***Segédanyagok 2023. június 25. Vértanúk vasárnapjára****.*

***Vasárnap délelőtti istentisztelethez: Az első keresztyén vértanú bizonyságtétele (ApCsel 7,51-60.)***

* *ApCsel 7,59-60. István halála (Charles Simeon prédikációja)*
* *ApCsel 7,59-60. István halála (Charles Spurgeon prédikációja)*

***Vasárnapi bibliaórához. Jónás 3,1-4,11 Zsid 3,12-13…..***

* *Jón 3-4. Matthew Henry igemagyarázata*
* *Jón 3,9. Ki tudja?.... (C.H.Spurgeon prédikációja)*

***Vasárnap délutánra: 1Kor 2,1-5. Pál prédikálásának jellemzői.***

* *1Kor 2,3. A hűséges lelkész érzései…. (Charles Simeon prédikációja)*

**ISTVÁN HALÁLA**

***Charles Simeon prédikációja***

**Charles Simeon: THE DEATH OF STEPHEN (discourse 1757)**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/acts/7/59/7/60/>

***ApCsel 7,59-60.*** *59 Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! 60 Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.*

A történelem följegyzéseinél minden történet közül a keresztyén egyház története a legérdekesebb, és különösen az a része, amelyet az ihletett írók jegyeztek fel (Az apostolok cselekedeteiről írt könyv). Ott minden dolgot tökéletes hűséggel ábrázolnak; semmit sem titkolnak el, semmit sem túloznak el. Úgy tűnik, hogy az írókat semmi más nem érdekli, csak maga az igazság, amelyből mindenki levonhatja a saját következtetéseit.• Különböző birtokok eladásából származó nagy pénzösszegeket az apostolok kezébe helyezték az egyház használatára; és nagyon rövid időn belül kezdték gyanusítani őket, hogy elfogultságot tanúsítanak a judeai őslakosok iránt, az idegen származású zsidók ellenében. Ezt teljes egyszerűséggel (tárgyi közömbösséggel) tárják fel, azzal a módszerrel együtt, amelyet azért alkalmaztak, hogy elkerüljék a túl sokféle ügyből eredő megosztottságot (lekötöttséget). • Ezután, miután elmondták, hogy kiket választott ki az egyház a világi ügyek felügyeletére, **részletezik egy olyan személy történetét, akinek ▫jámborsága a legkiválóbb volt, és akinek a ▫végzete a legdicsőségesebb; és aki a keresztyén *egyház első mártírjaként ▫példaként szolgált a keresztyének számára minden jövőbeli korszakban*.**

István történetével kapcsolatban ***két dolgot*** szeretnénk megjegyezni;

**I. Mi volt halálának oka -**

Mivel **igen kiváló adottságokkal rendelkezett, vitát folytatott különböző országok legtudósabb zsidóival; és érveivel úgy összezavarta őket, hogy nem maradt más választásuk, mint *beismerni* *tévedéseiket*, vagy *erőszakkal elhallgattatni* őt. Ez utóbbi módszerhez folyamodtak:** megragadták, a tanács elé vitték, és istenkáromlással vádolták, hogy halálra ítéljék. • Az előttünk lévő fejezetben szerepel **a védekezése**, amely annyira felbosszantotta és feltüzelte őket, hgy heves és lázas indulatukban elvegyék az életét.

Nézzük meg világosan **e védekezés legjelentősebb részeit:**

**1. A kijelentés (vádmegállapítás).**

[A felületes olvasó aligha látná István **érvelésének célját és súlyát**: de az érvelés értelmesen célszerű és világos irányú, ha szem előtt tartjuk, hogy **mi volt a vád. *Mózes, a templom és a törvény elleni káromlással vádolták***, mert kijelentette, hogy az Úr Jézus az egész népen végre fogja hajtani ítéleteit. **▪** Ezekre a kijelentéseire bőséges igazolása volt a zsidó Szentírásban szereplő próféciákból [Jeruzsálem pusztulásáról lásd Jer 7:4; 7-14; Jer 26:6-9. 12.18.]. ***A "szokások", azaz magának a törvénynek a megváltozásáról*** pedig lásd Ézs 65:16.19-21]. - - … és nem is kételkedhetünk abban, hogy ***ha megszakítás nélkül folytathatta volna az érvelését, állításainak minden részét a legmeggyőzőbb módon bizonyította volna***. **▪** De amint felismerték érvelésének pontos tartalmát, olyan türelmetlenséget tanúsítottak, hogy kénytelen volt hirtelen félbeszakítani a vitát. Megmutatta nekik, hogy **▪*Ábrahámot Isten akkor választotta ki, amikor még bálványimádó volt* *egy bálványimádó földön***; hogy **▪*ő és utódai Istent szolgálták és élvezték, jóval azelőtt, hogy Mózes törvényt adott volna***; hogy **▪ *Mózest maga a nép, amelynek megszabadítására küldték, elutasította;*** hogy ő is arra **▪ *utasította a népet, hogy várjanak egy másik prófétát, aki utána fog felemelkedni,*** és akinek engedelmeskedniük kell, különben életükkel játszanak. Ezután kifejtette, hogy **▪ *miközben a templom még teljes dicsőségében állt, és szolgálatait a legszigorúbb szabályossággal végezték, Isten a templomról nagyon is lekincsinylően beszélt, mint ami nem illett annak a fenségéhez, aki betöltötte az eget és a földet*** [Ézs 66:1-2.].

Itt kezdett kirajzolódni **beszédének iránya: a nép belátta, hogy temploma és annak szolgálatai nem szükségesek Isten kegyelmének élvezéséhez, és hogy nem nyújthatnak biztonságot azoknak, akik engedetlenek az ő szavával szemben.** Itt tehát haragos felháborodásuknak adtak hangot: ami arra kényszerítette Istvánt, hogy megszakítsa érvelési fonalát (abbahagyja az *érvek* felsorakoztatását), és rátérjen az *alkalmazásra* -].

**2. Ennek szívükhöz és lelkiismeretükhöz való alkalmazása.**

[Semmi sem lehetett volna mérsékeltebb és óvatosabb, mint az előző beszéd. De amikor István látta előítéleteik megrögzöttségét, **megváltoztatta a hangnemét**, és ***az élő Isten szolgájához méltó energiával és hűséggel szólt hozzájuk***. Testükben valóban megvolt Isten szövetségének pecsétje; de "körülmetéletlen volt a szívük és a fülük", és "ellenálltak a Szentléleknek", aki mind szavával, mind befolyásával igyekezett jobb belátásra téríteni őket. **▪** Azt vallották, hogy tisztelik a prófétákat; de őseik nyomdokaiba léptek, akik egyöntetűen üldözték azokat, akiket Isten küldött, hogy tanítsák és figyelmeztessék őket: sőt, ők voltak magának a Messiásnak az elárulói és gyilkosai; és bár úgy tettek, mintha nagyon tisztelnék a törvényt, és azt vallották, hogy buzgóság hajtja őket a törvény becsülete iránt, soha nem tartották be igazán a parancsolatait.

**Az üldözők** általában ilyenek: tele vannak ***büszkeséggel és haraggal, és az előítéletek*** annyira elvakítják őket, hogy képtelenek belátni saját ***gyűlöletes hajlamuk*** gonoszságát. Az Isten becsülete iránti ***buzgóságuk csak látszat***, fedezék és ürügy a saját gonoszságukra. **▪** Nézzétek meg őket minden korban, mindannyiukat ugyanaz a szellem mozgatja, és mindannyian ugyanazon az úton járnak. • Kétségtelen, hogy ***amikor megszólítjuk őket, először meg kell próbálnunk mindazt, amit érveléssel és meggyőzéssel elérhetünk náluk; és sok türelmet kell gyakorolnunk velük szemben: de amikor azt látjuk, hogy befogják a fülüket és megkeményítik a szívüket a meggyőzéssel szemben, nem szabad félnünk attól, hogy viselkedésüket a valódi fényében mutassuk meg, vagy hogy eléjük tárjuk azokat az ítéleteket, amelyeket saját lelkükre hoznak***].

