készítsen belőlük. [3.] Mi lesz ennek a eredménye, kihatása: *hogy igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak,* vagyis, hogy szívük őszinteségében Istenhez térnek, és magukat odaszentelik az ő dicséretére (ezért olvasunk *a pogányok áldozatáról*, vagy *a pogányok feláldozásáról Istennek,* miután *a Szentlélek által megszenteltettek, Róm 15,16);* és hogy lelki módon fogják imádni Istent, az ő akarata szerint, *igazságnak áldozatával* áldoznak az Úrnak (Zsolt 4,5), az imádság, dicséret, szent szeretet felajánlásával, hogy *igazi imádók* legyenek, akik az *Atyát lélekben és igazságban imádják, Jn 4, 23-24.* Jegyezzük meg, nem tudunk semmilyen helyes teljesítményt felajánlani Istennek, csak akkor, amikor személyünk megigazult és megszentelődött az Úr Jézus vérében. Amíg mi magunk meg nem tisztíttatunk Isten kegyelme által, semmit sem tehetünk, ami Isten dicsőségére szolgálna. Isten előbb Ábelre tekintett, s csak azután az ő ajándékára. S ezért Isten megtisztítja az Ő népét, hogy áldozataikat igazságban áldozhassák, *(Sof. 3,9)*. Jóvá teszi a fát, hogy a gyümölcs jó legyen. És aztán következik *(4.v):*  *kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja.* Nem lesz többé bosszantó számára, mint amilyen volt a múltban, amikor Izráel Istene mellett más isteneket is imádtak, vagy mint a jelenben, amikor megszaggatottat, sántát és betegest hoztak áldozatul; hanem *kedves* lesz előtte. Kedvét fogja lelni az áldozókban és áldozataikban, *mint a régi napokban és az előbbi esztendőkben, mint az* egyház korai korszakában: mint amikor Isten kedvesen fogadta Ábel áldozatát, s megérezte a Nóe áldozatának jó illatát, s mint amikor mennyből tüzet bocsátott az Áron áldozatára. Amikor a Messiás eljön, *először* a bennük munkálkodó kegyelme által teszi elfogadhatóvá, kedvesekké) őket; s miután őket megtisztította és a szolgálatra alkalmasakká tette, akkor olyan áldozatokkal fognak áldozni, amilyeneket Isten kíván és kedvesen fogad. *Másodszor,* Értük való közbenjárása által teszi elfogadhatóvá (kedvesekké) őket. Bemutatja őket és teljesítményeiket Istennek; úgy hogy imádságaik, az ő közbenjárásának tömjénfüstjével illatosítva, kedvesek lesznek az Úrnak. Mert  *Ő elfogadott minket ama szerelmesben,* és benne gyönyörködik, s mindazokban is, akik Krisztusban találtatnak *(Mt 3, 17),* és Benne gyümölcsöt teremnek.

**(2.) Bizonyságul fog szolgálni azok ellen, kik elszántan kitartanak gonoszágukban,** (5.v). Ez egyenes válasz kihívásukra, *Hol van az ítélet Istene?*  *„*Meg fogjátok tudni, hogy hol van, rettenetetekre és összeomlásotokra, *mert ítéletre indulok hozzátok;* hozzátok, kik az isteni igazságszolgáltatással gúnyolódtok.”. Az ilyeneknek Krisztus evangéliuma *halál illata lesz a halálra;* lelkiismeretünkben megköti őket a kárhozatra, és megítéli őket ama nagy napon (*Jn 12, 48*). Lássuk itt, (1.) Kik azok a bűnösök, akiknek meg kell jelenniük, hogy megítéltessenek a Krisztus evangéliuma által. Ők a *szemfényvesztők* (varázslók), kik holtak a lelki gonoszágban, kik elhagyták az igazság Istenének beszédét, hogy a hazugság atyjától tudakozódjanak; és a *paráznák*, kik a test kívánságaiban fetrengnek, azok a házasságtörők, kik *csalással* voltak vádolva *(2 rész, 15.v.)*; és a *hamisan esküvők,* kik Isten nevét megszentségtelenítik, s az igazságot megsértik, azzal, hogy tanúnak hívják őt a hazugság mellet; és az elnyomók, kik barbár módon letapossák a rájuk utaltakat, segélyteleneket: ezek *megrövidítik a munkások bérét,* s nem adják meg nekik azt, amiben megegyeztek; nyomorgatják az özvegyet és árvát, s nem fizetik meg nekik az őket megillető részt, mivel ők nem bizonyíthatnak ellenük, vagy nincs mivel perbe induljanak velük szembe; úgyszintén nyomorgatják *a szegény idegent* is, akinek nincs barátja, ki mellette kiállhatna, és nem ismeri jól az ország törvényeit; *nyomorgatják* és elfordítják az ő igazát így nem képes megtartani, vagy visszaszerezni saját tulajdonát. S ami mind ennek a gyökerét képezi: *Hogy* *nem félnek engem, azt mondja a seregeknek Ura.* A gonosz törvényszegései nyilván hirdetik, hogy *nincs ő előtte istenfélelem.* S ahol nincs istenfélelem, ott semmi jót nem lehet várni. [2.] Ki lesz, aki ellenük felkel: *Én* mondja Isten, *ítéletre indulok és gyors tanú leszek ellenük.* Ők igazolnák magukat, és mivel bűnüket csalárdul elrejtették, remélik, hogy bizonyíték híján meg is menekednek a büntetéstől. Ámde Isten, aki lát és tud mindeneket, ő maga lesz tanú ellenük, és az ő mindentudása ezer tanúval felér, mert a bűnös saját lelkiismerete igazat fog adni Istennek,és így minden száj bedugatik. *Gyors tanú* lesz; bár ők úgy beszélnek róla, mint aki lassú és határozatlan, s azt kérdezik, *„Hol van az ítélet Istene?* S hol van az ő eljövetelének ígérete?” Tapasztalni fogják, hogy ő nem *késik* fenyegetéseinek beváltásával, mint ahogy ígéreteinek beváltásával sem. Az ítélet e bűnösök ellen nem marad el bizonyíték híján, mert ő gyors tanú lesz. Az ő ítélete utoléri őket, s lehetetlen lesz számukra elmenekülni előle. *A gonoszság üldözi a bűnösöket.*

**IV. Mindezek megerősítése** ([6. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/3/6/s_928006).): *Mert én vagyok az Úr, nem változom meg, ezért ti, Jákob fiai, nem vesztek el (nem emésztettek meg).*  Itt van,

**1. Isten változhatatlan volta**, amint Ő maga kijelenti, dicsőségesen feltűnteti: „*Én Úr vagyok; Én meg nem változom* (angol ford.); s ezért egyetlen általam kimondott Ige sem fog a földre hullni.” Nos, igazságos megbüntetője-e ő azoknak, kik ellene lázadnak? Gazdag megjutalmazója-e azoknak, kik szorgalmasan keresik Őt? Ő mindezekben változhatatlan. Habár a gonosz cselekedetek ellen kimondott ítéletet (5.v.) nem hajtja is végre azonnal, de mégis, bizonyosan végre fogja hajtani, mert *Ő az Úr; Ő meg nem változik.* Ő most is ugyanolyan ellensége a bűnnek, mint amilyen mindig is volt, s a megátalkodott bűnösök ilyennek fogják Őt találni. Nincs szükség a vádirat felfrissítésére nála, hogy Őt az ítéletre emlékeztesse, mert az sohasem évül el, sohasem válik érvénytelenné. Azok ellen, kik makacsul továbbra is előretörnek vétkes útjaikban, törvényének átka határozottan fennáll, teljes erőben, érvényességben, tekintélyben.

**2. Egy sajátos bizonyítása ez igazságnak**, azon vigaszteljes megtapasztalásból merítve, melyben Izráel népe részesült. Nekik okuk volt elmondani, hogy ő változhatatlan Isten, mert hű volt az ő szövetségéhez, melyet velük és atyáikkal kötött. Ha nem ragaszkodott volna ahhoz, úgy már régen megemésztettek, kivágattattak volna, s megszűntek volna népként létezni. Hamisak és állhatatlanok voltak iránta való magatartásukban, és ezért joggal elvethette volna őket, s úgy hirtelen megemésztődtek s elpusztultak volna. De mivel *megemlékezett az ő szövetségéről* s nem akarta azt megszegni sem megváltoztatni a dolgot, mit egyszer ajkával kijelentett, ezért megőrizte őket a pusztulástól, és visszahozta őket annak széléről. Ez csak azért történt, mert Isten jó volt, és kívánta betartani esküjét, igéjét, *5Móz 7,8; 3Móz 26,42.* - Már most, amint Isten megőrizte őket a pusztulástól mialatt a néppel kötött sajátos szövetsége érvényben volt, csakis azért, mert hű akart lenni ahhoz a szövetséghez, s meg akarta mutatni, *hogy nem ember ő, hogy hazudjék* (4Móz 23,19), azonképpen amikor azt a szövetséget mással fogja felcserélni, s azt félreteszi az Új Szövetség által, és ők ez új szövetség áldásainak megvetésével önmagukat Isten átkainak teszik ki, meg fogja mutatni, hogy haragjának elszántságában is éppúgy, mint kegyelmének elhatározásaiban, *nem ember Ő, hogy valamit megbánjon,* hanem éppolyan igaz és hű lesz fenyegetéseihez is, mint volt eddig ígéreteihez; *lásd 1Sám 15,29.* - És mi is, mindannyian alkalmazhatjuk ezt, mély elismeréssel önmagunkra, mivel olyan Istennel van dolgunk, *ki meg nem változik,* ezért *nem emésztettünk még meg, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága; minden reggel meg-meg újul, nagy az ő hűsége*! Jer. Sir. 3,22-23.

[**Mal 3:7-12**](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/3/7-12/s_928007)

***7 Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől és nem tartottátok meg [azokat.] Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg? 8 Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. 9 Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! 10 Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. 11 És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. 12 És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.***

Előttünk van itt Isten vitája az akkori nemzedék fiaival, amiért elhagyták az ő szolgálatát és megrabolták őt - mily gonosz szolgák voltak valóban, kik nem csupán Gazdájuktól pártoltak el, hanem Uruk javait is magukkal vitték.

**I. Elfutottak, elpártoltak Uruktól,** s abbahagyták a munkát, mit rájuk bízott, hogy végezzék (7.v): *Eltértetek rendeléseimtől és nem tartottátok meg azokat.* Isten igaz tiszteletének előírásai és rendelései képezték a fődolgot, melyre, mint szolgáknak figyelniük kellett volna, s ezek képezték azokat a talentumokat, melyekkel kereskedniük kellett volna, valamint azt az kincset, mi rájuk bízatott megőrzés végett. Ám ők elhagyták ezeket, elegük volt ezekből, s nyakukat visszavonták Isten igájából. Eltértek attól a szabálytól, melyet Isten eléjük írt, s elárulták azt a bizományt, mit Isten rájuk bízott. Ellene szegültek Istennek nemcsak az istentisztelet terén, hanem magaviseletükben is: *nem tartották meg az ő rendeléseit.* Ez engedetlenségben vétkesek voltak  *atyáik idejétől fogva;* akár régi atyáik idejétől, kik engedetlenségük miatt vitettek a fogságra, - vagy „most, néhány évtized óta, nagyon eltértetek attól a jó lelki állapottól, mely a fogságból hazatért népet először jellemezte”. Ezsdrás is vallást tesz erről egy sajátos helyzetben:  *„A mi atyáink napjaitól fogva vétekben vagyunk, mind e napig,”* Ezsd. 9,7. Most figyeljük meg,

**1. Milyen kegyelmes meghívást ad Isten nekik a megtérésre**, visszafordulásra: *„Térjetek hozzám*  s a ti kötelességeitekhez, térjetek vissza a szolgálathoz, mely rátok bízatott, térjetek vissza hűségi fogadalmatokhoz; forduljatok vissza, mint az utas, ki eltévesztette az irányt; mint a katona, ki elszökött seregének zászlaja alól; mint egy hűtlen feleség, ki megcsalta s elhagyta férjét. Térj vissza, ó, elpártolt Izráel, térj vissza hozzám, és akkor *én is hozzátok térek,* és megbékélek veletek, s eltávolítom az ítéletes csapásokat, mely alatt most vagytok, s elűzöm a félelmet és rettegést rólatok.” Ez az üzenet képezte már régtől fogva a próféták által zengett ének refrénjét, (Zak 1,3), s még most is így szól az Úr.

**2. Milyen gyalázatos választ adtak ők e kegyelmes felhívásra:** „*De azt mondjátok,* csúfondárosan, - így szóltok a prófétákhoz, kik titeket megtérésre hívnak, így szóltok egymás között, így szóltok szívetekben, hogy a felébredt lelkiismeret szavát elfojtsátok, ezt mondjátok: *Miben térjünk meg?*” Jegyezzük meg, Isten észreveszi és számon tartja, milyen választ adunk szívünkben Igéjének felhívására, s mit mondunk s mit gondolunk egy-egy prédikáció meghallgatása után, s mi felelünk a nekünk küldött üzenetre. Amikor Isten *visszatérésre* szólít fel minket, úgy kell válaszolnunk, mint tették azok, akikről Jer 3,22-ben olvasunk: *Ímé, mi Hozzád térünk.* De semmiképpen sem úgy, mint ezek itt: „*Miben térjünk meg?”*

**(1.) Megsértődtek, amiért hibáikról beszélt nekik,** s amiért megjobbulásra szólították fel őket; mintha ezt mondták volna: „Mit csinálnak olyan nagy ügyet ezek a próféták a megtérésből, visszafordulásból? Miért szégyenítnek s zavarnak ekként bennünket, fellázítva elennünk úgy a saját lelkiismeretünket, mint szomszédainkat is?!” Jaj azoknak, akik a feddést így gyalázatnak tartják, s az *ösztön ellen rugódoznak.*

**(2.) Annyira tudatlanok önmagukban,** valamint az isteni törvény komolyságára, kiterjedésére és lelki természetére való tekintettel, hogy semmit sem látnak magukban, amiből meg kellene térniük, meg kellene változniuk; tisztáknak tartják magukat saját szemeik előtt, s azt gondolják, nincs szükségük megtérésre.