**3. Ennek megerősítése magának Krisztusnak a tényleges látomásával...**

[Eléggé felbosszantotta őket ez a szemrehányás; "*szívükbe hasított", mintha szétfűrészelték volna őket [lásd az eredeti szövegben a kifejezést*.]; és *"fogaikkal csikorgatták ellene*". **▪** A prédikátor azonban "Szentlélekkel telve, *állhatatosan felnézett az égre, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbján áll"*; és mivel e ***látomással Isten megáldotta, kijelentette üldözőinek, amit látott. -*** Azt remélhetnénk volna, hogy ez legalább megállásra készteti őket; de ellenkezőleg, ***ez már az őrületig tüzelte őket:*** *"Nagy hangon kiáltoztak, és befogták a fülüket, és egyakarattal nekirontottak, és kivetették őt a városból, és megkövezték".*

Itt látjuk, hogy **mennyire megrögzött az az előítélet, amely az embereket a vallás ellen uszítja:** semmi sem elégítheti ki őket, semmi sem győzheti meg őket: és minél erősebbek a meggyőzésükre felhozott bizonyítékok, annál hevesebb lesz a dühük azok iránt, akik figyelik (ellenőrzik, felügyelik) és feddik őket.

**Van itt egy szembetűnő példája annak a képmutatásnak is, amely általában a vallás üldözőit jellemzi**. Nem akarták megkövezni a városban, mert Isten megparancsolta, hogy a káromlókat előbb ki kell űzni a táborból, mielőtt megköveznék őket [3Móz 24:14-16. 23. Lásd még 1Kir 21:13.]; és vigyáztak arra, hogy a tanúk keze először rajta legyen [5Móz 17:6-7]: de nem haboztak hamis tanúkat felbujtani ellene; és nem is ódzkodtak attól, hogy halálra ítéljenek egy olyan embert, akit semmiféle bűnnel sem tudtak vádolni. **▪** Így Urunk gyilkosai nem merték a kincstárba tenni azt a pénzt, amelyet Júdás visszaadott, noha elég merészek voltak ahhoz, hogy azt neki adják Mestere vérének áraként: így van ez minden korban is; **▪ *Isten gyűlölői semmitől sem riadnak vissza, hogy gonosz céljaikat véghezvigyék***; de "kiszűrnek egy szúnyogot, amikor éppen tevét nyelnek le".

Itt is **látjuk, hogy Isten hogyan támogatja hűséges szolgáit.** *Ha a testet illetően ellenségeik kezében hagyja is őket, elárasztja őket lelküket támogató vigasztalásokkal.* **▪** István már korábban is tudta, hogy Jézus Isten jobbján *van*: de amikor meglátta őt ott, és látta, hogy ott "*áll*", készen arra, hogy megsegítse elnyomott szolgáját, és megbosszulja ügyét, lelke megerősödött, és a halált megfosztotta minden rémségétől].

Ez volt István halálának oka. Most továbbmenve, figyeljük meg -

**II. A halálának módját ( halálban tanúsított magatartását)**

Bármilyen erőszakos volt is ellenségeinek eljárása, ő teljesen nyugodt volt. Nézzétek, milyen volt

**1. A hite...**

[Tudta, hogy "kiben hitt", és hogy "Ő képes volt megmenteni őt mindvégig". Tudta, hogy a lélek, amikor megszabadul a testtől, továbbra is létezni fog; és hogy boldogsága a Krisztussal való közösségben áll. Ezért a boldog vértanú most Krisztushoz fordult imádságban, és **lelkét a Megváltó kezébe adta**. Ez volt a legünnepélyesebb istentisztelet, amit csak felajánlhatott; mert pontosan ugyanazt tette, amit maga Krisztus tett, amikor Atyjának ajánlotta lelkét haldokló leheletével, ezt mondva: "Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet." • István azonban ezt az istentiszteletet éppen akkor adta meg Krisztusnak, amikor az Atya dicsőségét látta, és amikor tele volt Szentlélekkel. Mennyire **nyilvánvaló ebből, hogy *Krisztus az Atyával egyenlő Isten****!* és mennyire nyilvánvaló, hogy ***a kilátás, hogy örökké az ő jelenlétében fog lakni, megfosztja a halált a fullánkjától*, és *a legkegyetlenebb szenvedések alatt is támogatja a lelket***!

Ez az **a hit,** amelyet ápolnunk kell: ▪ **Jézusnak mint mindenható és mindenre elégséges Megváltónak ez a szemlélete minden kötelességre fel fog ébreszteni bennünket,** és ▪ **megerősít minden próbatételre**, és ▪ **győztessé tesz minden ellenség felett**. Bár úgy tekintenek minket, mint "vágó juhokat, de mi mégis több, mint győztesek leszünk Ő általa, aki szeretett minket"].

**2. Az ő szeretete...**

[Megváltója példájához pontosan igazodva, **gyilkosaiért imádkozva halt meg**: "*Uram, ne tedd ezt a bűnt az ő terhükre!".* • Ez mutatja, hogy mennyire távol állt tőle, hogy bármi neheztelést érezzen a *dorgálásban*, amelyet korábban adott nekik: és ez azt mutatja, hogy az emberek lelke iránti legnagyobb hűség az irántuk való leghevesebb szeretetből fog állni. E szent ember jól megtanulta Urának parancsait. Ó, bárcsak mi is elnyernénk ugyanezt a kegyelmet, hogy "*áldjuk azokat, akik átkoznak minket, és imádkozzunk azokért, akik csúfolnak és üldöznek minket"!* Ez az igazi szeretet próbája. Szeretni azokat, akik szeretnek minket, semmi: a legaljasabb vámszedők is ezt teszik: de • ***szeretni ellenségeinket, többet érezni irántuk, mint magunk iránt, gyengéden aggódni értük abban a pillanatban, amikor a legnagyobb dühüket engedik ki ellenünk, és jobban aggódni lelkük jólétéért, mint saját életünk megőrzéséért, ez a keresztyén szeretet; ez az a szeretet, amely a Lélek gyümölcse, Isten képmása és a lélekben a mennyország záloga***. **▪**Ilyen lelkület birtokában nem kell félnünk attól, amit az emberek tehetnek velünk; mert még a legdurvább halál is csak olyan lesz számunkra, mintha az ágyon fekve *aludnánk*. István ezzel a kegyelemmel a szívében és ezzel az imával az ajkán "**elaludt**"].

**(ALKALMAZÁS)**: Itt tehát ítéljen a világ:

**1. Vajon nincs-e kiválóság az igaz vallásban?**

[Elismerjük, hogy sok pogány csodálatos nyugalmat mutatott a halálban, sőt, örömteli ujjongást is: de akkor a büszkeség és a hiúság, valamint az emberek tapsának reménye tartotta fenn őket: **soha nem volt példa olyan végkifejletre, mint Istváné, csakis Jehova imádói között.** ***Csak az isteni kegyelem adhat olyan szelídséget és szilárdságot, olyan hitet és szeretetet, olyan nyugalmat és örömöt, amilyet István tanúsított abban a nehéz órában***. ▪ Másrészt az isteni kegyelem fogja ezeket a dolgokat előidézni, bárhol is uralkodik a lélekben: bármely ember kegyelmének mértékével arányos lesz az ezekben az erényekben való előmenetele. • Hasonlítsuk össze a lelki embert azzal, aki még romlott természetének hatása alatt áll; ▪ hasonlítsuk össze például **Pál (Saulus)** elméjét a Krisztus-hitre való megtérése után azzal az állapottal, amikor István gyilkosainak ruháit őrizte. Egy ilyen összehasonlítás egy pillanat alatt meggyőzne bennünket arról, hogy ***Krisztus evangéliumának csodálatos hatékonysága van, és hogy a teljes hatása alatt álló ember olyannyira felülmúlja a többieket, mint a napfény a leghomályosabb csillag pislákolását].***

**2. Vajon az igaz keresztyén nem a legboldogabb ember-e?**

[Az egyik oldalon büszke és üldöző fanatikusok állnak; a másikon a megfeszített Megváltó szelíd követői. Nézzétek meg lelkük alkatát; az egyik csupa düh és erőszak; a másik csupa kedvesség és nyugalom. Bárki, aki a Bibliát a kezében tartja, tekintse át azt a jelenetet, amelyet az imént szemléltünk, és mondja meg, hogy vajon nem választaná-e végtelenül jobban István állapotát minden szenvedésével együtt, mint a vérétől ittas üldözőiét? Az ember gyávaságból visszahúzódhat a szenvedéstől; de senki sem kételkedhet abban, hogy e felek közül melyik volt irigylésre méltóbb állapotban; és mennyivel kevésbé kételkedhetne ebben, ha mostani (haláluk utáni) állapotukban szemlélné őket; az egyik Megváltójának kebelében ujjong, a másik pedig bűnei jogos büntetését kapja. Ó, mindenki, - akár elnyomók, akár elnyomottak -, szemlélje ezt, és azután tegyék meg a választását: "Kié lesznek, és kinek szolgálnak"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/acts/7/59/7/60/>

*fordítás: DeepL translator, Borzási Sándor. (2023. június)*

**István halála**

*Charles Haddon Spurgeon prédikációja*

*Elhangzott 1874. május 24-én Londonban*

*Forrás*: C.H. Spurgeon: Stephen’s Death, (sermon No.1175. from: [Metropolitan Tabernacle Pulpit, Volume 20](https://www.spurgeon.org/collection/metropolitan-tabernacle-pulpit-volume-20/).

[**https://www.spurgeon.org/resource-library/sermons/stephens-death/#flipbook/**](https://www.spurgeon.org/resource-library/sermons/stephens-death/#flipbook/)

***" Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! 60 Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék." - ApCsel 7. 59, 60.***

Mindannyiunk iránt a legnagyobb szolgálat az, ha **emlékeztetnek bennünket arra, hogy életünk csak pára**, amely egy kis időre megjelenik, majd elillan. Az erről való megfeledkezéssel a világiak könnyelműen élnek, a keresztyének pedig gondatlanul járnak. • ***Ha nem várjuk az Úr eljövetelét, a világiasság hamarosan úgy belemar a lelkünkbe, mint a rák***. • Hívő ember, **ha e világ gazdagságával rendelkezel**, ne feledd, hogy nem ez a te nyugalmad, és ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget a kényelemnek. **Ha viszont nyomorúságban élsz**, és szegénységgel vagy terhelve, ne csüggedj túlságosan, mert *ezek a könnyű nyomorúságok csak egy pillanatig tartanak, és nem méltóak arra, hogy összehasonlítsuk őket azzal a dicsőséggel, amely majd kinyilatkoztatik nekünk*. *Tekintsetek a dolgokra, amelyek vannak, úgy, mintha nem lennének*. • Ne feledjétek, hogy egy nagy menet része vagytok, amely mindig folyamatos mozgásban van; mások jönnek és mennek a szemetek előtt, ti látjátok őket, és ők eltűnnek; **ti magatok pedig egy másik, valóságosabb világ felé tartotok**. • "Nagyon bölcs dolog utolsó óránkkal beszélgetni", (mondták a régiek) próbát tartani távozásunkról, és felkészülni arra, hogy az ítélet nagy törvényszéke előtt álljunk. Kötelességünk, hogy lámpáinkat tisztogassuk a Vőlegény eljövetelének idejére; arra vagyunk elhívva, hogy mindig készen álljunk, várva Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus megjelenését, vagy pedig azt az idézést, amely közli velünk, hogy *a korsó a kútnál összetört, a kerék a forrásnál eltört, hogy a testnek vissza kell térnie a földbe, ahonnan vétetett, a léleknek pedig Istenhez, aki adta*.

 Istvánnak ez a haláljelenete segíthet elmélkedésünkben, miközben a Szentlélek segítségével előre vetítjük gondolatainkat arra az időre, amikor nekünk is el kell aludnunk. Ez az **egyetlen mártíromság, amelyet az Újszövetség részletesen feljegyzett**, mivel a Szentlélek előre látta, hogy lesz még elég mártíromság, mielőtt az egyház történelme véget ér, és hogy soha nem lesz hiányunk olyan emlékekben, mint amilyenekkel Foxe „Mártírok könyve” és hasonló rendű művek ellátnak minket. Ugyanilyen figyelemre méltó, hogy ez az **egyetlen olyan haláljelenet az Újszövetségben, amely részletes aprólékossággal, hosszasan le van írva**, kivéve Urunk halálát. ▪ Természetesen más szentek haláláról is beszámolnak nekünk, és az ezzel kapcsolatos tényeket is megemlítik, de hogy mit mondtak, amikor meghaltak, és hogyan érezték magukat, amikor eltávoztak a világból, azt nem írják le, valószínűleg azért, mert a Szentlélek tudta, hogy *szent halálos ágyakból és diadalmas távozásból soha nem lesz hiány*. Jól tudta, hogy ezek *mindennapi tények lesznek Isten népe számára*. Sőt, a Szentlélek talán azt akarja, hogy hallgatásából azt következtessünk, hogy **nem akarja, hogy olyan nagy jelentőséget tulajdonítsunk az emberek meghalási módjának, mint az *életük* jellegének**. A leginkább az érint minket, hogy úgy éljünk, mint Jézus; a diadalmas halál lehet a korona, de a szent élet az a fej, amelynek azt viselnie kell. Urunk parancsainak engedelmeskedni életünk során a legsürgetőbb dolgunk; a halál tanúságtételét hagyhatjuk, hogy az utolsó órában adassék meg. A haldoklás kegyelmét a haldoklás pillanataiban fogjuk megkapni; és jelenleg az a legfőbb dolgunk, hogy elnyerjük azt a kegyelmet, amely képessé tesz bennünket arra, hogy mindenben Isten, a mi Megváltónk tanítását díszítsük. Mivel azonban Istvánnak ezt az egy esetét kaptuk meg teljes terjedelmében, annál nagyobb becsben kell tartanunk, és annál gondosabban kell tanulmányoznunk, mert ez az egyetlen. Tegyük ezt ma reggel.

 Három dologról fogok beszélni: - István ▫***halálának általános jellegéről***; másodszor, annak ▫***legfigyelemreméltóbb sajátosságairól***; és harmadszor, a ▫***halállal kapcsolatos kívánatos dolgokról****, amelyeket István távozása sugall nekünk*.

**I.**

Nézzük meg István halálát, és **figyeljük meg annak általános jellegét.** Rögtön feltűnik, hogy a **szolgálatának kellős közepén történt**. A jeruzsálemi gyülekezet tisztviselőjévé nevezték ki, hogy gondoskodjon arról, hogy az alamizsnát megfelelően osszák szét a szegények között, különösen a görög özvegyek között. Az egész gyülekezet megelégedésére jól teljesítette kötelességét, és ezzel igen ***hasznos szolgálatot tett, mert így az apostolok lehetőséget kaptak arra, hogy teljesen igazi munkájuknak, nevezetesen az igehirdetésnek* *és az imádságnak szenteljék magukat****,* ▪ *és nem kis dolog, ha valaki másnak a terhét viselni tudjuk, ha ezáltal ő felszabadul egy olyan kiemelkedő szolgálatra, amelyet mi magunk nem tudnánk elvégezni. Ha úgy is van, hogy én magam nem tudok prédikálni, de ha el tudok venni valakitől, aki prédikál, bizonyos gondokat, amelyek megterhelik őt, ha ezáltal képessé teszem őt arra, hogy annál többet és jobban prédikáljon, akkor gyakorlatilag én magam prédikálok*. • Az a gondoskodás, amelyet István a szegényekkel szemben tanúsított, arra is alkalmas volt, hogy **megelőzze a szívbéli emésztődést és a megosztottságot,** és ez nem kis eredmény volt. • De István nem elégedett meg azzal, hogy diakónus legyen, hanem **az ige szónokaként kezdett szent dolgokban szolgálni,** *mégpedig nagy erővel, mert tele volt hittel és Szentlélekkel*. ▪ Az egyháztörténelem lapjain egyelőre úgy tűnik fel, mint egy ***vezető szellem***; olyannyira, hogy az evangélium ellenségei felismerték kiemelkedő hasznosságát, és a leghevesebb ellenállásuk tárgyává tették, mert általában azok ellen dühöngnek a legjobban, akik a legtöbb jót teszik. • ***István az Úr seregének első sorában állt, és mégis elvitték!*** "Rejtély", mondják egyesek; "Nagy kiváltság", mondom én. Testvéreim, ki vágyna arra, hogy máskor távolítsák el? Nem jó-e az, ha fegyverzetben halunk meg, amíg még hasznosak vagyunk? Ki akar addig maradni, amíg inkább teher lesz, mint segítség? Ha arra kapunk elhívást, hogy a szolgálat közepén távozzunk, akkor hálásan kell beletörődnünk, és talán még azt is kívánhatjuk, hogy azt mondják rólunk:

*"Testét a terhével együtt letette,*

*megszűnt dolgozni és élni egyszerre."*

**Hasznosságának virágkorában távolították el,** éppen akkor, amikor sokan megtértek a szolgálata által, amikor hite által csodák történtek mindenfelől, amikor úgy tűnt, hogy valóban szükséges a gyülekezet számára. És nem így van ez jól? • Először is jó, hogy ▫ ***Isten megtanítja népének, hogy mennyi mindent megtehet egy általa kiválasztott ember által***; másodszor jó, hogy ▫ ***megmutatja nekik, hogy nem függ senkitől, hanem a legkiválóbb munkás nélkül is képes elvégezni munkáját a szőlőskertjében.*** Ha az életünk megtaníthat egy leckét, és ha ezt megtanítottuk, s ha a halálunk megtaníthat egy másikat, akkor jó élni és jó meghalni; és sokkal kívánatosabb, mint sokáig időzni és végül a hanyatló befolyás sivár telén futni el. Hadd arassanak le, ha megkockáztathatom a választást, akkor, amikor a szolgálatom olyan lesz, mint a búza a fáraó álmában, hét teljes szép kalász, dús és jó, és nem akkor, amikor a keleti szél meddővé fonnyaszt. Ha Isten megdicsőül eltávolításunk által, nem jó-e az? És nem dicsőülhet-e meg a szokásosnál is jobban, amikor félretesz minket, hogy megmutassa egyházának, hogy képes nélkülözni szolgáit, vagy másokat támasztani helyettük? Boldog az a küldött, akinek a távolléte és a jelenléte egyaránt beteljesíti a Mester akaratát.