**(3.) Annyira makacsul megátalkodottak** a bűnben való kitartásra, hogy ezer ostoba mentséget is készek felhozni, hogy a megtérés kötelezettségét lerázzák magukról, s elhárítsák a hozzájuk intézett, megjobbulásra hívó felszólításokat. Úgy tűnik, olyan emberek módjára beszélnek, akiknek nincs mit mondaniuk, s ezért üres beszédbe kezdenek; ez csupán csak kibúvás, a prófétával való könnyelműsködés, s kihívás feléje, hogy bocsátkozzék már a részletekbe. Jegyezzük meg, Sokan vannak, akik saját lelküket teszik tönkre azzal, hogy gúnyt űznek Istennek hozzájuk intézett, megtérésre hívó Igéjével.

**II. Meglopták Urukat, s elsikkasztották az ő javait.** Azt kérdezték: „*Miből térjünk meg?* Mit tettünk helytelenül?” - nos, hamarosan tudtukra adja nekik. Figyeljük meg:

**1. A próféta nagy vádját,** mit Isten nevében a nép ellen emel. Vádat emel ellenük rablásért, szentségtörésért, a legnagyobb csalásért: „*Megcsaltatok engem”* (angol ford.). *Lehet-e egy ember* annyira vakmerően szemtelen, hogy *Istent megrabolja?!* Az ember, aki egy gyenge teremtmény, s nem szállhat szembe Isten hatalmával, gondolhat-e arra, hogy őt *erőszakkal* kifossza?! Az ember, aki Isten mindentudása előtt leplezetlenül áll, s el nem rejtheti magát tőle, gondolhat-e arra, hogy őt *titkon* megcsalja?! Az ember, aki teljesen Istentől függ, s mindenét tőle kapja, vajon kirabolhatja-e jótevőjét?! Ez valóban hálátlan, igazságtalan és kegyetlen cselekedet; s nagyon bölcstelen dolog is így ingerelni őt, aki egykor majd ítélni fog felettünk. *Erőszakot tehet-e az ember Istenen? -*  egyesek így fordítják. Istent megcsalni, meglopni rettenetes bűn.

**2. A nép nagy kihívását erre a vádra**: *És azt mondjátok: mivel csalunk téged?* Magukról azt tartották, hogy ártatlanok, nem vétkeztek, s követelték, hogy Isten hozzon bizonyítékokat ellenük. Jegyezzük meg: Isten megcsalása oly rettenetes bűn, hogy akik ebben vétkesek, nem hajlandók vétkességüket beismerni. Megrabolják Istent, és nem tudják mit cselekszenek. Megfosztják őt tiszteletétől, elrabolják tőle azt, ami neki szenteltetett s amit csak az ő szolgálatára szabad használni; meglopják tőle önmagukat; eltulajdonítják tőle az Úr napját; elrabolják tőle azt, ami az egyház fenntartására rendeltetett, s nem adják meg vagyonukból a neki járó részt; és mégis, azt kérdezik: *Mivel csalunk téged?*

**3. A vád világos bizonyítékát,** válaszképpen e kihívásra:  *a tizeddel és az áldoznivalóval* csaltok engem. A papok és a léviták ezekből tartották fenn magukat s családjaikat; ámde a nép visszatartotta ezeket, nem akarták fizetni a tizedet, vagy legalábbis nem *teljes* egészében, vagy nem a *legjobb* termésből; nem olyan áldozatot hoztak az oltárhoz, amilyent Isten parancsolt, hanem a megszaggatottat, bénát és betegest, melyeket már semmire sem lehetett használni. És ebben bűnben mindannyian vétkesek voltak, *a nép egészében,*  mintha egyetemesen összeesküdtek volna Isten ellen, s mindannyian egyesültek volna a neki járó rész eltulajdonítására, s egymás mellé álltak e vétek elkövetésében. Ezért *átokkal lettek elátkozva,* 9.v. Isten éhséggel és szárazsággal büntette őket, kedvezőtlen időjárással s rovarokkal, melyek fölemésztették a föld termését. Így büntette őket Isten nemrég a templom elhanyagolása miatt (Zak 1,10-11) is, s most ismét, amiért nem támogatják a templomi szolgálatot. Jegyezzük meg, Akik megtagadják Istentől a jövedelmükből néki járó részt, méltán számíthatnak arra, hogy vagyonukat átok kíséri: *„Átokkal vagytok elátkozva* csalásaitokért, s mégis, tovább folytatjátok.” Jegyezzük meg, Nagyban súlyosbítja a bűnt, amikor az emberek tovább is kitartanak benne, Isten gondviselésének feddő intézkedései ellenére is, mely alatt szenvednek. Sőt, úgy látszik, épp azért, mivel Isten kenyérszűkséggel bűntette őket, ezt ők ürügyként vették Isten további csalására - hogy most, mivel szükségben, nehéz helyzetben vannak, nem engedhetik meg a *tizednek és az áldozni valónak*  beszolgáltatását, hanem meg kell azokat tartaniuk, hogy kenyeret biztosíthassanak családjaik számára. Jegyezzük meg, A bűnben való nagy megátalkodottságra és romlottságra vall, amikor az emberek a bűnre való mentségül hozzák fel azokat a nyomorúságokat, melyeket Isten tulajdonképpen azért bocsátott rájuk, hogy elszakassza őket bűneiktől. Ha kevéssel rendelkeztek, annál több jót kellett volna tegyenek azzal a kevéssel, s ez nyitott volna kaput a gyarapodásra; de jaj a betegnek, amikor az, ami a betegség kigyógyítására rendeltetett, nála csak a seb eltakarására s a kivizsgálás meggátolására szolgál.

**4. Egy komoly buzdítást ad ebben a dologban való változásra,** egy ígérettel társítva, hogy ha megteszik, akkor a bűntető ítéletek, melyek alatt most nyögnek, hamarosan eltávolíttatnak róluk.

**(1.) Gondosan törődjenek kötelességeik teljesítésével (**10.v.): *Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba.* Egy részét már behozták; de Ananiáshoz és Safirához hasonlóan, *a pénznek egy részt megtartották*, úgy érvelve, hogy képtelenek oly sokat odaadni, mint amennyi parancsolva volt, s végül is (a közmondás szerint) „szükség törvényt bont” -; ámde még a legnagyobb szükségben is be kell tartani a törvényt, s ezáltal enyhülni fog helyzetük nyomorúsága. „Hozzátok be a tízedet, egészen úgy, amint azt a törvény előírja, *hogy legyen ennivaló az Úrnak házában* mindazok részére, akik az oltárnál szolgálnak, s ne törődjetek azzal, hogy lesz-e eleség a ti házatokban, vagy sem”. Jegyezzük meg, Isten szolgálatát első helyre kell tennünk, és az Úrnak járó részt be kell szolgáltassuk a keresztyén vallás fönntartására azon a helyen, ahol élünk, hogy Isten neve megszenteltessék, és az ő országa eljöhessen, terjedhessen. S ezt sorrendben a mindennapi kenyerünkről való gondoskodás elé kell tennünk; mert lelkünk érdekeit a test elé kell helyeznünk.

**(2). Istenbe kell vessék bizodalmukat,** s hinniük kell benne, ő majd gondot visel róluk s ellátja őket: „Tegyétek első helyre Isten szolgálatát, s *ezzel tegyetek próbára engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit”.* Ők azt mondták: „Adjon Isten nekünk bőséget újra, mint korábban, s azután tegyen próbára minket, ha nem hozzuk-e be Neki akkor a tizedet és az áldoznivalót, mint előbb is tettük.” „Nem úgy” – mondja Isten; - először hozzátok be mind a tizedet, amellyel nekem tartoztok, és az elmaradt adósságaitokat, és így tegyetek próbára engem, ha nem áldalak-e meg ismét bőséggel titeket.” Jegyezzük meg, Akiknek Istennel van dolguk, azoknak bízniuk kell benne, és hittel építeniük kell Rá. Mi mindannyian vállalhatjuk ezt a kockázatot, mert, habár sokan lettek vesztesek érte e földön, végül mindenki kimondhatatlan nyereségre tett szert Általa. Helyénvaló, hogy mi vállaljuk a hitnek ezt a kockázatát, mert *az ő jutalma vele van,* nem késik, de azt megelőzi *az ő munkája;* először el kell végeznünk a munkát, mely a mi részünk, s azután kell próbára tennünk őt, s bízzunk benne a jutalomért. Illés is így járt el a sareptai özveggyel, amikor azt mondta neki (1Kir 17,13): „*Nekem süss először egy pogácsát,* s aztán tégy próbára, ha nem lesz-e elég a maradék *neked és a te fiadnak.” -*Az embereket a szeretetből való áldozathozataltól hitük gyengesége tartja vissza, mert nem hisznek abban a nyereségben és előnyben ami a szeretet munkájából fakad; mivel képtelenek úgy gondolkozni, hogy nyerni fognak azáltal. De egy ésszerű kéréssel áll elénk itt Isten: „*Tegyetek próbára engem;* lehet-e valamit nyerni szeretetszolgálat által? *Jöjj, és lásd* meg; Ha semmit sem kockáztatsz, nem is nyerhetsz semmit. Bízz Isten becsületszavában: „…és meglátjátok!...”

**[1.] Hogy, bár az egek eddig be voltak zárva, Isten most *kinyitja számotokra az egek csatornáit,***mert a felhőket az ő keze irányítja, és áldott esők lesznek.” Vagy: a kifejezés jelképes értelmű; minden jó adomány felülről való, ahonnan Isten bőséggel fogja rájuk árasztani gondviselésének áldásait. Rendkívül hirtelen - záporesőként - kiáradó, azonnali bőség van kifejezve e képes beszédben: „*az egek csatornai megnyílnak”,* 2Kir 7,2. Az egek csatornái megnyíltak egykor, s Isten haragjának özönvize zúdult le rajtuk, a Nóé idejében, 1Móz 7,2. Ámde itt azért nyittatnak meg, hogy áldást bocsásson le rajtuk, oly mértékben, hogy *nem lesz elég hely a befogadására.* Oly bőségesen fog teremni földjük, hogy kénytelenek lesznek arra gondolni, hogy *csűreiket lerontsák és nagyobbakat építsenek,* Luk 12, 18. Vagy, amint Dr. Pocock magyarázza: „Oly bő áldást fogok rátok árasztani, hogy *nem csak elégséges* lesz, hanem *sokkal több* isa szükségesnél.” Vagyis egy nagy ráadást adok. A megsokasított olaj csorgása nem fog megállni, mindaddig, amíg csak van üres edény annak befogadására, 2Kir 4,6. Jegyezzük meg, Isten nemcsak megbékél a megtérő s megjobbuló bűnösökkel, hanem jótevőjük is lesz, gazdagon megáldja őket. Sohasem vagyunk Istenben szorultságban, hanem szorosságban vagyunk a mi saját szívünkben[[1]](#footnote-1). Isten áldásai készen állnak, hogy azokat reánk árassza, de hitünk gyengesége és vágyaink sekélysége miatt nincs hely nálunk azok befogadására.

**[2.] Hogy noha eddig földetek termését felemésztették a sáskák és a cserebogarak, Isten most eltávolítja rólatok ezt a csapást (**11.v): *„Megdorgálom érettetek a kártevőt,*  megfékezem ez ártalmas rovarok szaporodását, hogy többé el ne pusztítsák földetek termését, és a fák gyümölcseit”. Isten minden teremtmény felett áll, s képes azoknak parancsolni, s tudja azokat irányítani, fékezni, tetszése szerint. „*És szőlőtök sem fogja idő előtt elhullatni gyümölcsét (angol f.);* nem lesz ragyás, vagy éretlen.” Vagy, amint mások fordítják: „*A szőlőt sem fogják a kártevők meddővé tenni”*, mint korábban tették a sáskák, Jóel 1,7.

**[3.] Hogy bár eddig szomszédaitok gúnytárgya voltatok** az országban uralkodó szükség miatt, s az *éhség gyalázata* alatt hevertetek, - ami annál súlyosabb volt, mivel országuk annak bőségéről volt egykor híres, - **most *áldottnak fognak mondani titeket*** *minden nemzetek,* tisztelettel fognak rólatok szólni, s el fogják ismerni, hogy boldog nép az Izráel.

**[4.] Hogy habár bűneitek miatt a föld utálatossá vált Isten előtt** (sőt még az oltár és az áldozatok is, (*2,13*), s noha Isten ítéletei miatt a föld már az ő számukra sem volt kívánatos - nagyon sivár képet mutatott: ***most kívánatos földdé lesztek****,* országotok kedves lesz Isten előtt s élvezetes lesz számotokra is.” Jegyezzük meg, az igaz vallásnak egy vidéken való föléledése gyönyörűségessé teszi azt a földet, úgy Isten mint, az egész nép számára. Ő azt fogja mondani, *ez az én nyugalmam helye; itt lakozom;* és ők is ugyanígy szólnak, És 52,11. 5Móz 11,12. Úgy látszik, hogy e fölhívás a tized behozatalára jó hatást eredményezett, mert azt olvassuk (Neh 13,12), hogy *Az egész Júda pedig meghozá az olajnak, mustnak és a gabonának tízedét a tárházakba;* s bizonyára élvezték ez ígéretek áldásait is, hogy bőség árasztotta el őket, mihelyt kötelességeiket komolyan vették, hogy így világosan lássák, mi miatt érte őket a csapás, (mert mihelyt az okot eltávolították, a következmény is megszűnt); s hogy láthassák, mily tökéletesen megbékélt velük Isten miután bűnbánattal Hozzá fordultak, s vétkeikre többé nem emlékezett; mert az átok nem csak egyszerűen elvétetett, hanem bőséges áldássá változott.

# Nagy különbség

[***Charles H. Spurgeon***](https://answersingenesis.org/bios/charles-spurgeon/) ***prédikációja (1406)***

C. H. Spurgeon 1878. május 19-én, vasárnap reggel tartott prédikációja a Newingtoni Metropolitan Tabernacle-ben (Londonban).