 De István **halála fájdalmas volt, és sok minden olyannal járt együtt, amitől hús és vér rettegett.** Halálakor nem síró barátok vették körül, hanem fogcsikorgató ellenségek; nem szent himnuszok örvendeztették meg halotti szobáját, hanem egy őrjöngő tömeg kiáltásai, orditozásai zúgtak a fülébe. Nem volt számára puha párna, hanem a kemény és kegyetlen szikla kövek; a kövek zápora alatt összezúzva, agyonverve fektette le álomra testét, és Urának kebelében ébredt fel. • Nos, testvéreim, ez annál is inkább vigasztalásunkra szolgál, mert **ha ő tökéletes békességben, sőt, örömben és diadalmasan halt meg, mennyivel inkább remélhetjük, hogy mi is békében távozunk!** Mivel nekünk nem lesznek ilyen zord kísérőink távozásunk óráján, nem remélhetjük-e, hogy Urunk és Mesterünk jelenléte ugyanúgy támogat és felemel bennünket, mint ahogyan őt támogatta, és a kegyelem a mi gyengeségünkben lesz tökéletes? Minden körülmény a mi oldalunkon szól a vigasztalás érdekében. Ha ő a kövek zápora közepette elaludt, hát mi, nem remélhetjük-e, hogy mi is békésen, ugyanabban a Jézusba vetett hitben alszunk el, amikor a szentek összegyűlnek ágyunk körül, hogy búcsút vegyenek tőlünk?

 Még inkább szeretném azonban felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy **István távozásának pillanatai nyugodtak, békések, bizakodóak, örömteljesek voltak**. Egy pillanatra sem rezzent össze, miközben ahhoz a feldühödött hallgatósághoz szólt. Elmondta nekik az egyszerű igazságot, olyan nyugodt megfontoltsággal, mintha egy kellemes beszéddel kedveskedett volna nekik. Amikor feldühödtek, sem ijedt meg; ajka nem remegett meg; nem vonta vissza, vagy tompította le egyetlen kifejezését sem, hanem még nagyobb hűséggel vágott a szívükbe. Az Isten emberének bátorságával, az arca olyan volt, mint a kovakő. •Tudván, hogy most az utolsó prédikációját tartja, az ige éles, kétélű kardját használta, s egész a lelkükig hatolt. Kevéssé törődött azzal, hogyan ráncolják a homlokukat; semmitől sem riadt vissza, amikor fogaikat csikorgatták ellene. Olyan nyugodt volt, mint a fölötte megnyílt égbolt, és így is maradt, bár siettek vele ki a városból. • Amikor kivonszolták a kapun kívül, és levetkőztették, hogy kivégezzék, egyetlen félénk szó vagy reszkető kiáltás sem hagyta el száját. Felállt, és nyugodtan átadta lelkét Istennek, és amikor az első gyilkos kövek a földre döntötték, térdre ereszkedett, de még mindig nem azért, hogy szánalmat kérjen, és nem is azért, hogy gyáva kiáltást hallasson, hanem hogy Urához könyörögjön, hogy könyörüljön meg támadóin; aztán lehunyta szemét, mint egy hosszú nyári napi játszadozásban elfáradt gyermek, aki anyja ölébe borulva elalszik, ő is "elaludt". • ***Hidd el tehát, ó, keresztyén testvérem, hogy ha Krisztusban maradsz, veled is hasonlóképpen történik***. Nem fognak megzavarni a bomlás előjelei; amikor az orvos lemondóan megrázza a fejét, a te szíved nem fog elgyengülni; amikor a barátok szomorúak lesznek körötted, te nem fogsz osztozni a bánatukban. • Sírtunk, amikor megszülettünk, bár körülöttünk mindenki mosolygott; így fogunk mosolyogni, amikor meghalunk, miközben körülöttünk mindenki sír. • A haldokló keresztyén gyakran az egyetlen nyugodt és higgadt ember abban a csoportban, amely betölti azt a termet, ahonnan a mennybe száll. Arról tesz bizonyságot, amit élvezettel vár, és szelíden siklik át a dicsőségbe. ▪ Miért várnánk, hogy ez másképp legyen? ***István Istene a mi Istenünk; István hitét csírájában mi is birtokoljuk, és ugyanilyen mértékű nagy hitre juthatunk mi is; a Szentlélek ugyanúgy lakozik bennünk, mint Istvánban, és ha nem ugyanazt az erőt fejti ki bennünk, mi más akadályozza őt, ha nem a mi hitetlenségünk? Több hitet szerezve a léleknek ugyanazt a békés nyugalmát fogjuk élvezni, amikor ütni fog távozásunk órája. Testvéreim, ne féljünk a haláltól,*** hanem a legkisebb rémület nélkül szálljunk le a Jordán partján.

 ⃝ Kérlek benneteket, hogy **vegyetek észre néhány más szempontot is István távozásával kapcsolatban,** ***amelyek* *az elme állapotával kapcsolatosak***. • Az **elméje nagyon emelkedett állapotban volt**. ▪ Itt jegyezzük meg először is az ***Istennel való mély együttérzését.*** Az ***egész hosszú beszédében láthatjátok, hogy a lelkét az Isten kötötte le, és az a bánásmód, amelyben a nép Őt részesítette***. Nem beszél rosszindulatból honfitársai ellen, de úgy tűnik, hogy nagyon kevéssé veszi őket figyelembe; Istenre összpontosít minden gondolatja; és *elmondja, hogy Istene elküldte Józsefet, de testvérei üldözték őt; Istene elküldte Mózest, de ők fellázadtak ellene; Istene most elküldte Jézust, és ők árulóivá és gyilkosaivá lettek*. ▪ Szíve mélyén sajnálta őket, ez világosan látszik az értük mondott haldokló imájában; de legfőképpen mégis az Istennel való együttérzés volt benne, azokban a lázadásokban, amelyeket Ő az istentelenek részéről elszenvedett. ▪ Bizonyára ez az az lelkület, amely a **mennyei gondolkozású szenteket** is megszállja. István beszédét olvasva azt látom, hogy a meg nem tért bűnösöket a fenti szentek szemszögéből szemlélte, ***akiket annyira elragad majd az Istennel való együttérzés és az ő kormányzásának igazságossága, hogy a végsőkig lázadók végzete nem fog fájdalmat okozni nekik***. A jogosság győzelme a szándékos rossz felett, a szentség győzelme a legocsmányabb és leggonoszabb bűn felett, az igazságosság győzelme a megváltó szeretetet könnyelműen vevő hálátlanság felett megtisztítja a lelket minden egyéb érzelemtől, kivéve azt az egyet, amely **örül a Magasságos minden tettének, mert az helyes, és helyesnek kell lennie.** Tudom, hogy ezt a megjegyzést milyen könnyen el lehet ferdíteni, mégis igaz, és tartsuk fenn szilárdan.

Figyeljük meg azt is, hogy István ***elméje csak ahhoz ragaszkodott, ami tisztán lelki. Minden szertartásosság teljesen eltűnt belőle***. Merem állítani, hogy István korábban nagy tiszteletet érzett a templom iránt; az első zsidó keresztyének még mindig éreztek valamit abból a templom iránti tiszteletből, amelyet zsidóként korábban megéltek. De István azt mondja: "*De a Magasságos nem kézzel készített templomokban lakik, amint a próféta mondja: "Az ég az én trónom, és a föld az én zsámolyom: milyen házat akartok nekem építeni, mondja az Úr, vagy mi az én nyugalmam helye?"*. • Figyelemre méltó, hogy a szentek, amikor közeleg a haláluk, nagyon kevésre tartják azt, amit mások nagyra tartanak. Mi a rituálé egy haldokló ember számára – egy nyitott szemű embernek, aki a jövőbe néz, és aki hamarosan találkozik Istenével? ▪ Az ú.n. szentségek szegényes támaszok a halál óráján. Papi méltóság, hol van az? A nádszál megroppant a megterhelt lelkiismeret súlya alatt, valamint a halál és az ítélet szörnyű valósága előtt. ▪ ***Az istentisztelet sajátos formája, amelyért az ember egészségesen küzdött, és a tanok apró sajátosságai, amelyeket korábban sokra tartott, jelentéktelennek fognak tűnni a nagy lelki lényeghez képest, amikor a lélek az Örökkévaló trónterméhez közeledik. A szent a halálban egyre inkább lelkibbé válik,*** mert közeledik a szellemek földjéhez, és ahhoz a városhoz, amelyről János azt mondta: "*Nem láttam benne templomot".* ▪ Testvérek, ***nagyszerű dolog a szellemi vallásban növekedni, egyre inkább, amíg a formák tojáshéját szét nem törjük, és le nem rázzuk magunkról;*** mert a szertartások, sőt az egyszerű külső szokások túl gyakran olyanok az ember számára, mint a tojáshéj az élő madárka számára; és amikor a lélek a legmagasabb életformákra ébred, akkor lecsipkedjük és összetörjük ezt a héjat, és elhagyjuk korábbi rabságunkat. ▪ István rögtön elszakadt azoktól a babonás tiszteletektől, amelyek még mindig sok keresztyénre rányomják bélyegüket, és Istent, aki szellem, lélekben és igazságban imádta.

 A legvilágosabban látszik, hogy **felülemelkedett az emberektől való félelmen**. Eltorzult arccal üvöltenek rá, de mit számít ez neki? Kegyetlen emberek keze által káromlásért hamisan halálra ítélik a városon kívül; de ez sem riasztja meg. Arca kimondhatatlan örömtől ragyog: nem úgy néz ki, mint aki a kivégzésére siet, hanem mint aki esküvőre tart. Inkább úgy néz ki, mint egy halhatatlan angyal, és nem úgy, mint egy halálra ítélt ember. ▪ Ó, testvéreim, és így lesz ez minden egyes hívővel is! Ma, meglehet, félünk az embertől, aki nem más, mint egy féreg; ma olyan gyengék vagyunk, hogy a társaink megbecsülése befolyásol bennünket, és hallgatunk a kedves hangokra, amelyek azt tanácsolják, hogy bizonyos kérdésekben visszafojtott lélegzettel beszéljünk, nehogy megbántsuk ezt vagy azt. De ***minél alkalmasabbak vagyunk a mennyországra, annál inkább megvetünk minden megalkuvást,*** és úgy érezzük, hogy az igazságért, Istenért, Krisztusért fel kell emelnünk szavunkat, még ha meg is halunk, „mert kik vagyunk mi, hogy féljünk egy halandó embertől, és az ember fiától, aki csak egy féreg”? Áldott dolog, ha egyre inkább valóban ilyenné válunk!

 Ugyanakkor István **minden gondtól mentes volt**. ▪ Diakónus volt, de nem mondja: *"Mit fognak azok a szegények csinálni? Mi lesz az özvegyekkel? Ki fog gondoskodni az árvákról?"* Még csak azt sem mondja: "*Mit fognak tenni az apostolok most, hogy nem vehetem le többé a munka terhét a vállukról?".* Egy szót sem szól. ▪ Látja a mennyet megnyílni, és keveset gondol a lenti egyházra, bár teljes szívéből szereti azt. Ő a harcos egyházat kapitányára bízza; őt immár a diadalmas egyházhoz hívják. Hallja a trombitaszót: "Jöjj fel ide! ", és íme, válaszol a hívásra. ▪ Boldog ember, aki így levetheti gondjait, és nyugalomra térhet. Miért ne lehetne ez így velünk is? Miért hagyjuk, hogy a sok szolgálat, akárcsak Mártát, elnehezítsen bennünket? Urunk elég jól irányította egyházát, mielőtt megszülettünk volna; nem fog kárt szenvedni, mert hazahívott minket, és ezért nem kell úgy fáradoznunk, mintha mindannyian nélkülözhetetlenek lennénk, és az egyház igen megsinylené, ha hiányzunk neki.

 Ugyanakkor István **nem neheztelt**. Ez volt az ő édes imája: "***Ne ródd fel nekik ezt a bűnt*".** Ahogyan Dániel Belsazár előtt meglátta a mérleget, és látta, hogy Belsazár megmérettetett benne, és hiányosnak találtatott, ▪ úgy látta István is az igazság mérlegét, és ezt a gyilkosságot, (az ő meggyilkolását) mint egy nagy súlyt, amint most a mérlegre helyezik a dühöngő zsidókkal szemben, és ekkor így kiáltott: "*Uram, ne dobd ezt a bűnt a mérlegre".* ▪ Nem mondhatta, mint a Megváltó: "Nem tudják, mit cselekszenek", mert ők tudták, és beszédétől megzavarodtak, úgyhogy befogták a fülüket, hogy ne hallják tovább; de ő kiállt értük, amennyire az igazság engedte, miközben kilehelte a lelkét. ▪ ***Isten minden gyermekének azonnal félre kellene tennie minden haragot, vagy inkább soha nem szabadna haragot táplálnia. Nem szabad a szívünkben hordoznunk a rosszra való emlékezést, hanem minden nap szabadon (ingyen) megbocsátva kell élnünk, ahogyan nekünk is minden nap ingyen megbocsátanak; de ahogyan közeledünk a mennyhez, úgy kell egyre nagyobb szeretetnek lennie bennünk azok iránt, akik gyűlölnek minket, mert így bizonyítjuk, hogy készen állunk az égre***.

 Halálának e leírását lezárva, megjegyezzük még, hogy István **úgy halt meg, mint egy győztes.** A neve ***Stephanos***, azaz ***korona*** volt, és valóban azon a napon nemcsak koronát kapott, hanem ***az egyház koronájává vált, mint az első vértanú***. ▪ Ő volt a hódító, nem pedig az ellenségei. A testét megkövezték, de a lelke legyőzte őket. Nem volt hatalmukban megtántorítani őt; csendes tekintete dacolt dühükkel. Hazament Istenéhez, hogy hallja: "Isten szolgája, jól cselekedtél", és semmiben sem fosztották meg őt ellenségei az oda vezető úton. Több volt, mint győztes azáltal, aki szerette őt.

 Ezek István távozásának néhány jellemzői, és bízom benne, hogy a mi mértékünkben a miénk is lehet. Isten adja meg őket nekünk, és mi adjuk meg neki a teljes dicsőséget.

**II.**

Most egy nagyon érdekes pontra hívom fel a figyelmeteket: **- ISTVÁN HALÁLÁNAK LEGJELENTŐSÉGESEBB SAJÁTOSSÁGAIRA**. Egy kimagasló tény miatt volt figyelemreméltó, éspedig azért, mert tele volt Jézussal, - éspedig **tele volt Jézussal négyféleképpen; Jézust ▫*látta*, *Jézushoz* ▫*fohászkodott, Jézusban* ▫*bízott,* és *Jézus példáját* ▫*utánozta.***