Forrás: C.H. Spurgeon: **Great Difference, Sermon No. 1406. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol. 24.**

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/1406-great-difference/>

 ***„Hol van az ítélet Istene?” [[Mal 2:17](https://biblia.com/bible/esv/Mal%202.17%22%20%5Ct%20%22_blank)] „És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.” (Mal 3,18)***

*1.* Sokan nem voltatok itt a múlt vasárnap este, s hálásan megköszönöm kedves szívességeteket, mert azért hiányoztatok, mivel kötelességeteknek és kiváltságotoknak tartottátok, hogy helyeteket másoknak átadjátok; távol maradtatok, azért, hogy ezzel másoknak is alkalmat adjatok itt az ige meghallgatására; de akkor a témám *a mi mennyei Atyánk volt, aki a napját a gonoszokra és a jókra is felhozza, és esőt küld az igazakra és a gonoszokra is.* Feltártam [Isten](https://answersingenesis.org/god/) egyetemes jóindulatát, és azt, ahogyan felfüggeszti az igazságosság (ítélet) működését, hogy türelmét és hosszútűrését gyakorolja. Nos, ezt a valós tényt, ezt a kegyelmi tényt, amelynek az embert bűnbánatra kellene vezetnie, az emberi romlott természet egészen más célra használta fel. Az emberek azt mondták: "Megáldja Isten a gonoszt és a jót is. A nap mindenkire egyformán süt; az eső válogatás nélkül gazdagítja a gonosz mezejét és a nagylelkű ember legelőjét; nos, hol van az ítélet Istene? Van egyáltalán ilyen Isten? Hát nem egy és ugyanaz-e, hogy félünk-e tőle, vagy semmibe vesszük?"

*2.* Ezzel párhuzamosan egy másik, talán még könnyebben félreérthető körülmény is fennáll. Isten ebben az életben egy jobb világra készíti fel népét (az övéit), és ennek a folyamatnak egy része próbák és szenvedések által valósul meg, így gyakran előfordul, hogy az istenfélők megpróbáltatásban, míg a gonoszok jólétben élnek. Mivel az Úrnak nincsenek olyan szándékai velük (a gonoszokkal) szemben, mint az ő népével szemben, megengedi a gonoszoknak, hogy addig gyönyörködtessék jólétben magukat, amíg lehet; így gyakran olyanok, mint a gazdag legelőn hizlalt tulkok, de elfelejtik, hogy a vágásra hizlalták őket. Eközben az igazak nagyon mélyre kerülnek, gyakran szegénységben, gyakran betegségben, és nem ritkán keserűségben (csüggedtegségben), de mindez azért történik velük, hogy felkészítse őket a dicsőség földjére. Az istenfélők megpróbáltatásaiból, amelyek mind Isten bölcsességéből és szeretetéből eredően küldetnek, a rövidlátó ember azt a következtetést vonta le, hogy Isten nem törődik az emberek jellemével, sőt, még azokkal is a legrosszabbul bánik, akik a legjobban szolgálják őt. Malakiás idejében a káromló csapat még azt is mondta, hogy Isten a gonoszok pártját fogja, és azzal fárasztották Istent, hogy azt mondták: - "Mindenki, aki rosszat cselekszik, jó az Úr szemében, és gyönyörködik bennük". Aztán megint feltették a régi durva, de világosan szókimondó kérdést: "Hol van az ítélet Istene?".

*3.* Valóban, testvéreim, ha ilyen szegényes szemmel nézzük a körülöttünk lévő dolgokat, akkor azok valóban egy sor kusza és fonák, furcsa véletlenek vegyes keverékének tűnnek. Látjuk a föld igazi fejedelmeit a porban járni, és a koldusokat lovon vágtatni. Szomorúan látjuk, amint Isten szolgái és a menny örökösei Lázárhoz hasonlóan betegen fekszenek az istentelen fösvények kapujában, miközben az elvetemült kicsapongók fényűzésben tombolnak és teli kelyhekből szürcsölik e világ élvezeteit. ● Amíg nem vesszük észre a nyomot, a gondviselés egy olyan labirintus, amelynek középpontjába soha nem hatolhatunk be. De van egy nyom, amely megnyitja mindezeknek a titkát. Van egy ítélkező Isten, aki a mennyben nem vak közönyben ül, hanem lenéz az emberek fiaira, és mindenkor az igazságosság céljait munkálja.

*4.* Ezúttal arról a tényről szeretnék beszélni, hogy Isten különbséget tesz az igazak és a gonoszok között, és nem téveszti össze Egyiptomot Izráellel. Az Úr ismeri azokat, akik az övéi, és a cselekedeteiben, amelyeket nem mindig érthetünk, mégsem keveri össze népét a világgal, és nem bocsátja a gonoszok vesszejét az igazak hátára. Jobb kezével magához öleli azokat, akik félik őt, míg bal keze a büntetést méri azokra, akik nem félik őt. Ez a különbségtétel nem olyan világos, mint amilyennek lennie kellene, de most nyomon fogjuk követni a két osztály közötti különbség fokozatos kiszélesedését, és megmutatjuk, hogy még mindig van ítélő Isten, és hogy végül még a legvakabb szem is képes lesz megkülönböztetni az igazakat és a gonoszokat, - azt, aki Istent szolgálja, és azt, aki nem szolgálja őt.

**I.**

***5.* Először is, vannak világos jelei az igazak gonoszoktól való elkülönülésének.**

*6.* Az első jel **a *jellem* nyilvánvaló különbözőségében** mutatkozik meg. Azokról olvasunk itt, "akik **félték az Urat**". ●Ez azt jelenti, hogy még mindig vannak olyanok a földön, akik *hisznek abban, hogy van Isten, akik hisznek az általa adott kinyilatkoztatásban, akik elfogadják az általa biztosított engesztelést, és akik örömmel engedelmeskednek az általa kinyilvánított akaratnak.* ● Hogyan jutottak el oda, hogy féljék az Urat? A válasz az, hogy ez az ő kegyelmének ajándéka és az ő Lelkének munkája, bárhol is található. Ez egy nagyon mély és nagyon életbevágó, és következésképpen nagyon tartós különbséget tesz, mert ez különbség az örökkévalóságon át megmarad. Áldjuk Istent, hogy a legrosszabb időkben is van még egy maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, és amikor a káromlók vakmerőkké válnak a [bűnben](https://answersingenesis.org/sin/), és azt mondják: "Hol van az ítélet Istene?”, akkor is vannak legalább néhányan, elrejtetten, akik mégis felnéznek, és látják az Urat, amint az ellenségei dühöngése fölé emelkedik. Mindig lesz egy csapat, akik térdet hajtanak és imádják a Magasságost, mert a szívükben szent félelem van iránta. Isten akkor kezdi elválasztani választottjait a világtól, amikor megadja nekik az ő jelenlétének belső érzékelését, és ennek eredményeként szent félelmet és szent tiszteletet támaszt iránta. Az elválasztó (elkülönítő) munka itt kezdődik: a szív hozzáállásában és irányultságában.

*7. A* valódi **jellem e különbözősége hamarosan a *gondolkodás* és az elmélkedés figyelemre méltó változásában mutatkozik meg**. Az előttünk lévő szakasz szerint azok, akikről azt mondják, hogy "félik az Urat", úgy is vannak jellemezve, mint akik "az ő nevére gondolnak (becsülik az Ő névét)". Gondolataik nem mindig e világ mulandó dolgai felé irányulnak, hanem sokat foglalkoznak az örökkévaló Istennel és az ő igazságával: nem mindig a teremtett dolgok után futnak, hanem lelkükkel a Teremtő felé szárnyalnak. A héber szó a "számolás" (becslés) gondolatát hordozza: az Urat értékelik legfőbb tényezőként, amikor összeadják érveiket a cselekvés érdekében. Mások nem veszik őt számításba, úgy cselekszenek, mintha Isten egyáltalán nem is létezne: az igazak azonban sokat foglalkoznak vele, és minden számításukban őt tekintik a legnagyobb faktornak (tényezőnek); a bajban Istenre támaszkodnak, és leginkább neki örülnek, amikor jól megy soruk. Mindig számítanak a Seregek Urára; azt mondják: "A legjobb az, hogy Isten velünk van". És bármilyen cselekedettel kapcsolatban, ha az az ő akaratával ellentétes, elutasítják; ha az ő akarata szerint való, akkor rá gondolnak, és örömmel hajtják végre. Ez nagy különbséget eredményez az életük menetében, és a boldogságukban is. Kedves hallgatóim, bízom benne, hogy sokan vannak köztetek, akik valóban elmondhatják, hogy az Istenről való elmélkedéseitek nagyon édes volt, örültetek az Úrban. Ez tehát különbséget munkál köztetek és a gonoszok között, akik megfeledkeznek Istenről. Ti félitek az Urat, és örömmel elmélkedtek róla titokban, de a világiak ezt nem érthetik.

*8.* Ez különbséget tesz köztetek és a nemtörődömök (közönyösek) között, ami előbb-utóbb egy további irányba fejti ki hatását: *ti belefáradtok az ő könnyelmű társalgásaikba, ők pedig nem bírják elviselni a ti komoly észrevételeiteket,* és így két párt alakul ki, mint régen két vonal volt - Isten fiai és Káin fiai. Hamarosan meglátod, hogy Ismáel és Izsák, Ézsau és Jákob újra élnek, ha megfigyeled a meggondolatlan világfiakat és a hívő keresztyéneket, és észreveszed, mennyire különböznek egymástól.

Ebből a gondolkodás- és érzésbeli különbségből nő ki tehát a ***társaságra vonatkozó* elkülönülés**. "Akkor azok, akik félték az Urat, gyakran tanakodtak, beszéltek egymással", ami azt mutatja, hogy gyakran találkoztak, és hogy örültek egymás társaságának. Mindegyik gyengének érezte magát az istentelenek között, és ezért keresett egy testvért, akinek a társaságában megerősödhetett. Mindegyik úgy érezte, hogy olyan, mint egy bárány a farkasok között, de mivel tudták, hogy a bárányok természetükből fakadóan nyájba tömörülnek (társas lények), mindegyikük felkereste a társát, hogy nyájat alkossanak, remélve, hogy nyájként összegyűlhetnek a Jó Pásztor körül. Igen, és a legistentelenebb időkben nemcsak itt-ott vannak kegyes emberek, hanem ezek a kiválasztott lelkek valamilyen módon megtalálják egymást, és összejönnek, összetartanak, és **így alkotják meg az élő Isten látható** [**egyházát**](https://answersingenesis.org/church/). Rómában, a császárok idején, amikor [keresztyénnek](https://answersingenesis.org/christian/) lenni annyit jelentett, mint kegyelem nélküli halálra ítélve lenni, ha a hívők nem tudtak házaikban találkozni, akkor a halottak lakhelyén, a katakombákban találkoztak: de *találkozniuk kellett*. Isten gyermekeinek természetéből fakad, hogy nem szeretnek *egyedül* a mennybe menni, hanem inkább csapatokban és társaságban mennek fel a templomba, és „minél többen vannak, annál vidámabbak”, ahogy a közmondás mondja, mert örömmel mennek a sokasággal, akik a szent napot megtartják, és örülnek, hogy rajokban repülhetnek, mint a galambok az dúcaikhoz. A keresztyén közösségben isteni édesség van, és minden igaz szent gyönyörködik benne. Vallásunk lényege a szeretet, és aki nem szereti a testvéreit, az nem szereti Istent, és a keresztyén jellem egyik lényeges pontja hiányzik belőle. A szent testvériség gyakorlása által az Úr továbbra is elhívja a saját népét, és így nyilvánvaló elkülönülést hoz létre. **A jellem és a gondolkodás hasonlósága kölcsönös vonzalmat eredményez, és így egy közös test jön létre, és a magányos titkosok (elszigeteltek) feltárulnak a tömegben.** A kiválasztott köveket kiássák, és egy palota szépségű építménybe beépülnek; mi van, ha azt mondom, hogy mint csont a csontjához összeállnak, hogy megformálják az Úr [Jézus](https://answersingenesis.org/jesus/) Krisztus szellemi testét.

*9.* Ez a határozott társítás **egy sajátos *foglalkozáshoz* vezet**: mert "**akik félték az Urat, gyakran *beszéltek* egymással".** Hallották, hogy mások az Úr ellen beszélnek, és elhatározták, hogy ők is beszélni fognak. Másokról az Úr panaszkodott: " Keményen szóltatok ellenem - mondja az Úr", és ezek az emberek úgy érezték, hogy szégyen lenne, *ha* hallgatnának. Nem dobták gyöngyeiket a disznók elé, mégis oda hordták gyöngyeiket, ahol azok, akik nem disznók, hanem szentek voltak, láthatták. Ilyen társaságban, ahol az igazságot értékelték, nem voltak restek kijelenteni azt: "*gyakran* beszéltek egymáshoz". A zaj és a lárma virágkora volt ez, s ebben az időben az Úr ellen nagyon keserűen beszéltek: ezért amikor összejöttek, ők az Úrért beszéltek, és mindenki kinyitotta a száját, hogy az Úrnak ne legyen hiánya tanúkban. ● Úgy vélem, hogy a kifejezés azt jelenti, hogy **megújították és *megismételték a bizonyságtételüket***. "Gyakran beszéltek egymáshoz". Azt mondták: "Ah, mi meg tudunk felelni arra, amit az istentelenek mondanak, a tapasztalatunk arról tanúskodik, hogy nem helyesen beszélnek. Nem hiábavaló dolog Istennek szolgálni. Hogyan találod ezt, testvér?" Erre a testvér azt mondta: "Rendkívül vigasztalónak és felvidítónak találom a lelkem számára. Azt mondták e gonoszok: "Mi haszna van annak, hogy megtartjuk a parancsolatait?" Én azonban rendkívül hasznosnak találtam, mert a parancsolatainak megtartásában nagy jutalom van." Aztán egy harmadik így szólt: "Gazdagította lelkünket, hogy Isten gondolatai szerint járunk, és az ő házának áldott rendeléseiben lelkünk jóllakott és jól táplálkozott". Egy negyedik nyilván hozzátette: "Az istentelenek azt mondják, hogy hiába jártunk szomorúan a Seregek Ura előtt: így találod, testvérem?". A válasz így hangzott: "Nem, az én gyászos napjaim gyakran igen hasznosak voltak, mint a zápor és a felhő napjai, amelyeknek a legtöbb közük van az aratáshoz". "Különben is", mondta egy másik, "mi nem járunk általában gyászosan az Úr előtt, hisz mi örülünk előtte, igen, az ő nevében nagyon vigadunk". Látjátok tehát, hogy egymásnak tett bizonyságtételükkel támogatták egymás gondolkodását a kor népszerű hitetlenségeivel szemben; elgondolkodtató tapasztalataikat szembeállították a hitetlen emberek rosszindulatú hazugságaival, és így mindannyian tisztelték Istent és hasznára váltak egymásnak.

*10.* Amikor "gyakran beszéltek egymással", kétségtelenül ***kifejezték egymás* iránti *szeretetüket.*** Azt mondták: "Ne csodálkozzunk, ha a világ gyűlöl minket: nem azt mondta-e a mi Mesterünk: "Engem gyűlölt, mielőtt titeket gyűlölt volna?". Nem ő mondta-e nekünk, hogy óvakodjunk az emberektől; nem ő emlékeztetett-e minket arra, hogy a legnagyobb ellenségeink a saját házunkbeliek lesznek". "Igen, testvéreim", mondták egymásnak, "szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van". Az idősebbek úgy beszéltek, mint a kegyes János apostol, és azt mondták: "Gyermekeim, szeressétek egymást", és a fiatalabbak az idősebb szentek iránti szeretetteljes tisztelet cselekedeteivel és szavaival válaszoltak. Kölcsönös szeretetnyilvánításuk növelte a szeretetet. Ahogyan, amikor élő parazsat rakunk egymásra, az annál jobban ég, úgy a szeretetteljes kölcsönhatások is növelik a szeretet hőfokát, amíg az úgy izzik, mint a borókaszén, amelynek a leghevesebb lángja van.

*11.* Kétségtelen, mert abból, amit látunk, tudjuk, hogy ez az egymáshoz szólás (egymással való beszélgetés) ***segítette egymás hitét***. Lehet, hogy egyikük gyenge volt, de nem voltak mindannyian egyszerre gyengék; egyik vagy másik éppen akkor lett erős. Mindannyiunknak vannak hullámvölgyeink, de az irgalom csodája az, hogy amikor az egyik süllyed, a másik emelkedik. Gyakran megtörténik, hogy ha az én oldalamon nem süt a nap, akkor a tiédre süt, és mondhatod, hogy a nap nem hunyt ki, hanem előbb-utóbb rám fog sütni. A kereskedelem gazdaggá teszi a nemzeteket, a keresztyén közösség pedig a hívőket gyarapítja a kegyelemben. Ha gyakran beszélünk egymással azzal a céllal, hogy segítsük a gyenge kezeket, és megerősítsük a gyenge térdeket, az nagy áldás a keresztyén lelkek számára. Amikor találkoztak, az egyik elmondta, amit tudott, amit a testvére esetleg nem tudott, a harmadik pedig azt mondta: "Megerősíthetem ezt a kijelentést, és hozzátehetek még valamit", és így az első beszélő nemcsak tanított, hanem tanult is. Aztán egy negyedik testvér azt mondotta: "De van még egy másik igazság is, amely kapcsolatban áll azzal, amit elmondtál, ne hagyd figyelmen kívül". Így a tapasztalatokban való közösség által, és azzal, hogy mindenki kifejezte, amit az Úr a szívére írt, az egész test épülhetett az igazságban.

*12.* Nos, szeretteim, ***az egyház* látható *állapotba kerül***, ha Isten gyermekei gyakran beszélnek egymással ilyen módon. Egy néma gyülekezet észrevétlenül tapogatózhat a világban, de egy beszélő gyülekezet, amely gyakran beszél magában, szükségképpen hamarosan hallatszik annak a háznak az ajtaján kívül is, amelyben lakik. Hamarosan az evangélium zenéje átjárja a hegyeket és a völgyeket. "Hangjuk eljutott az egész földre, és szavuk a világ végéig". Az pünkösdkor egybegyűlt szentek közös beszélgetése a nyelvek ajándékához vezetett, és akkor úgy beszéltek, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Úr csodálatos tetteit. A szentek közötti belső közösség növekedése a külvilág felé való teljesebb nyilvános közléshez vezetett, és a világ áldásban részesült.

*13.* Tehát megmutattam nektek, hogy az Úr ezzel fokozatosan elkezd egy népet elkülöníteni magának. Az Úr félelme a szívben és az Istenre való figyelés az elmében hasonló alkatú emberek közötti társuláshoz vezet: így jön létre az egyház. Aztán az istenfélők közötti társalgás (eszmecsere) buzgóvá teszi őket, és ez nyilvános bizonyságtételhez vezet, és Isten népe a világ előtt megnyilatkoztatásra kerül. --● Azt fogjátok mondani, hogy ez nem bizonyítja, hogy Isten másként bánik velük, mint más emberekkel. "Hol van az ítélő Isten?" - hangzik a kérdés, és hogyan kell erre válaszolni? Az én válaszom az, hogy **igenis mindebben *az* *Úr különbséget tesz.* Az, hogy félelmét a szívben munkálja, ez a szuverén kegyelem cselekedete, de** ● **hogy a lélek mély örömöt talál az isteni dolgokon való elmélkedésben, az a kegyelem ajándéka mellett jutalom is, és értékesebb jutalom, mintha az istenfélő embernek gazdagságot és hírnevet adna.** ● **A keresztyén közösség szintén az isteni kegyelem nagy jele, és az istenfélő másik jutalma. Nem tudom, ti hogyan találjátok, de én őszintén állíthatom, hogy a legkedvesebb örömeim Isten népével vannak.** Milyen sokat köszönhetünk - némelyek közülünk - a keresztyén közösségnek! Olyan emberek, akiket soha nem ismertünk volna, és soha nem gondoltunk volna arra, hogy megszólítsuk őket, most a legjobb barátaink, és felbecsülhetetlenül hasznosak voltak és most is azok számunkra. A keresztyén szeretet csodálatosan kibővítette családi körünket. Egymásba fonódtunk, és a különálló szálak megszűntek elválasztani, mert egy hármas zsinórrá váltak, amelyet nem lehet elszakítani, és ez az isteni kegyelem nagy ajándéka. Ráadásul azok a közlések, amelyek ebből a társaságból eredtek, amelyekben építettük egymást, nem voltak-e nagyon értékesek számunkra? Nemde, el tudjátok mondani ti is, hogy szívesebben laknátok egy nap az Úr udvarában, minthogy a gonoszság sátraiban uralkodjatok örökké? Nem úgy van-e, hogy amikor együtt tudunk örülni, és elmesélhetjük tapasztalatainkat, olyan örömöt találunk, amely a pusztaságot és a magányos helyet is boldoggá teszi? A legjobb az egészben, hogy e közlések közepette, ahol a szent társaság kegyelmes közösséget nyújt nekünk, *maga Isten is megtalálható*. Ez a nagy különbség Isten és a világegyetem kapcsolatában ebben a jelen időben, hogy ***Ő az ő népével van***, és ők tudják ezt; míg a gonoszoktól távol van. Az Úr régen is „figyelt és hallgatott”, és most is figyel és meghallgat; és az Úr szent helyéről válaszol gyermekeinek imáira, és az elfogadás jeleit küldi azoknak, akik dicsérik és magasztalják az ő nevét. "A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi menedékünk". Ó jöjjetek, ujjongjunk előtte, mert nincs messze, és nem rejtette el előlünk arcát, hanem a kerubok között lakik, és drága Fia személyében felragyog szentjei között, és kinyilatkoztatja magát nekünk, ahogyan a világnak nem teszi. Izrael Egyiptomban még most sem Egyiptom, mert Isten megszánja népe sóhajtásait és kiáltásait. Izrael az arab sivatagban nem arab, mert íme, a tűz- és felhőoszlop, mint egy felemelt zászló, köréje gyűjti az elszakított népet. Íme, "e nép egyedül fog lakni, és nem számítják a nemzetek közé". A hívők most is a világból való kivonulásban és elkülönülésben találják ez ígéret beteljesedését: "Én bennük lakozom és közöttük járok, és én leszek az ő Istenük, és ők az én népem lesznek". Itt van tehát az első válasz a kérdésre: "Hol van az ítélet Istene?". Az elválasztás már elkezdődött; már most vannak jelei.

**II.**

*14.* Másodszor**, LÉTEZNEK ELŐKÉSZÍTÉSEK A VÉGSŐ ELVÁLASZTÁSRA,** és ezek ebben a pillanatban zajlanak.

*15.* Hogy mik ezek az előkészületek, megtudjuk a tizenhatodik versből: "Az Úr figyelt és hallgatott, és meghallgatta, és emlékkönyv lett előtte írva azok számára, akik félték az Urat, és akik az ő nevét becsülték ". Eljön az a nap, amikor elválasztja egymástól a kétféle embert, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A nagy háló most a tenger fenekén húzódik: eljön a nap, amikor a hálót felvonják és a partra vonszolják. Micsoda keverék van benne jó és rossz halakból, csúszómászókból, gazokból, kagylókból és kövekből: ezt a masszát szét kell választani. Aztán jön a jónak az edényekbe rakása, és a rossznak a kidobása. Amikor ez megtörténik, nagy ünnepélyességgel és gondossággal végzik el. Az igazak és a gonoszok szétválasztása során nagy megkülönböztetést kell majd alkalmazni, és ahogy egy tárgyaláson *minden a bizonyítékok alapján történik*, a szétválasztó munka minden nap folyamatosan készül számunkra, mert a bizonyítékokat összegyűjtik és feljegyzik. Az igazak javára szóló bizonyítékok feledésbe merülhetnének, ha nem őriznék meg őket megfelelően, hogy azon a napon, amikor a szétválasztás beteljesedik, ne legyen tévedés, és senki ne tudja megtámadni a nagy Bíró döntését.

*16.* Emlékezzetek erre, kedves barátaim, hogy a ***bizonyítékot egy könyvbe írják - az Istenhez való hűség bizonyítékát***a gonosz időkben. Amikor mások Isten ellen gondoltak, és Isten ellen beszéltek, voltak, akik az ő nevében szóltak, mert félték Őt, és az ő nevét becsülték, és kivételes magatartásukról jelentést történt, és feljegyezték őket. Isten kegyelmes szeme soha nem hagy figyelmen kívül egyetlen olyan cselekedetet sem, amely a káromlás és a dorgálás közepette az Ő mellette való döntésről szól. ● Ha a félénk lány egy Krisztust gyalázó család közepén mégis türelmesen elviseli a gyalázkodást, és kitart a Mester igazsága mellett, bár nem tud ékesszólóan beszélni, íme, ez meg van írva a könyvben. Bár gyakran a könnyei képezik a legerősebb kifejezéseit, ezek is benne vannak a könyvben, és nem fognak elfelejtődni. Amikor a munkás a műhelyben szól egy szót a mocskos beszéd ellen, egy szót az Úr napja szentségéért, egy szót az ő Uráért, mindez be van írva az emlékezés könyvébe. Bizonyítékgyűjtő bizottságot állítanak fel azokról, akik félik az Urat, és az ő nevére gondolnak. ● Ti, kedves barátaim, szolgáltattok-e bizonyítékot, komolyan, olyan bizonyítékot, amely igazolja, hogy valóban istenfélők vagytok? Kiemelkedtek-e világosan társaitok közül, és nyilvánvalóan elkülönültök-e úgy, hogy még maga a Sátán sem lesz képes az utolsó nagy napon kétségbe vonni a bizonyítékot, amely azt bizonyítja majd, hogy valóban féltétek az Urat, amikor mások gyalázták őt?

***17. Ezt a bizonyítékot maga az Úr gyűjti össze*.** Ebben sok vigasz rejlik, mert mások előítéletesek (részrehajlók) lehetnek, és kedvezőtlen véleményt adhatnak arról, amit teszünk, de amikor maga az Úr tesz tanúságot, az igazság kiderül. "Az Úr figyelt és hallgatott". Ez egy nagyon erős kifejezés; nemcsak "hallgatott", mint aki próbál hallani, hanem *valóban meghallotta mindazt, amit mondtak*. Micsoda tanú lesz Isten az ő szentjei javára! Ha valóban féljük őt, és az ő nevét becsüljük, akkor szent félelmünket, istenfélő gondolatainkat és kegyes beszédünket bizonyítékként fogja bemutatni mellettünk. Ő olvassa *indítékainkat*, és ezek mély és lényeges részét képezik jellemünknek. Mások tévedhetnek, de ő nem: amit ő hall, azt pontosan hallja és helyesen érti. ●A bizonyítékokat tehát egy olyan tanú gyűjti össze, aki maga az igazság.

***18. Ez a bizonyíték mindig Isten szeme előtt van*.** Ha megfigyeled, "az emlékezés könyve *előtte* volt megírva", mintha miközben minden egyes elemet feljegyeztek, a könyv nyitva feküdt volna az Ő tekintete előtt. Előtte a feljegyzés nem rejtettebb, mint maga a cselekedet: a múltbeli erényes cselekedeteket mind látja a szeme. A kegyelem minden feljegyzett cselekedetét az Úr különösképpen észreveszi, a hűség minden egyes szavát és az igaz istenfélő élet minden egyes cselekedetét feljegyzi, mérlegeli, értékeli, becsüli, és biztonságban megőrzi az emlékezetben, hogy az utolsó nagy elválasztó nap ítéletét igazolja. Gondoljatok tehát erre, szeretteim - mindaz, amit az isteni kegyelem az Isten iránti alázatos hűségből munkál bennetek, feljegyzésre kerül. Semmilyen éves jelentés nem fogja hirdetni, soha nem fogják kinyomtatni a magazinokban, és nem fogják hirdetni az újságokban, hogy hírnevet szerezzenek nektek; de az emlékezés könyvét az Úr előtt írják. Ott fekszik előtte, akinek egyetlen jóváhagyása többet ér minden hírnévnél. Ott olvashatod egy lapon - "Ez és ez becsülte a nevemet; így és így beszélt rólam testvérének, és segített a test kölcsönös épülésében és abban, hogy erőteljes bizonyságot tegyenek az igazság mellett a tévedés támadásaival szemben".