 Először is, **az Úr Jézust látta**. A vértanú ***rendületlenül az égbe nézett (szemeit az égre függesztette), és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbján áll***. Először valószínűleg a Szanhedrim tanácstermében volt, de a látomás mintha kettéválasztotta volna a tetőt, elgördítette volna az égboltozatot, és megnyitotta volna a menny kapuit, hogy a felkent szem bepillanthasson annak legbelsőbb termeibe. Azt olvassuk, hogy ***látta az Emberfiát***. •Ez az egyetlen hely a Szentírásban, ahol Jézust bárki más az Ember Fiának nevezi, rajta kívül. Ő gyakran nevezte magát Emberfiának, valóban általában ezt a nevet használta önmagára, de a tanítványai nem így hívták. • Talán az elutasított Messiás emberként való dicsősége volt az a különös gondolat, amelyet István elméjébe akart vésni a Lélek, hogy biztosítsa őt arról, hogy ahogy a megvetett Úr végül is győzedelmeskedett, úgy kell győznie az ő üldözött szolgájának is. • Mindig örömteli látvány az Istent képviselő Embert az Isten trónjára felemeltetve látni, de • ez az alkalomhoz különösen illett, hiszen ***maga az Úr figyelmeztette ellenségeit: "Ezután meglátjátok majd az Emberfiát a hatalom jobbján ülni".*** Ezeket a szavakat éppen azoknak az embereknek mondta, akik most hallották Istvánt tanúskodni arról, hogy ez így is van. • István látta az ő Urát ***állni****.* Mármost Urunkat általában úgy írják le az Újszövetségben, mint aki ***ül***; de ez olyan volt, mintha az együtt érző Úr felemelkedett volna, hogy szenvedő szolgájához közeledjen, buzgón támogatva őt és fogadva őt, amikor az összecsapás véget ér. ▪ Jézus felemelkedett a trónról, hogy az egyik szeretett tagjának személyében ismét szenvedő önmagát szemlélje. • Az Úr által elfoglalt hely "***az Isten jobbján"*** volt. István világosan látta az örök dicsőség kimondhatatlan fényességét, amelyet emberi szem nem láthat, amíg a felsőbbrendű kegyelem meg nem erősíti; és e dicsőség közepette látta az Emberfiát a szeretet, a hatalom és a tisztelet helyén, amint imádják és hódolnak előtte. • ***Nos, amikor mi is meghalunk, kedves barátaim, talán nem várhatjuk el ezekkel a szemekkel, hogy azt lássuk, amit István látott, de a hitnek nagyszerű megvalósító ereje van. Az a tény, hogy Jézus trónol, mindig ugyanaz; és amíg biztosak vagyunk abban, hogy Ő Isten jobbján van, addig nem sokat számít, hogy természetes szemünkkel látjuk-e őt, mert a hit a remélt dolgok tartalma és a nem látott dolgok bizonyítéka. ▪ Testvéreim, ha a hitetek erős lesz, amikor eljön a halál, - ami kétségtelenül így lesz ha az övéi vagytok, - akkor látni és érezni fogjátok Jézust az ő emberlétében Isten jobbján, és ez hatékonyan elveszi tőletek a halálfélelmet. Hiszen érezni fogjátok: "Ha az az ember, Krisztus, ott van, akkor én, aki már képviselve vagyok általa, én is ott leszek! Feltámadok a halálból! Az Atya jobbján fogok ülni; az ő örökkévaló hatalma és istensége felemel engem, hogy ott legyek, ahol ő van, mert nem ő mondta-e: "Akarom, hogy azok is, akiket nekem adtál, velem legyenek, ahol én vagyok.”?”*** • Én azonban tovább merészkedem. Saját megfigyeléseim alapján meg vagyok győződve arról, hogy nem néhány, hanem **sok haldokló szentnek adatik valami több a hit megvalósításainál.** Sokkal gyakrabban, mint gondolnánk, az isteni ragyogás természetfeletti pillantásait kapják meg a szentek távozásuk órájában. Hallottam már viszonylag tanulatlan és minden bizonnyal fantáziátlan embereket, akik úgy beszéltek arról, amit az utolsó órájukban láttak, hogy biztos vagyok benne, hogy a kifejezéseket nem könyvekből kölcsönözték, hanem bizonyára tényleg látták azt, amit szavakkal leírtak. Leírásaikban volt valami olyan frissesség, amely meggyőzött arról, hogy valóban látták, amit állításuk szerint láttak; sőt, az ebből fakadó öröm, az isteni akaratba való belenyugvás, a türelem, amellyel a szenvedést elviselték, messzemenően bizonyította, hogy nem egy üres képzelet hatása alatt álltak, hanem valóban képesek voltak a fátyol mögé látni. A test a maga gyengeségében, ha szabad így mondanom, felhígult közeggé válik; a ködök elfoszlanak, az elhomályosító fátyol egyre vékonyodik, a betegség rést üt rajta, és a vékony helyeken és a réseken keresztül felragyog a mennyei dicsőség. Ó, milyen kevéssé fél az ember a haláltól, és milyen kevéssé törődik a fájdalommal, ha arra számít, hogy a lelkét egy jobb Pizga csúcson lehelheti ki, mint amilyenre Mózes valaha is felmászott! Jól énekeltük az imént - biztos vagyok benne, hogy teljes szívemből énekeltem -

*"Ó, ha az én Uram eljönne és találkoznánk,*

*Lelkem szárnyait szélesre tárva sietne,*

*Félelem nélkül szállna a halál vaskapuján keresztül,*

*Nem venne erőt rajta a rémület, míg áthalad."*

Nos, ennek a mintaszerű távozásnak, amelyet a Szentírás a keresztyén halál típusaként ad, ez a záloga, hogy **Krisztus látható volt**; és ilyen lesz a mi távozásunk jellege is, ha hit által egyek vagyunk Jézussal; ezért ne féljünk!

 Ezután vegyük észre, hogy **Jézushoz fohászkodott,** (őt hívta segítségül), mert ez a szöveg értelme. "*Megkövezték Istvánt, miközben imádkozott ", vagyis fohászkodott, Jézust hívva segítségül, "és ezt mondta:* ***Uram Jézus, fogadd el lelkemet".***• **A haldokló keresztyéneket nem zavarják a Krisztus istenségével kapcsolatos kérdések**. • Kedves barátaim, az *unitárius vallás* talán megteszi, hogy együtt élnek vele, de meghalni nem lehet vele, legalábbis nekünk nem. Ilyenkor szükségünk van egy mindenható és isteni **Megváltóra**; azt akarjuk, hogy "Isten, a mindenek felett, örökké áldott Isten" jöjjön segítségünkre az ünnepélyes hitcikkelyben. István tehát Jézust hívta segítségül, és imádta őt. • **Nem tesz említést más közbenjáróról.** Krisztus mártírja, miért nem kiáltottad: "Ave Maria! Boldogságos Szűz, segíts meg engem!"? Miért nem imádkoztál Szent Mihályhoz és az összes angyalhoz? Ah, nem! Az ő idejében még nem találták ki a szentek és angyalok imádatának utálatosságát, és ha feltalálták volna, megvetette volna, mint a pokol egyik aljas eszközét. Isten és az ember között egy Közvetítő van, az ember Krisztus Jézus. Krisztusra hivatkozott, és senki másra.

 **Nem találunk nála egy szót sem a jócselekedeteiről**, alamizsnálkodásáról, prédikációiról és csodáiról. Nem, ő az Úr Jézusra hivatkozott, és teljesen rá támaszkodott. • *Ó, testvéreim, jó úgy élni és meghalni, hogy teljesen Jézusra támaszkodunk. Ha ma este lefekszel, és csendesen gondolsz az eltávozásodra, és* ***megkérdezed szívedtől, hogy készen állsz-e a halálra: nem fogod magad nyugodtan érezni, amíg a szíved meg nem áll a kereszt lábánál, felnézve és látva a Megváltó drága vérének folyását, és amíg alázatosan nem hiszed, hogy ő békét kötött veled Istennel. Nincs helyes élet és nincs örömteli halál, másként, csak úgy, ha Krisztusra hivatkozol*.**

 Mit tett ezután István? **Bízott Jézusban,** és csak benne bízott, mert azt találjuk, hogy ezt mondja: "***Uram Jézus, fogadd be lelkemet".*** • Érezte, hogy lelke hamarosan elhagyja testét, hogy az ismeretlen világba repüljön. Talán a természetes félelem borzongatta meg a nagy misztérium láttán, ahogyan minket is átjár a borzongás, amikor arra gondolunk, hogy levetkőzzük testünk megszokott ruháját; de ő Jézus kezébe helyezte ruhátlan lelkét, és **félelme és gondja nyomban megszűnt**. Nézd, most már egészen letette ezeket! **Nem imádkozik többé önmagáért, hanem közbenjár ellenségeiért;** majd lehunyja szemét és elalszik. • Ez ***a haldoklás egyszerű és magasztos művészete***: még egyszer fogjuk bűnös lelkünket, és annak drága, átszúrt kezébe helyezzük, aki képes azt megtartani; és akkor nyugodtak vagyunk abban, hogy minden biztonságban van. A napi munka elvégeztetett, az ajtók bezárva, az őr az utcákat őrzi; gyere, aludjunk el. ***Jézust látva, hozzá fordulva és bízva benne, édes dolog meghalni.***

 Vegyük észre, még egyszer, hogy **Istvánban Jézus példáját látjuk utánozni**, mert ***István halála Jézus halálának másolata (reprodukciója);*** reméljük, hogy a mi halálunk is ilyen lesz. Olyan volt, mint Jézus halála, még apró körülményeit illetően is. ▪Jézus ***a kapukon kívül halt meg***, így István is; ▪ Jézus ***imádkozva halt meg***, így tett István is; ▪ Jézus így halt meg: "Atyám, a te kezeidbe adom lelkemet!” István nem tud abszolút módon közeledni Istenhez, hanem a Közvetítőn (Közbenjárón) keresztül közeledik hozzá, és azt mondja: "Uram Jézus, fogadd be lelkemet". ▪ Krisztus ***gyilkosaiért könyörögve hal meg***, s így tesz István is: "Uram, ne tedd ezt a bűnt az ő terhükre". • ***Nos, ha a mi halálunk Jézus halálának a megismétlése lesz, miért kell félnünk? Eddig is édes volt hozzá hasonlóvá válni, és ezután is édes lesz: még vele együtt szenvedni is örömteli volt, bizonyára örömteli lesz vele együtt meghalni.*** Készek vagyunk Jézus ágyában aludni, és úgy feküdni, mint ő a föld kebelében, hogy a feltámadáskor az ő hasonlatosságában támadjunk fel.