*19. Ez a bizonyíték* továbbá, kedves barátaim, ***lelki jellegű*;** és ez az egyik oka annak, hogy Isten írta le, és senki más, mert ez ***bizonyíték a szív állapotára vonatkozóan***, Istenhez viszonyítva, és ki más értékelhetné ezt, mint az Úr, aki a szívet vizsgálja. Ki ismerheti az elme gondolatait, hacsak nem egyedül Isten? Van egy fül, amely hallja a **gondolatokat**: bár ezt nem jelzi még olyan hangos hang sem, mint az óra ketyegése, és nem is olyan hallható, mint egy kismadár csicsergése, mégis minden gondolat hangos a Magasságos elméje számára, és fel van jegyezve az emlékezés könyvébe. Bizonyos nagyszerű tettek, amelyeket minden ember megtapsol, talán sohasem kerülnek be abba a könyvbe, mert hivalkodó indítékból követték el őket; de azt a gondolatot, amelyet senki sem ismerhetett, és amely máskülönben a feledés homályában maradhatott volna, az Úr feljegyzi, és az utolsó ítéletkor közzéteszi. Talán így hangzott: "*Mit tehetek Jézusért? Hogyan segíthetnék szegény népén? Hogyan tudnám felvidítani ezt és ezt a gyengélkedő lelket? Hogyan győzhetem le a tévedést? Hogyan nyerhetek meg egy tévelygő lelket Mesterem számára?"* Az ilyen gondolatok, mint ezek, méltónak számítanak arra, hogy feljegyezzék őket, és bizonyítékokat szolgáltatnak, amelyeket kegyes szeretetében az Úr összegyűjt, hogy az ő nagy törvényszékének ítélete mindenki számára jogos legyen.

*20.* ***Ez a bizonyíték látszólag apró dolgokra vonatkozik*,** mert megemlíti, hogy "beszéltek egymással". Természetesen az emberek pletykálnak, ha összejönnek: miről beszélnek? - Ó, de miféle „pletyka” volt ez?, ez a kérdés. Mert a szent téma a pletykát mennyei közösséggé változtatja. Meg van írva, hogy "az ő nevére gondoltak, becsülve az Ő nevét”. Bizonyára nem nagy dolog gondolkodni. De testvérek, **a gondolkodás és a beszéd két nagyon erős tényező a világban, és ezekből kelnek ki a legnagyobb tettek**. A gondolatok és a szavak messzemenő tettek magjai, és Isten gondoskodik ezekről az embriókról és csírákról (följegyzi őket): az emberek nem is tudnak róluk, és ha tudnának is, nem becsülnék meg őket, de fel vannak jegyezve az emlékezés könyvébe, amely mindig nyitva fekszik a Magasságos előtt.

*21.* Nos, mindez folytonosan, minden nap és minden éjjel olyan biztosan történik, mint ahogy az idő homokja a homokórán keresztül átfolyik. Betűről betűre, vonásról vonásra íródik a történelem az emlékezet könyvébe, és bár az emberek nem látják, a bizonyítékok összegyűlnek, hogy felhasználhatók legyenek azon a rettentő ünnepélyes eseményen, amelyen az angyalok kísérete közepette a nagy Tévedhetetlen elválasztja Atyja áldottait az átkozottaktól. Az Ítélet Istene tehát minden nap arra az időre dolgozik, amikor még a leggondatlanabbak is világos különbséget fognak tenni az – igaz bizonyítékok alapján - igazak és a gonoszok között.

III.

*22.* Ezzel elérkeztünk a harmadik ponthoz, miszerint **EBBEN A SZÉTVÁLASZTÁSBAN NAGY ALAPELVEK LESZNEK NYILVÁNVALÓKKÁ (FOGNAK FELTÁRULNI).** Csak arra lesz időm, hogy gyorsan megemlítsem őket.

*23.* Először **a *kiválasztás* elvét** mutatjuk be. Istennek lesz egy népe, amely jobban az övé lesz, mint amennyire más emberek lehetnek. "Az enyémek lesznek - mondja a Seregek Ura - azon a napon". " "Minden lélek az enyém" - mondja Isten, és tanúsága igaz, de egyeseket elutasít a bűn miatt, és azt mondja: "Nem vagytok az én népem". Ami a kiválasztottjait illeti, ők az ő része, az ő különleges kincse, az ő koronája, az ő koronájának éke, és örökké az övéi lesznek. Akkor különleges szeretet és különleges kiválasztottság fog megmutatkozni, mert a nagy szétválasztás napján látni fogjuk, hogy az Úr ismeri azokat, akik az övéi, és míg másokat csupán a mező köveinek tekint, addig a szívét a szentekre helyezi, akik az ő koronájának ékkövei.

*24.* De aztán jön a következő alapelv, mint *alapvető értékű* tény: nevezetesen, hogy az Úr népe nemcsak az övé, hanem az **ő *ékszerei is***. Van bennük valami, amit a kegyelem helyezett beléjük, ami miatt értékesebbek, mint más emberek. "Az igaz kiválóbb, mint felebarátja": Isten kegyelme teszi gyermekeit tisztábbá, szentebbé, mennyeibbé, inkább, mint az emberiség többi részét; és gondosan elkülöníti őket a tisztátalan és értéktelen tömegtől. Végül bizonyítékokkal be lesz bizonyítva, hogy ékszerek voltak az emberek között, és senki sem lesz képes megkérdőjelezni értéküket. Minden ember el fogja ismerni, hogy drágakövek voltak a kavicsok között, aranyak voltak a salak között.

*25.* Ezután következik a következő elv, a ***nyilvános elismerés***. Az Úréi voltak, és ilyeneknek is kell őket elismerni. "Az enyémek lesznek", mondja Seregek Ura, "azon a napon". " Ő maga fogja kijelenteni ezt a tényt, mert meg van írva: "Nem szégyelli őket testvéreinek nevezni." És azon a napon az Úr Jézus azt fogja mondani: "Itt vagyok én és a gyermekek, akiket nekem adtál". Ó, micsoda öröm lesz, hogy ezt maga Jézus nyilvánosan így vallja meg! Nos, ismeretlenek vagyunk, ha Isten népe vagyunk, mert a világ nem ismer minket, mert nem ismerte magát a mi Mesterünket sem; mert halottak vagyunk, és életünk el van rejtve Krisztussal együtt Istenben; de amikor majd megjelenik az, aki a mi életünk, akkor mi is megjelenünk vele együtt a dicsőségben. "Akkor a ti igazságotok úgy ragyog majd, mint a nap az Atya országában". Akkor fog megvalósulni az az elv, hogy nincs semmi elrejtve, ami ne válna ismertté; és azoknak, akik titokban az Úr szolgái voltak, az összegyűlt világok előtt hangosan felolvassák s feltárják majd a bizonyítékát ennek a ténynek, és Isten, mindenki bírája nem szégyelli majd kijelenteni: "Ők az enyémek, ők az én különleges kincsemet képezik".

*26.* De még az ő esetükben is szembetűnő lesz az ***irgalom******(kegyelem)***elve. Szeretném, ha különösen észrevennétek ezt. "Amikor elkészítem ékszereimet, az enyémek lesznek, és *megkímélem őket*". A *kímélés* azokra vonatkozik, akik az ítélet más módja szerint nem menekülnének meg. Ha *érdem* kérdése lett volna, mint a törvény szerint, ők is ugyanúgy el lettek volna ítélve, mint mások, de az Úr azt mondja: "*Megkímélem* őket". Ó, Istenem, bár választottjaidat a kincseddé tetted, mégis megkíméled őket, mert *a bizonyítékok nem bizonyítják azt, hogy érdemesek, hanem azt mutatják, hogy Krisztus Jézusban üdvözültek*, és ezért megtanították őket arra, hogy féljenek téged. Amikor az apostol nagy kedvességben részesült egy barátjától, akit nagyra becsült, imát mondott érte, amelyről biztos lehetsz benne, hogy nagyon komoly és ima átfogó volt, de a következőképpen hangzott: "Könyörüljön rajta az Úr azon a napon". Ez minden, amire számíthatunk, és, áldott legyen az Isten, ez minden, amire szükségünk van. Az igazságosság (megigazulás) kérdését a mi Nagy Helyettesünk rendezte el, és a kegyelem szabadon jut el hozzánk. A legfényesebb szenteknek is, akik valaha is Krisztus képmását tükrözték a földön, az irgalom (kegyelem) által kell megmenekülniük az elsőtől az utolsóig. ●"Megkímélem őket" - mondja, - mert másként is elbánhatott volna velük, ha a törvény alapján veszi őket kezelésbe, és az engesztelő áldozaton keresztül áradó irgalomtól eltekintve ítélkezik felettük. Igaz, hogy ékszerek voltak, és az Úr saját kincsei voltak, de ha a kegyelem jegyei helyett a bűneiket vette volna bizonyítékul, ha az emlékkönyv, amely előtte van megírva, az ő hiányosságaikról és vétkeikről szóló beszámolót tartalmazta volna az ítélet alapjaként, akkor másként járt volna el velük, de most emlékezetükbe idézi istenfélelmüket, szent gondolataikat; és szent beszélgetésüket, és ezért megkíméli őket.

*27.* Ezeket a ***kapcsolat***elve alapján is fogják kezelni. "Úgy kímélem őket, ahogyan az ember kíméli az övéit, akik neki szolgálnak". Akkor kíméled a fiadat, ha tudod, hogy mindent megtesz, tőle telhetően, hogy téged szolgáljon. Elkövet egy hibát, - és ha csak egy egyszerű bérszolga lett volna, talán haragudtál volna rá, de azt mondod: "Á, tudom, hogy a fiam mindent megtett, amit tudott, és hamarosan jobban fog teljesíteni, ezért nem lehetek túl szigorú iránta. Látom, hogy nem tökéletes, de ugyanilyen jól látom, hogy szeret engem, és úgy viselkedik, mint egy szerető fiú." Az itt használt szó szánalmat vagy együttérzést jelent: "*Ahogyan az apa szánja gyermekeit, úgy szánja az Úr azokat, akik őt félik*". Még az utolsó napon is olyan szeretettel fog ránk tekinteni, amelybe szánalom vegyül, mert szükségünk lesz rá azon a napon. "Emlékezni fog arra, hogy porból vagyunk", és el fog fogadni bennünket, bár jól tudja minden hibánkat és minden gyarlóságunkat: mégis el fog fogadni bennünket, mert a saját fiai vagyunk Krisztus Jézusban, és kegyelemből akarunk neki szolgálni. Nem azért szolgálunk neki, hogy fiai legyünk, hanem azért, mert fiak vagyunk. Édes név ez Isten gyermekének: *fiú-szolga*, aki szolgája az apjának, és ezért, mert a *fia*, nem bérért, nem kényszerből, hanem *szeretetből szolgál*. Az ilyen szolgálatot a fiúi minőség bizonyítékaként említi, nem pedig követelésként; és kegyelemből üdvözülünk, a fiúi minőség szent szolgálata pedig e kegyelem bizonyítéka.

*28.* Szeretteim, Isten ezen elvek alapján fogja elvégezni a végső szétválasztást. Azt fogja mondani: "Ti az enyémek vagytok: Én választottalak ki titeket. Ti vagytok az én szentjeim, és kegyelmi kiválóság van bennetek. Enyémnek ismerlek el benneteket, és nem szégyellem ezt tenni, mert az én természetemet hordozzátok. Kegyelemből választottalak benneteket, és mivel kiválasztottalak benneteket, fiú-szolgáimmá tettelek benneteket, és így elfogadom szent beszélgetéseteket az irántam való őszinte szeretetetek jeleként, és befogadlak benneteket dicsőségembe, hogy az enyémek legyetek örökkön-örökké.".

**IV.**

*29.*  És most, végül, jön az a bizonyos igazság, hogy **MAGA AZ ELVÁLASZTÁS MINDENKI SZÁMÁRA VILÁGOS LESZ**.

*30.* Akkor gyászoljatok, ti varázslók és házasságtörők, ti, akik elnyomjátok a bérlőt, és elfordítjátok a jövevényt a jogától, ti hamis esküszegők és Isten ellenségei. Most már mehettek tovább az utatokon, és mondhatjátok: "Isten nem törődik sem az igazakkal sem a gonoszokkal, mindenkivel egyformán bánik, sőt, a gyermekeit sújtja a legrosszabbul"; de végül másfelé fogtok nézni. Kénytelenek lesztek más irányba fordítani a fejeteket, mint e szegény, mulandó világra, és olyasmit fogtok látni, ami megdöbbentő lesz számotokra; mert bár nem kívánjátok, még ti is, és még inkább az istenfélők, akkor világosan "különbséget fogtok tenni az igazak és a gonoszok között, aközött, aki Istennek szolgál, és aközött, aki nem szolgálja Őt ".

*31.* ***A felosztás éles és döntő lesz*.** Akárhol olvasol is a [Bibliában](https://answersingenesis.org/bible/), mindenhol csak két osztályt találsz; soha nem olvasol háromról; de megtalálod az igazakat és a gonoszokat, azt, aki félti Istent, és azt, aki nem féli Őt. ●Az emberek egy bizonyos rendje fejtörést okoz nekünk a felosztásnál itt lent, mert nem tudjuk, melyik párthoz tartoznak; de amikor az emlékezet könyve befejeződik és kinyílik, nem lesz semmiféle nehézség, hogy megismerjük őket; a két osztály szét fog gördülni, mint a Vörös-tenger két része, amikor Mózes felemelte botját, és lesz egy űr közöttük. Melyik oldalon állsz, kedves hallgatóm, te, aki két vélemény között tétovázol, - melyik oldalon leszel? Nem lesz határterület, nem lesz helye a nem-elfogadásnak és a semlegességnek; akkor vagy az istenfélők közé fogsz tartozni, vagy azok közé, akik nem félik az ő nevét. Ki bírja ki az eljövetelének napját? Ez az eljövetel nagyon is gyors lehet, mert egyikünk sem tudja, hogy mikor jelenik meg az Emberfia, sem a napot, sem az órát. Az elválasztás éles és döntő lesz, nem maradnak eldöntetlen személyek.