 Így látjátok, kedves testvérek, hogy **István halála az ő Urának fényességétől ragyogott. Krisztus megdicsőült és visszatükröződött benne**. Senki sem kérdőjelezhette meg, hogy kinek a képmását és feliratát viselte. ***Ha a mi életünk is ilyen lesz, akkor a mi halálunk is hasonló jellegű lesz. Legyen az életetek Jézusra tekintés, Jézushoz való könyörgés, Jézusban való bizalom, Jézus utánzása, és akkor a távozó pillanatokat Jézus látomásai és az ő haldokló viselkedésének másolatai fogják kísérni. Ahogyan vele voltál az élet megpróbáltatásaiban, úgy lesz Ő veled a halál utolsó jeleneteiben is.*** *Boldogok azok, akiknek Jézus veti meg halálos ágyukat, és akik Jézusban alszanak el, hogy vele legyenek, amikor visszatér, hogy elvegye az országot.*

**III.**

István távozásából megtudhatunk valamit arról, hogy **milyen halált kívánhatunk bölcsen**. • Először is, nagyon **kívánatos, hogy halálunk egybeessen életünkkel (egy anyagot képezzen).** István tele volt hittel és Szentlélekkel az életben, és így volt tele Szentlélekkel a halálban is; István bátor, bátor, nyugodt és higgadt volt az életben, ugyanilyen volt a lehulló kövek között is. Nagyon szomorú, amikor egy ember haláláról szóló beszámoló nem illik össze az életével. • Attól tartok, hogy ***sok temetési prédikáció nagy kárt okozott a hízelgéssel*** (az elhúnyt dícsérésével), mert az emberek nagyon természetesen ezt mondták: "Ez nagyon furcsa, soha nem tudtam, hogy az elhunyt szent volt, amíg nem hallottam ezt a beszámolót a végéről. Valóban, meglepő, amikor ezeket a csodálatos dolgokat hallom róla, - nos, nem gondoltam volna". • Nem, nem tesz jót az, ha nincs más jámborsági jellem, csak az, amit a betegség és a halál néhány napja alatt sietve felfuttatunk. Rossz dolog egy rántással meghalni, mintegy hirtelen egy másik sínpárra kerülve. Jobb a kegyelem egyik fokáról a kegyelem másik fokára siklani, és így jutni el a dicsőségre. • Naponta meg kellene halnunk, minden reggel, mielőtt lemegyünk reggelizni, vagyis mindent el kellene próbálnunk (próbát kell tartanunk), hogy amikor eljön a halál ideje, ne legyen újdonság számunkra. ▪ A halál lehet az élet szegélye vagy határa, de ugyanabból a darabból kell készülnie. ◦ *Egy agyagból készült életet nem szabad összekötni egy aranyból készült halállal*. ◦ Nem remélhetjük, hogy a világgal ebédelünk és Istennél vacsorázunk. ◦ Minden nap az Úr házában kell laknunk.

 Továbbá, az a legkívánatosabb, hogy **a halál legyen egész életpályánk tökéletesítése, a csúcskő felrakása az építményre**, hogy amikor már semmi más nem hiányzik az ember munkájának befejezéséhez, akkor elaludjon. Kedves testvéreim, így van ez veletek? • Tegyük fel, hogy ma reggel a padban halnátok meg, vajon az életetek teljes élet lenne, vagy olyan lenne, mint egy középen letört oszlop, amely elszakadt? Miért, vannak olyanok, akik még üzleti életükben is sok szükséges dolgot elintézetlenül hagytak; például még nem tették meg a végrendeletüket, és elhanyagolásukkal sok bánatot okoznak majd a feleségüknek és a gyermekeiknek. Vannak keresztyén emberek, akik nem tartják rendben világi ügyeiket, hanem lazák, rendetlenek és hanyagok, így ha meghalnának, sok olyan dolog lenne, ami miatt nem szívesen halnának meg…• Mr. Whitfield azt szokta volt mondani, amikor este lefeküdt: "Még egy pár kesztyűt sem hagytam ki a helyéről: ha ma éjjel meghalok, minden ügyem, az idő és az örökkévalóság számára, rendben van." • ***Ez a legjobb módja az életnek; így, jöjjön a halál, amikor csak akar, éjfélkor, kakasszókor vagy délben, kívánatos befejezése lesz annak a könyvnek, amelynek utolsó sorát írtuk; befejeztük pályánkat, és nemzedékünket szolgáltuk, és az elalvásunk az ügy méltó lezárása.***

 ***Ne legyen a mi halálunk olyan, amihez kapkodásra és forró sietségre van szükség, hogy az ember készen álljon***. Vannak emberek a világon, akik, ha vonattal kellene menniük valahova, és egy hónappal előtte tudnának róla, mégis egy órával az indulás előtt kapkodásban, lázban égnének; bár tudják, mikor indul a vonat, semmiképpen sem tudnak néhány perccel előbb megérkezni, hanem éppen akkor rohannak be, amikor megszólal a csengő, és éppen csak hogy elérik a vonatot. Némelyek így halnak meg, mintha annyi dolguk volna, és annyira sietnének; és emellett, olyan kevés kegyelemmel rendelkeztek, hogy csak úgy lehetett megmenteni őket, „mintegy tüzön keresztül”. • **Amikor a világias keresztyének meghalnak,** sok mindent kell összepakolni, és felkészülni az indulásra; de az igaz keresztyén felövezett derékkal áll; tudja, hogy utaznia kell; nem tudja pontosan, hogy mikor, de botjával a kezében áll, indulásra készen. Tudja, hogy a Vőlegény hamarosan eljön, és ezért lámpását jól elkészítve tartja. Így kell élni és így kell meghalni. A Szentlélek hozzon minket olyan állapotba, hogy a halál angyala ne tudjon minket váratlanul megidézni, vagy meglepni; akkor a hazamenetel nem lesz valami rendkívüli, hanem egyszerű dolog. • **Bengel**, a híres kommentátor, nem lelki parádéban, szenzációs jelenettel akart meghalni, hanem úgy kívánt távozni, mint akit a munkájától az utcai ajtóhoz félrehívnak. Imája teljesült. Majdnem abban a pillanatban, amikor a halálos csapást érezte, műveinek korrektúraíveit javította. Hát nem jól van ez így? • Hasonlóan kívánatos volt a vége a tiszteletreméltó **Bede**-nek is, aki akkor halt meg, amikor befejezte János evangéliumának fordítását. "Írj gyorsan", mondta, "mert itt az ideje, hogy visszatérjek ahhoz, aki teremtett engem". "Kedves mesterem" - mondta a tanítvány - "egy mondat még hiányzik". "Írj gyorsan" - mondta a tiszteletreméltó férfi. Az ifjú hamarosan hozzátette: "Befejeztem", mire Bede így felelt: "Jól mondtad, most már minden kész", és elaludt. • Így kívánnék távozni én is, s így vágyik erre minden keresztyén; nem mozdulnánk el a mindennapi életszentség vonaláról, csak helyünket változtatnánk, de szolgálatunkat nem; miután Urunkat a teremnek ebben a végében vártuk, most feljebb hívnak, és megyünk.