*32.* És ***eltöröl egy sereg követelőzést*,** mert „eljön a nap, amely égni fog, mint a kemence, és minden büszke olyan lesz, mint a szalma (pozdorja)”. A farizeus, aki azt hitte, hogy elfoglalta a helyét azok között, akik a teremtés ékességei voltak, azt fogja tapasztalni, hogy az Úr eljövetele elégeti a homlokszíjait és a ruháinak széles szegélyei, és teljesen felemészti minden dicsekvését a heti háromszori böjtöléssel, a menta, kapor és kömény szedésével kapcsolatban, mert ezek a dolgok soha nem voltak megírva a könyvben, és nem is érdemlik meg, hogy ott feljegyezzék őket. Ami oda fel volt írva, az az Úr félelme, az ő nevének becsülése és az egymással való istenfélő társalgás; de a szertartásokat és azok betartásának részleteit nem tartották érdemesnek arra, hogy a feljegyző tollal egy vonást is tegyenek róluk. A könyvben semmi sincs, ami bizonyítékként szolgálhatna a büszke ember számára, de minden ott lesz, ami elítéli őt; és ezért a nap felégeti és teljesen elpusztítja őt és reményeit.

*33.* Ez a szétválasztás ***egyetemes*** *lesz*, mert mindazok, akik gonoszul cselekszenek, olyanok lesznek, mint a pozdorja, senki sem menekül meg közülük. Bár elrejtették gonoszságukat, és jó nevet viseltek, bár elrejtették bűnüket még azok elől is, akik figyelték őket, beléptek az egyházba, és abban kitüntetést szereztek, mint Júdás az apostolok kollégiumában; mégis az a nap leleplezi mindazokat, akik gonoszul cselekszenek. Beszéljenek bármit, és mondjanak akármit, külső viselkedésük az Istentől való belső elidegenedésük mutatója lesz, és az ítélet óráján a tűz el fogja őket emészteni a földről.

*34.* Akkor mindkét osztály érzékelni fogja, hogy a megkülönböztetés ***két nagyon különböző sorsot foglal magában***. Egykor az igazak a tűzben voltak, és a harmadik fejezet harmadik verse szerint az Úr tisztítóként (rafinőrként) ült, és megtisztította őket a kemencében, mint az ezüstöt, de most megfordult a kocka, és a büszkék és a gonosztevők még szörnyűbb tűzben vannak. Az a nap úgy fog égni, mint a kemence! Az igazaknak hasznára vált a tűz, mert jó fémek voltak, és a salaktól való megválás nem jelentett veszteséget, de a gonoszok olyan aljas fémek, hogy a próbatűzben teljesen tönkremennek. Újra megfordul a kocka, mert az igazak a gonoszok lába alatt voltak, kigúnyolták és csúfolták őket, és "fanatikusoknak és képmutatóknak" tartották őket; de akkor az istentelenek megaláztatnak, és az igazak hamuvá tapossák őket a lábuk alatt. A gonoszság ügye elkopott dolog lesz, el fog égni, és nem marad belőle semmi más a földön, mint egykori hatalmának emléke és a tűz, amely által elpusztult. Eljön az a nap, - és az emberek fiai közül a hatalmasok, akik lázadnak Isten ellen, tudjanak róla: nem lesznek képesek ellenállni jelenléte rémületének, mint ahogy a szurok sem képes ellenállni a lángoló tűznek. Amikor örökké ott sínylődnek, ahol a férgük nem hal meg, és a tüzük el nem alszik, megismerik majd az ítélet Istenét, és meglátják, hogy milyen véglegesen kiirtotta őket a földről.

*35.* Nézd meg **az igazak sorsát.** Amikor Krisztus, az igazságosság Napja felkel a földre, és saját fényével aranyozza be azt, akkor új ég és új föld lesz, és az igazak kimennek és örömükben ugrándoznak, mint a borjak, amelyek korábban az istállóban voltak összezárva. Az istentelenek művei nem maradnak meg. Ami ezt a világot illeti, teljesen és mindenestől eltűnik. Akkor nem lesznek kocsmai énekek vagy sörözői bordalok; akkor nem lesz olyan falusi bujálkodó, aki köré a falu ifjúsága összegyűlne, hogy kéjes és káromló szavai elragadják őket: akkor nem lesz olyan szégyentelen szidalmazó, aki termet biztosítana, ahol a káromkodók összegyűlhetnek, hogy megnézzék, ki tudja a legfeketébb gyalázkodásokat mondani a Seregek Ura ellen. Nem lesz semmilyen ereklye, sem szűz, sem szent, sem bálvány, sem kép, sem képmás, sem feszület szentsége. A babonaságot el kell söpörni. Nem lesznek olyan gyülekezetek, ahol az evangélium állítólagos prédikátorai új filozófiákat osztogatnak és újonnan kitalált szkepticizmusokat javasolnak, vagy legalábbis azt remélik, hogy az emberek újnak fogadják el, noha ezek a múlt régi tévelygései, amelyeket a trágyadombról szedtek le, ahová az undorodott korok kidobták őket. A bűn mind eltűnik, és nyoma sem marad, hanem igazság és béke fog itt lakni; a szelídek öröklik majd a földet, és minden szent megáll a maga sorsában, mert maga az Úr fog dicsőségesen uralkodni az övéi között. Minden hegyről és minden völgyből felcsendül majd az egyetlen dicsőítő ének a Magasságosnak, és minden szív, amely csak dobog, magasztalni fogja az ő nevét, aki végre választ adott a kérdésre: "Hol van az ítélet Istene?". Akkor a legalsó pokolba vetve, az ördögnek és angyalainak kijelölt helyre, az istentelenek soha többé nem kérdezik majd: "Hol van az ítélet Istene?", és az Urukban diadalmaskodó szentek, akik Vele együtt fognak uralkodni az örökkévalóságban, teljesen meg fogják érteni, hogy ő "különbséget tesz igazak és gonoszok között, aközött, aki Istennek szolgál, és aközött, aki nem szolgálja Őt ". Szeretett hallgatóm, hol? ó, hol leszel? Hol leszek? - azon a napon?

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/1406-great-difference/>

# Isten ékszerei

[***Charles H. Spurgeon***](https://answersingenesis.org/bios/charles-spurgeon/) ***prédikációja***

*Elhangzott egy vasárnap estén,* *Londonban, a Newingtoni Metropolitan Tabernacle-ben.*

*Nyomtatásban 1906. január 11-én, csütörtökön jelent meg.*

Forrás: C.H. Spurgeon. God’s Jewels, Sermon No. 2970. From Metrpolitan Tabernacle Pulpit, vol. 52. Pag. 25.

[**https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/2970-gods-jewels/**](https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/2970-gods-jewels/)

***"És enyémek lesznek", mondja a Seregek Ura, "azon a napon, amikor elkészítem ékszereimet".*** *{Mal* [*3:*](https://biblia.com/bible/esv/Mal%203.17)*17}*

Az űrlap alja

*1.* Ezek a szavak egy nagyon kegyetlen korban hangzottak el, amikor a vallás különösen ellenszenves volt az emberek számára; amikor gúnyolódtak [Isten](https://answersingenesis.org/god/) oltáránál, és azt mondták az ő szolgálatáról: "Micsoda fáradság ez!", és gúnyosan kérdezték: "Mi haszna van annak, hogy megtartottuk az ő rendelését?". Mégis, még azokat a sötét éjszakákat sem hagyta fényes csillagok nélkül az Úr. Bár Isten házának nagy gyülekezetei csak gúnyolódtak, mégis voltak kisebb gyülekezetek, amelyeket Isten örömmel szemlélt; bár a nemzeti istentisztelet háza gyakran elhagyatott volt, voltak titkos összejövetelek azok számára, akik "félték az Urat", és akik "gyakran beszélgettek egymással", és Istenünk, aki a minőség jobban érdekel, mint a mennyiség, elismerte ezeket a választott két, három személyből álló csoportokat. "Figyelt és hallgatott", meghallotta, és annyira tetszett neki, amit hallott, hogy feljegyzéseket készített róla, és kijelentette, hogy közzé fogja tenni. "Emlékkönyv íródott előtte azokról, akik félték az Urat, és akik az ő nevére gondoltak (becsülték az ő nevét)." Igen, és annyira nagyra értékelte ezeket a rejtetteket, "a hitetlenek között talált hűségeseket", hogy "ékköveinek" nevezte őket; és kijelentette, hogy azon a nagy napon, amikor összegyűjti "ékköveit", különleges kincseit, úgy tekint majd ezekre a rejtettekre, mint akik nagyobb becsben állnak, mint a smaragdok, rubinok vagy gyöngyök. "Az enyémek lesznek" - mondta - "azon a napon, amikor ékszereimet összegyűjtöm ékszerládámba, hogy ott legyenek örökre".

*2.* **Megpróbáljuk kidolgozni az ékszerek metaforáját.** Az első pontunk az lesz, hogy *Isten népét ékszerekhez hasonlítjuk;* a második pontunk az *ékszerek összeállítása; a* harmadik pontunk pedig *az a kiváltság, hogy közöttük találjuk magunkat.*

**I.**

***3.* AZ ÚR ÉKSZEREKHEZ HASONLÍTJA NÉPÉT.**

*4. Az emberek már a* legtávolabbi ókortól kezdve ***sokat foglalkoztak a drágakövekkel.*** A legnagyobb árakat fizették értük, és ezekben a példákban látjuk, hogy a legvéresebb háborúk folytak egy-egy ragyogásáról és méretéről híres ékszer birtoklásáért. Az emberek vadásznak az aranyra, de a gyémántot még nagyobb buzgalommal hajszolják. Ötszáz ember egy egész éven át dolgozik a brazíliai gyémántbányákban, és az év teljes termését a tenyerünkben tarthatnánk; és a fejedelmek egész fejedelemségeket (tartományokat) adnak oda, vagy a fél nemzet birtokait elcserélik egy bizonyos, ritka kiválósággal rendelkező briliáns drágakő birtoklásáért. Nem csodálkozunk tehát azon, hogy az Úr, aki másutt Sion drága fiait *finom aranyhoz* hasonlítja, itt *ékkövekhez* hasonlítja őket. Bármilyen kevéssé becsülik is őket az emberek, a nagy ékszerbecslő, az Úr [Jézus](https://answersingenesis.org/jesus/) Krisztus minden áron felül értékesnek tartja őket. Az ő élete épp olyan drága volt neki, mint nekünk a mi életünk, és mégis mindenét, amije volt, még az életét is, választottaiért adta. Véres verejtékcseppekben számolta össze ékszereinek árát a komor Gecsemáné kertjében. A szívét adta oda, felbecsülhetetlen értékű vértől csordultig, hogy népét megváltsa. Urunkat ahhoz a drága gyöngyöket kereső kereskedőhöz hasonlíthatjuk, aki, amikor megtalálta [Egyháza](https://answersingenesis.org/church/) egyetlen gyöngyét, annak örömére elment, és eladta mindenét, amije volt, hogy a magáévá tegye.

*5.* Istenünk nagy értéket tulajdonít azoknak, akiket ékköveinek nevez, amint azt nemcsak a drága megváltásukból, hanem abból a tényből is kikövetkeztethetjük, hogy **a gondviselés minden egyes eseményével csak egy kerék, amelyen csiszolja és tökéletesíti őket**. Azok a bámulatos kerekek, amelyeket Ezékiel látott, csak egy része voltak a nagy drágakő-csiszoló gépezetének, amellyel ékszerei igazi ragyogását munkálja, és gyémántjait koronája ékesítésére előkészíti; mert, ugye, meg van írva, hogy "minden dolog együttmunkál azoknak javára, akik Istent szeretik, azoknak, akiket az ő elhatározása szerint elhívott". ● Az Úr nagyon nagyra értékeli a népét; annak minden egyes tagja ékszer az ő kezében! Nemcsak a gazdagok közülük, nemcsak a legkegyesebbek közülük, hanem a legszegényebb és a legértéktelenebbnek látszó hívők is Jehova ékkövei. ●„Félni az Urat, és becsülni az Ő nevét (gondolni az ő nevére)”, nagyon egyszerű kegyességi (jámborsági) jelek; mégis, ha csak ennek a mércének felelünk meg, amelyet ezek a bizonyítékok jeleznek, máris kedvesek vagyunk Isten számára. Még ha nem is rendelkezünk kivételes adottságokkal vagy kiemelkedő kegyelmekkel, még ha a hangunk soha nem is hallatszik a népes városok tömegei között, mégis, ha "az ő nevére gondolunk", és szívünk az Úr Jézus felé fordul, akkor drágák vagyunk számára.

*6.* Az ékszerek jól ábrázolják a keresztyént, mert ***rendkívül kemények és tartósak****.* A legtöbb ékszer olyan erős, hogy megkarcolja az üveget; némelyikük meg is vágja azt, miközben őket minőségükben a legélesebb reszelő sem karcolja meg, és sokukra a legerősebb savak sem hatnak. A keresztyén ékszer ilyen. Olyan elv lakozik benne, amely romolhatatlan, szeplőtelen, és arra rendeltetett, hogy örökké megmaradjon. Pompejiben és Herculaneumban a régészek kiváló állapotban lévő drágaköveket fedeztek fel, míg a szobrok és vaseszközök körülöttük mind megsemmisültek. A drágakövek túlélnek egy világéleten, és addig ragyognak, amíg a nap süt; a rozsda nem árt nekik, és a moly sem emészti fel őket, bár a tolvaj betörhet és képes ellopni őket. ● A keresztyén romolhatatlan magból született, amely örökké él és megmarad. A világ gyakran próbálta már összetörni vagy elpusztítani Isten gyémántjait, de a rosszindulatú düh minden kísérlete kudarcot vallott. Minden, amit az ellenségeskedés valaha is elért, az Isten kezében csak eszköz volt arra, hogy megmutassa ékszereinek drágaságát és ragyogását. A látszatkeresztyén, aki csak egy drágakő utánzat, hamarosan enged a megpróbáltatásnak; az önhittség kis mérgező gázában feloldódik s elpárolog, és vége van. Egy kis üldözés ha megperzseli, az ember-alkotta keresztyén (az emberi szabadakarat-szülte keresztyén) már nincs sehol! De az igazi [keresztyén](https://answersingenesis.org/christian/), az igazi drágakő, Isten kiválasztott ékköve, túléli az idő lángtengerét, és amikor eljön az utolsó feloldó nap, hibátlanul kerül ki a kemencéből.

*7.* Az ékszert a ***csillogása miatt becsülik.*** A drágakőnek a ragyogása az, ami nagymértékben bizonyítja és próbára teszi az értékét. Azt mondják, hogy az ékkövek színei a legfényesebbek, és a legközelebb állnak a Nap spektrumának eddig felfedezett sugaraihoz. Bizonyára nincs ahhoz hasonlítható tündöklő fény, mint ami az őszinte keresztyénről visszaverődik. A megújult szív felfogja az igazságosság napjának sugarait, és visszatükrözi azokat; - nem némi fénytörés nélkül, mert halandók vagyunk; de mégis, sok dicsőséggel, mert halhatatlanok vagyunk, és Isten lakik bennünk. Nézzétek, hogyan villog és sziporkázik a gyémánt! Minősége felülmúlhatatlan! És ó! amikor egy keresztyén ember valóban olyan, amilyennek egy szentnek lennie kell, micsoda csillogás, micsoda ragyogás van körülötte! Olyan, mint az Úr Jézus Krisztus, alázatos, mégis bátor, tanítható, mégis szilárd, szelíd, mégis merész; mint Mestere, folyton annak akaratát teljesíti, aki őt küldte, és ha a gonosz világ nem is szereti őt, a fényességét érzékeli.

*8.* Nézd meg *Richard Baxtert*, Kidderminsterben, micsoda villogó gyémánt volt ő! Kétségtelenül volt néhány foltja, de a ragyogása a legmeglepőbb volt; még a sörözőben káromkodók is csak azt tudták, hogy ő egy égből született (mennyei) lélek. ● Minden keresztyén egyházból idézhetnénk tiszteletre méltó neveket, akiket azonnal Isten villogó ragyogásának vélnétek, mert olyan kevés bennük a természet homályossága, és annyi a kegyelem fényessége, hogy csakugyan csakis vak lehet az, aki nem csodálja őket. A drágakövek az ásványvilág bimbói, a bányák virágai, a földi barlangok rózsái és liliomai. Aligha látott a szem valaha is szebb tárgyat, mint a főpap mellvértjét, amely tizenkét drágakővel volt kirakva, amelyek mindegyike a maga külön sugárzásával a ragyogás harmóniájává olvadt össze; és bár a pompa csillogásai igen kevés hatással vannak a józan elméjű emberekre, alig hiszem, hogy létezik olyan ember, aki teljesen érzéketlen a rubinnal, gyönggyel, smaragddal és más drága drágakövek ragyogó sorával kirakott korona hatása iránt.

*9. A keresztyén emberben van valami szépség, valami isteni és emberfeletti ragyogás.* Lehet, hogy szerényen van öltözve és nyomorúságos a lakhelye, hogy szegény, és a nevét soha nem említik a nagyok között; de az ékszerészek egy ritka követ egyáltalán nem értékelnek kevésbé azért, mert szegényes foglalatú. Szeretteim, semmi sem gyönyörködteti annyira Istent, saját drága Fiának személye mellett, mint azok közül valakinek a látványa, akiket az Úr Jézushoz hasonlóvá tett. Hát nem tudjátok, hogy Krisztus az emberek fiaiban gyönyörködik, és hogy az ő népének szentsége, türelme, odaadása, buzgósága, szeretete és hite értékes számára? Az egész [teremtés](https://answersingenesis.org/creation/) nem nyújt szebb látványt a Magasságosnak, mint az Ő megszentelt népének gyülekezete, amelyben saját jellemének szépségét látja tükröződni. Legyen benned és bennem sok "a szentség ékességéből", amelyet a Szentlélek ad nekünk! Hadd nézhessen ránk az Úr isteni megelégedéssel, saját kimondhatatlan tökéletességének fényvetületét (spektrumát) látva bennünk!

*10. A* keresztyének ***ritkaságuk miatt*** *az* ékszerekhez hasonlíthatók. Nem sok drágakő van a világon. A kisebb fajtákból talán sok van; de a ritkább drágakövekből olyan kevés van, hogy egy kisgyermek is megszámolhatná őket. Csak hat nagyon nagy gyémánt (úgynevezett paragonit) ismert a világon; és Isten népe is csak „kicsiny nyáj” a megújulatlan (újjá nem született) sokasághoz képest, akik olyanok, mint a kavicsok a patakban. A keresztyén a rubinhoz, a gyémánthoz és a smaragdhoz hasonlóan a teremtett dolgok legkiválóbbjai közé tartozik. Ezek a kövek az ásványok arisztokráciáját képezik, és a keresztyének az emberek arisztokráciáját. Ők Isten nemesemberei. A Battle Abbey {a} (Anglia régi emlékeit felidéző apátság) okmányait átnéztétek-e valaha? Nos, ez viszonylag nem sok jelentőséggel bír. Van ennél sokkal jobb névsor is; és ha a neved ott szerepel, az számodra végtelenül nagyobb jelentőséggel bír. A Doomsday Book {b}, a középkori Anglia jeles személyiségeiről szóló könyv: van ott egyáltalán olyan név, mint a tied? Ne törődj vele, hogy van-e vagy nincs. Van egy Végítélet-könyv (az emberek sorsát rögzíti), amely nagyobb értéket fog képviselni a végítélet napján, mint amekkora értéke az emberi sorsok-könyvének valaha is volt az emberek fiai között. Nem sok bölcsnek test szerint, nem sok nagynak és nemesnek van oda beírva a neve; de mindazok, akik be vannak írva a mennybe, más értelemben bölcsek, nagyok és nemesek, mert Isten tette őket azzá a saját kegyelme által. Nem sok drágakövek vannak, amelyek gazdagítják a nemzeteket, és nem sok a szent, aki ragyog az emberek között. A mennybe vezető út keskeny, és a Megváltó szomorúan mondja: "Kevesen vannak, akik megtalálják". ● Van egy város, ahol a gyöngy, a jáspis, a karbunkulus és a smaragd olyan, mint a közönséges dolgok. Ó, szép Jeruzsálem, mikor fogják ezek a szemek megpillantani tornyaidat és csipkéidet?

*11.* Érdemes megfigyelni azt is, hogy ***az ékszer Isten műve.***Gyémántokat égettek már ki, és más ékszereket is felbontottak már elemeire; de *a legfáradságosabb próbálkozások után sem sikerült még egyetlen vegyésznek sem gyémántot készítenie*. Az emberek át tudják vágni a gordiuszi csomót, de nem tudják újra megkötni. Életeket pazaroltak el a drágakövek előállítására tett kísérletekre, de a felfedezés még mindig nem történt meg; ezek Isten saját ügyességének titkos termékei, és a vegyészek nem tudják megmondani, hogyan jöttek létre, még akkor sem, ha ismerik az elemeiket. ● A világ tehát azt hiszi, hogy tudja, mi a keresztyén, de nem tudja előállítani. A világ összes tudása együttvéve sem tudná kideríteni a mennyben született élet titkát; és a pápaság minden szentsége, miseruhája, papja, imája és kelléke nem tud keresztyént teremteni. "Igen - mondja valaki -, veszünk egy kis szentelt vizet, és a csecsemőt a keresztségben „Krisztus tagjává, Isten gyermekévé és a mennyek országának örökösévé” tesszük." Ember, csak hazuggá teszed magad, és semmi jobbat nem teszel, amikor így beszélsz, mert sem a tied, sem más ember hatalmában nem áll, hogy egy lelket bármilyen előadással, akár vízzel, akár víz nélkül újjá teremtsen. Világ végéig moshatsz egy kovakövet, és mégsem tudod gyémánttá mosni. Krisztus koronájára ékszereket készíteni Isten műve, és csakis Ő képes erre. Prédikálhatnánk, amíg a nyelvünk elkopik, és az emberek füle megsüketül, de egyetlen élő lélek sem kapná meg az isteni kegyelmet pusztán a mi beszédünk által; a Léleknek együtt kell járnia az igével, különben csak elpazarolt lélegzetvétel az egész. Egyedül az Úr teremtheti meg a kegyelem gyermekét, és a keresztyén olyan csoda, mint a negyednapos halott Lázár volt, amikor feltámadt a sírból. Ugyanolyan nagy műve az Istenségnek egy hívőt teremteni, mint a világ teremtése.

*12.* Érdemes megjegyezni azt is, hogy az ***ékszerek sokfélék****.* Talán nincs is olyan sugár a spektrumban, amely ne lenne jelen valamelyikben közöttük, a gyémánt legtisztább fehérjétől kezdve a rubin vörösén, a smaragd élénkzöldjén át a zafír kékjéig. Így van ez Isten népével is. Nem mind egyformák, és soha nem is lesznek azok; az egységességre tett minden kísérletnek meg kell buknia, és ez nagyon is helyénvaló. Nem az egyformaság, hanem csak az egység értelmében kell egynek lennünk; nem mindannyian egy ékszer, hanem sokan kerülnek egy koronába. Kevéssé számít, hogy a zafír kékjében, vagy a smaragd zöldjében, vagy a rubin vörösében, vagy a gyémánt fehérjében ragyogunk-e, amíg az Úréi vagyunk, azon a napon, amikor ékszereit összeállítja.

*13.* ***Az ékszerek mindenféle (sokféle) méretűek, mégis mind ékszerek****.* Az egyik egy Koh-i-noor, {c} egy nagyon fényes hegy; de ez már nem gyémánt, mert nagy, bár sokkal értékesebb. A legkisebb gyémántpor, amely a lapidáris mester kerekéből kerül ki, ugyanabból az anyagból van, mint a leggazdagabb ékszer, amely az uralkodó koronájában csillog; és így azok a keresztyének is, akiknek nagyon kevés hitük és kegyelmük van, mégis ugyanolyan valódi isteni alkotások, mint a legfényesebb és legértékesebb egyének egy hívő családban; mi több, ők is ott lesznek az ékszerládában, a többiekkel együtt, mert mindnyájukról azt mondja az Úr: "Az enyémek lesznek azon a napon, amikor ékszereimet összeállítom".

*14.* ***Az ékszerek ismét a világ minden táján megtalálhatók****.* A legjegesebb vidékeken, a hegyek tetején és a bányák mélyén is találtak már ékszereket, de állítólag a trópusi vidékeken a legnagyobb a számuk. Keresztyének tehát mindenütt megtalálhatók. Áldott legyen az Isten neve, az eszkimók az örök jég vidékein énekelték Immanuel dicséretét, a nap gyermekei pedig a forró égöv közepén tanulták meg imádni az Igazság Napját; de Angliában, amely az isteni kegyelem trópusi vidéke, azon a földön, ahol az [evangéliumot](https://answersingenesis.org/gospel/) az utcáinkon hirdetik, itt találjuk a legtöbb hívőt, mint ahogyan néhány más boldog országban is, amelyek a mi szép szigetünkhöz hasonlóan az evangéliumi kiváltság egyenlítői vonalán fekszenek, ahol Isten kegyelme a legnagyobb tisztaságban ismertette meg az evangéliumot.

*15.* Bárhol is találtak ékszereket, bár bizonyos tekintetben különböznek, ***bizonyos értelemben mégis mind egyformák, és a királyok örülnek mindegyiknek, és szívesen használják őket kivétel nélkül királyi díszként.*** Így az Úr is, bárhol találja drágaköveit, keleten vagy nyugaton, északon vagy délen, lát bennük valamit, amiben mind megegyeznek, és gyönyörködik bennük. A mi Urunk Jézus igazi díszeinek tekinti őket, amelyekkel úgy díszíti magát, mint ahogyan a vőlegény ékesíti magát, sőt, ahogyan a menyasszony ékszerekkel díszíti magát. Isten gyönyörködik a keresztyénekben, bárhonnan jöjjenek is. Bár sokféle nyelvűek lehetnek, és bár bőrük színei különbözőek lehetnek, mégis nagyon-nagyon drágák az ő szemében, és az övéi lesznek azon a napon, amikor ékszereit összeállítja.

**II.**

*16.* Másodszor, **vizsgáljuk meg a gyémántok (ékszerek) elkészítését.**

*17.* Még nem érkeztünk el az ékszerek összeállításának napjához, *mert* ***némelyikük ebben az órában még rejtve és felfedezetlenül van***. Kétségtelen, hogy sok drágakövet még meg fognak találni. A gyémántvadászok ebben a pillanatban is keresik őket a föld barlangjaiban, és mossák a bányák talaját, hogy rájuk leljenek. **Isten kiválasztottjai közül sokan még nem kerültek napvilágra**. A misszionáriusok a pogány országokban azon fáradoznak, hogy felfedezzék őket a bálványimádás mocsarában. **Az én mindennapi munkám és hivatásom az ékszervadászat, és ez a szószék az a hely, ahol megpróbálom elkülöníteni a drágát a hitványtól.** A vasárnapi iskolai tanárok és más munkások is gyémántvadászok; ők sokkal értékesebb drágakövekkel foglalkoznak, mint a több millió font értékű arany és ezüst. Ó, bárcsak minden keresztyén lélekmentő lenne, mert minden kézre nagy szükség van, és ez olyan munka, amely jól megjutalmazza a munkást. Még nem minden kiválasztott üdvözült. Vérrel megvásárolt tömegeket kell még összegyűjteni. Ó, kegyelmet kérek, hogy szorgalmasan keressük őket! Mivel az Úr drágakövei közül oly sokan hiányoznak, a drágakövek "pótlása" még nem történt meg, de ennek ideje egyre rövidebb, sietősebb.

*18.* Sok ékszert találtak, ***de még nincsenek lecsiszolva.*** Értékes drágakövek, de csak nemrég vették ki őket a bányából. Amikor a gyémántot először felfedezik, nagyon kevéssé csillog; láthatod, hogy értékes drágakő, de talán a felét le kell vágni, mielőtt teljes pompájában ragyogna. A lapidárisnak meg kell gyötörnie a keréktárcsáján, és sok száz fontot kell elköltenie, mire a tökéletességet eléri. Egyes esetekben több ezer fontot is elköltöttek, mielőtt a gyémántot teljes tökéletességre fejlesztették. Így van ez az Úrnál sokakkal az Úr népe közül; megigazultak, de nem teljesen megszentelődtek. A romlottságot le kell győzni, a tudatlanságot el kell távolítani, a hitetlenséget le kell vágni, a világiasságot le kell vetni, mielőtt a nagy Király koronájába kerülhetnek; erre is vár a Király, és ékkövei nincsenek "elkészítve".

*19.* ***Az Úr drágakövei közül sokan csak részben csiszoltak;***sőt, a földön még egy sincs, amely tökéletes volna. Ez nem a tökéletesség földje. Vannak, akik álmodoznak róla; de az ő igényességük csak álom. Hallottunk már egyeseket azzal dicsekedni, hogy tökéletesek, de nem voltak azok az alázatosság erényében, különben nem dicsekedtek volna ilyen büszkén. A szentek még mindig a Mester formáló kezében vannak. Előbb az egyik sarkot, majd a másikat szedi le, és sok mindent levág, amit ostobán dédelgettünk; de e vágási folyamat révén hamarosan dicsőségesen fogunk ragyogni, úgyhogy azok, akik a földön ismertek minket, csodálni fogják a különbséget a mennyben. Talán a mennyei örömhöz tartozik majd, hogy érzékeljük a [bűn](https://answersingenesis.org/sin/) feletti győzelmünket, hogy látjuk, miként munkálta ki az isteni kéz a föld szegény, tompa köveinek dicsőségét és szépségét.

*20.* A ***sminkelés*** azért is késik, mert ***egyes, részben csiszolt drágakövek hiányoznak.*** "Ó!" - mondjátok - "Az Úr elveszíti valaha is a drágaköveit?" Nem, nem örökre, de egy időre hiányozhatnak. Egy bizonyos kék gyémánt, amely nagyon híres volt, a francia forradalom idején valamilyen módon elveszett, és azóta sem hallottunk róla. Valahol azonban ott van, és Isten tudja, hogy hol van, és még mindig gyémánt; és így vannak némelyek az Ő népe közül, akik eltévedtek, és nem tudjuk megmondani, hogy hol vannak; de mégis, "az Úr tudja, kik az övéi", és "az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket". - Te, visszaeső, (visszalépő lélek), egykor a gyülekezet ékköve voltál; a gyülekezet tagjaként be voltál írva a könyvbe, de a gyülekezet ékszerládájából a sátán ellopott téged. Ó, de nem tartoztál hozzá, és nem tarthat meg téged! Beleegyeztél, hogy az övé legyél, de a megállapodásod nem ér semmit. Nem tartoztál magadhoz (nem önmagadé vagy), és ezért nem adhattad oda magad. Krisztusnak van az legelső és egyetlen érvényes igénye rád, és az ő kegyelmének mindenhatósága révén még meg fogja szerezni a jogait. E hiányzó ékszerek miatt Isten hosszútűrése várakozik; de eljön a nap - tengelyei forróak a száguldástól -, amikor a sardius, a topáz és a karbunkulus ugyanabban a koronában fog csillogni a smaragddal, a zafírral és a gyémánttal, és nem fog hiányozni az achát, az ametiszt, a berill, az ónix vagy a jáspis sem; ezek mind "aranyba rögzítve jelennek meg foglalataikban".

**III.**

*21.*  **Arról a megtisztelő kiváltságról, hogy Jehova koronázási ékkövei közé sorolnak**, alig mondunk többet néhány mondatnál, és ezeket **önvizsgálati** szavakkal vezetjük be.

*22.* ***"Az enyémek lesznek."*** Ez nem minden emberre vonatkozik, hanem csak "azokra, akik félték az Urat, és akik becsülték az Ő nevét ". E hatalmas gyülekezet közepén állva, és emlékezve arra, hogy hallgatóim igen nagy része Krisztusban hívő ember, boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy ékszerteremben lehetek; de ha arra gondolok, hogy valóban nagyon könnyű egy ékszert úgy utánozni, hogy a hamisítványt csak a legügyesebb ékszerész tudja észrevenni, akkor nagyon komolyan hat rám az a vágy, hogy egyikőtöket se lehessen megtéveszteni. ●Nem is olyan régen egy hölgy birtokában volt egy zafír, amely állítólag 10 000 fontot ért. Anélkül, hogy a rokonait tájékoztatta volna, eladta azt, és szerzett egy olyan ügyesen megformált utánzatot a régi helyére, hogy amikor meghalt, s egy ékszerész felbecsülte, hogy a hagyatéki illetéket ki lehessen fizetni utána: a hagyaték gondnokai valóban 10 000 fontért járó hagyatéki illetéket fizettek a kormányunknak egy olyan dologért, ami valójában nem ért többet néhány pennynél; s mindez csak azért történhetett, mert azt képzelték, hogy ez az igazi zafír. ●Nos, ha az anyagi ékszerek vizsgálata során jól képzett embereket ennyire megtéveszthet a hamisítvány, akkor ne csodálkozzatok, ha az elme és a szellem (lélek) ékszereivel kapcsolatban ilyen nehéz felismerni a szélhámost. Becsaphatjátok a lelkészt, a diakónusokat és az egyházat; sőt, könnyen becsaphatjátok magatokat, és még a hagyatéki illetéket is befizethetitek; áldozatokat hozhattok és kötelességeket teljesíthettek az igaz vallásért, ahogyan azt gondoljátok, de valójában csak olyan valamiért, ami nem éri meg a nevét. ●Szeretteim az Úrban, buzgólkodjatok teljes szívvel az istenfélelemért, gyűlöljétek a képmutatást, kerüljétek a megtévesztést, és őrizkedjetek a formaságoktól. Tartok egy kis szünetet, és adok nektek időt, hogy néhány percig csendben imádkozzátok azt az ősi és ma is szükséges imát: "Vizsgálj meg engem, ó Istenem, és ismerd meg szívemet; pórbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat; és lásd meg, van-e bennem a hamisságnak valamilyen útja, és vezess engem az örökkévalóság útján ". Minden hamis drágakő, és minden üveg utánzat, bizonyosan fel fog fedeztetni azon a napon, amely kemenceként fog égni. Találjanak meg minket az Úr valódi ékkövei között azon a rettentő próbatételes napon!

*23.* Ha az Úréi vagyunk, akkor **micsoda rendkívüli** **kiváltságok illetnek meg minket**! Akkor ***biztonságban vagyunk***. Ha valóban átmegyünk a mérlegen végül, akkor nem lesz több kérdezősködés, gyanakvás, próbatétel, mérlegelés vagy vágás. Ha a Nagy Értékelő elfogad minket hitelesnek, akkor örökre biztonságban leszünk.

*24.* És ez még nem minden, szeretteim; mi is ***meg leszünk* *tisztelve (tiszteletben részesülünk)***. Emlékezzetek, hol fognak ragyogni az ékszerek. Maga Jézus fogja viselni őket, mint az ő dicsőségét és örömét. A hívők az isteni kegyelem dicsőségének páratlan példái lesznek minden korban. ● Látjátok a mi dicsőséges Szerelmesünket? Ott ül; az angyalok által imádott és az emberek által csodált! De milyen díszeket visel? A világok túl kicsik ahhoz, hogy pecsétgyűrűk legyenek az ujjain, s az égövek túl gyengék ahhoz, hogy a lábai szandálját megkössék. De, ó, milyen fényes ő, milyen dicsőséges! És mik azok az ékszerek, amelyek szépségét mutatják? Azok a lelkek, akiket az ő halála váltott meg attól, hogy a mélységbe kerüljenek. Vérrel mosott bűnösök! Férfiak és nők, akik ha ő nem lett volna, örökké a lángban gyötrődnének, de akik most örömmel éneklik: "Annak, aki szeretett minket, és saját vérével megmosott minket bűneinktől, és királyokká és papokká tett minket Istennek és az ő Atyjának, Annak dicsőség és uralom mindörökkön örökké!".

Így, ha egyszer elismertek lesztek, hogy Krisztuséi vagytok, nemcsak biztonságban lesztek, hanem **a legszorosabb közösségben lesztek Krisztussal az örökkévalóságban**. Olyan boldogság az, amelynek gondolata talán már most is heves lánggal lobog a szívetekben, hogy egy napon meg fogjátok látni Immanuel dicsőségét; hogy a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok számára az Egyházon keresztül ismertté válik Isten sokoldalú bölcsessége. Ti lesztek az ő "berillel bevont aranygyűrűi"; veletek együtt az ő személye "olyan fényes lesz, mint a zafírral bevont elefántcsont". Olyan drága vagy neki, hogy a saját vérével vásárolt meg téged, mert téged "nem aranyon és ezüstön váltott meg a maga számára". Halála általi megváltásod bizonyítja, hogy lelkedet nem lehetett felértékelni az ofiri arannyal, a drága ónixszal vagy a zafírral; és amikor az örökké dicsőséges Isten ki fogja állítani megszentelt lelkedet, mint dicsőséges jellemének és munkájának remekművét, akkor nem lesz szó korallról vagy gyöngyről, mert értéked a rubin fölött lesz; az etiópiai topáz nem fog felérni hozzád, és a drágakristályt sem lehet hozzád hasonlítani.

*25.* De hallok egy szomorú hangot, amely így kiált: "*Mindez az értékesekről és drágákról szól, de nekem semmi értékem sincs; azt reméltem, hogy lesz valami bátorítás egy olyan bűnösnek, mint én ".* Nos, rendben. Hát akkor mi is vagy te? Nem vagy *te* drágakő? "Nem", kiáltod, "nem vagyok ékszer; én csak egy közönséges kő vagyok; nem érek annyit, hogy felvegyenek; én csak egy vagyok a sok kavics közül az élet partján, és a halál árja hamarosan az örökkévalóság nagy óceánjába fog mosni; nem vagyok méltó Isten gondolataira; még arra sem vagyok érdemes, hogy megtaposson; engem is elnyel majd a harag nagy mélysége, sok mással együtt, és soha többé nem hallani rólam! Mindez, amit hallottam, nem tartozik rám….” Lélek, nem hallottad még ezt az igét? „Mondom nektek, hogy Isten képes ezekből a kövekből is gyermekeket támasztani Ábrahámnak". Nos, milyen kövek voltak azok? Hétköznapi, laza kövek voltak ott a Jordán medrében. János ott állt a folyóban, keresztelt, és azokra az értéktelen kavicsokra mutatott, amelyeket nem érdemes felszedni, azt mondta: "Isten képes ezekből a kövekből Ábrahámnak fiakat támasztani". ●Így ma este is képes Isten ezekből a kövekből, amelyek körülvesznek ebben a hatalmas tömegben, olyan drágaköveket készíteni, amelyek az ő kincsei lesznek azon a napon, amikor összeállítja ékszereit. Ti nem tudjátok magatokat így felmagasztalni, és én sem tudom ezt megtenni helyettetek; de van egy titkos és rejtélyes folyamat, amelynek során az isteni művészet által a közönséges kő gyémánttá alakul át; és bár a bűntől fekete vagy, a bűntől vérvörös kő vagy, bár kovakő vagy, a káromlás csipkézett éleivel; bár olyan kő vagy, amelyet a Sátán szívesen dob az igazságra (hogy támadja azt), Isten mégis képes drágakővé változtatni téged! Egy pillanat alatt meg tudja tenni. ●Tudod, hogyan tudja ezt megtenni? Van egy csodálatos bot, amellyel páratlan átalakításokat végez; ez a bot ***a kereszt***. Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy a bűnösök ne szenvedjenek. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy a bűnösök ne haljanak meg, hanem hogy "aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen". Bármilyen bűnös vagy is, ha a kereszt alá jössz, és bizalommal felnézel Isten drága Fiára, akit Megváltódul rendelt, üdvözülsz; és ez az üdvösség magában foglalja a természet teljes megváltozását, amely által félni fogod az Urat, és az ő nevére fogsz gondolni, becsülni fogod Nevét, és azokhoz társulsz, akik gyakran beszélnek egymással az Ő színe előtt; s azzal a bizonyossággal fogsz élni, hogy az Úré leszel, amikor az ő ékszereit összeállítja.

Jegyzetek:

{a} A *Battle Abbey Roll* egy legalább a 16. század óta elveszett emléklista Hódító Vilmos bajtársairól, amelyet a hastingsi Battle Abbey-ben állítottak vagy helyeztek el emlékműként, amelyet Vilmos herceg ex-voto alapított Harold király 1066-os hastingsi csatában történt megölésének helyszínén. **Lásd a "https://en.wikipedia.org/wiki/Battle\_Abbey\_Roll" felfedezőt**

{b} A *Doomsday Book* Anglia nagy részének és Wales egyes részeinek 1086-ban Hódító Vilmos király parancsára befejezett "Nagy felmérésének" kéziratos feljegyzése. **Lásd: "https://en.wikipedia.org/wiki/Domesday\_Book"**

{c} *Koh-i-noor*: Egy indiai gyémánt, amely méretéről és történelméről híres, és amely a brit koronaékszerek egyike lett a Punjaub 1849-es annektálásakor. OED.

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/2970-gods-jewels/>

*Angolról fordította: DeepL Translator; lektorálta: Borzási Sándor. 2023. Marosvásárhely.*

1. V. ö. 2 Kor 6,12 [↑](#footnote-ref-1)