 Borzalmas dolog lehet egy hitvalló keresztyén számára, ha az elhanyagolt munka és az ***elpazarolt lehetőségek miatti sajnálkozással telve hal meg***. • Szomorú azt mondani: "El kell hagynom a vasárnapi iskolai osztályomat, mielőtt komolyan figyelmeztettem volna azokat a kedves gyermekeket, hogy meneküljenek az eljövendő harag elől".• Nyomorúságos lenne, ha ma hazamennék, és azt mondanám: "Elmondtam az utolsó prédikációmat, de nem volt komoly, és nem volt sem Isten dicsőítésére, sem embertársaim javára kiszámítva". •Lehet-e egy elpazarolt élet vége más, mint boldogtalan? Nem lesz-e szomorú, ha úgy hívnak el, hogy a munkánkat nem végeztük el, és a céljainkat nem teljesítettük be? Ó, testvéreim, ne éljetek úgy, hogy emiatt nehezebb legyen meghalnotok!

 Szomorú dolognak kell lennie annak is, ha ***akaratlanul visznek el, leszakítva, mint éretlen gyümölcsöt a fáról.*** Az éretlen alma ragaszkodik a helyéhez, és sokan ragaszkodnak a gazdagságukhoz, és olyannyira ragaszkodnak a világi dolgokhoz, hogy éles húzás kell ahhoz, hogy elváljanak a világtól. Az érett gyümölcs csak könnyedén ragaszkodik, és amikor egy gyengéd kéz jön, hogy elvegye, szabadon adja magát, mintha készségét fejezné ki, hogy leszedjék, mint aranyalmát az ezüstkosárba. Isten tegyen benneteket világtalanná (ne legyetek világiasak), és tiltsa meg, hogy olyan elszántan ragaszkodjatok az alant lévő dolgokhoz, hogy a halál erőszakot és a távozás rémületet jelentsen számotokra.

 Testvérek, nem szeretnénk ***úgy meghalni, hogy kérdéses legyen, különösen magunk számára, hogy hová megyünk.*** És mégis így fogtok meghalni, ha így éltek. Ha nincs bizonyosságotok az üdvösségről, akkor azt várjátok, hogy az majd a halálos ágyatokon eljön hozzátok? De hiszen, kedves barátom, amikor a fájdalom fokozódik, és az agy elfárad, akkor nagy valószínűséggel depresszióban fogsz szenvedni, és ezért már kezdetben erős hitre van szükséged, hogy akkor a saját vigasztalásodra láss a dolognak. Szeretnéd, ha a barátaid azzal mennének ki a halotti szobádból, hogy "Reméljük, hogy üdvözült, de bizonyos kétségek között állunk vele kapcsolatban"? Az életednek ezt meg kell akadályoznia. • Szent Whitfield úr, amikor valaki megjegyezte: "Szeretném hallani az ön haldokló bizonyságtételét", azt mondta: "Nem, minden valószínűség szerint nem fogok haldokló bizonyságot tenni". "Miért nem?" - kérdezte a másik. "Mert amíg élek, minden nap tanúságot teszek, és annál kevesebb szükség lesz rá, amikor meghalok." Az a szeráfi apostol az utolsó délutánig prédikált, aztán felment az emeletre, lefeküdt, és meghalt. Senkinek sem kellett megkérdeznie: "Mit mondott, amikor haldoklott?". Ó, nem; tudták, mit mondott, amikor még élt, és az sokkal jobb volt. • Legyen olyan a tanúságtételetek az életben, hogy akár beszéltek, akár nem, az utolsó pillanatokban, ne legyen kérdéses, hogy kiéi voltatok, és kit szolgáltatok.

Összefoglalva, a hívő ember **úgy szeretne meghalni, hogy még a halála is hasznos legyen.** • Meggyőződésem, hogy ***István halálának nagy köze volt Saul megtéréséhez***. Megfigyeltétek már István nyilvánvaló hatását Pálra? Augustinus azt mondja: "***Ha István nem imádkozott volna, Saul soha nem prédikált volna***". Nem azt mondom, hogy István halála térítette meg Sault; távolról sem; ezt a változást isteni közbenjárás hozta, amikor Saul a damaszkuszi úton volt. De amit Saul István mártírhalálában látott, az készítette elő a talajt a jó mag befogadására. • Úgy tűnik nekem, hogy **Saul ezt követően, később mindig István prédikációjából vette a szöveget**. ▪ Olvassátok végig otthon ezt a prédikációt, és meglátjátok, hogy nem így van-e. István a ***körülmetélkedés szövetségéről*** beszélt, és ez Pálnak nagyon kedvelt témája volt. Amikor Pál Athénban, a Mars-hegyen állt, és az areopagitákhoz szólt, azt mondta nekik: "***Isten, aki az eget és a földet teremtette, nem kézzel készített templomokban lakik***" – lám, majdnem ugyanazok a szavak, amelyeket István idézett, és bizonyára az apostol elméjén átfutott akkor a Szanhedrim előtti István emléke. Van még egy másik hely - és valóban nagyon hosszan folytathatnám a párhuzamot -, ahol István azt a kifejezést használta, hogy "***angyalok rendelkezése által kapták a törvényt***", ami ismét Pálra jellemző gondolat. ▪ Pál István gyermeke; István haldoklása az a mag, amelyből Pál kihajt. ▪ ***Micsoda kiváltság így meghalni, hogy hamvainkból főnix támadjon fel! Ha mi magunk képességünk közepes szintjéig hasznosak voltunk, halálunkkal nagyobb munkásokat hívhatunk elő, mint mi magunk; kialvó szikránk meggyújthatja az isteni fényt egy lángoló világítótoronyban, amely messze a tengereken túlra szórja az evangéliumi világosság sugarát***. És miért is ne? Isten adja, hogy életünkben és halálunkban egyaránt jól szolgáljuk őt! Bárcsak hamvainkban is élhetnének korábbi tüzeink, hogy holtunk után is beszélhessünk.

 Egy komoly istenfélő pásztornak remek gondolata támadt, s azt kérte, hogy amikor meghal, helyezzék el a ravatolozóba, ahová egész gyülekezete eljöhessen és megnézhesse őt, és hogy a koporsóba helyezzenek egy papírt a keblére, amelyen ez a buzdítás álljon: ***"Emlékezzetek meg azokról a szavakról, amelyeket hozzátok szóltam, amíg veletek voltam ".*** …▪ Igen, tovább fogunk beszélni Jézusról, és lelkeket fogunk nyerni életben és halálban, ha Isten így segít bennünket. Szeretett hívők, szeressétek az emberek lelkét, és imádkozzatok Istenhez, hogy üdvözítse őket. • Ami pedig titeket illet, akik még nem vagytok megmentve, kérlek benneteket, gondoljatok arra, hogy milyen lesz az állapototok, amikor meg kell halnotok! Vagy ha az érzéketlen lelkiismeret miatt békében is halnátok meg, gondoljatok arra, hogy mit fogtok tenni az ítéletkor, amikor ez a lelkiismeret mardosni fog! Mit fogtok tenni, amikor a drága Megváltó ajkai azt mondják majd: "Távozzatok, ti átkozottak, a pokol örök tűzére"?

*"Ti bűnösök, keressétek Annak kegyelmét,*

*Kinek haragját nem bírjátok elviselni;*

*Nézzetek a haldokló Megváltó arcára,*

*és ott találjátok meg az üdvösséget."*

*fordítás: DeepL translator, Borzási Sándor. (2023. június)*

**bibliaóra. 2023 június 25 . Jónás 3,1-4,11 Zsid 3,12-13…..**

**Matthew Henry bibliakommentárjából (1706)**

Forrás: <https://biblehub.com/commentaries/mhcw/jonah/3.htm>

**Jón 3.**

***Ebben a fejezetben előttünk van: I. Jónás küldetésének megújítása, és másodszor is megkapja a parancsot, hogy menjen el Ninivébe prédikálni (1., 2. v.). II. Jónás üzenete Ninivének, amelyet hűségesen átadott, és amely a város gyors bukásával fenyegetett (3., 4. v.). III. A niniveiek bűnbánata, megalázkodása és reformációja ezután (5-9. v.). IV. A rájuk kiszabott ítéletnek kegyelmes visszavonása Isten részéről, és a fenyegető pusztulás megakadályozása (10. v.).***

**Jón 3, 1-4.**

***1 És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor [is,] mondván: 2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, a mit én parancsolok néked. 3 És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, három napi járó [föld.] 4 És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!***

Itt egy újabb bizonyítékot kapunk az Isten és Jónás közötti megbékélésről, és arról, hogy ez egy alapos megbékélés volt, bár a köztük lévő vita igen elfajult.

**I. Jónás megbízatása megújul és készségesen teljesül.**

1. **Abból tűnik ki, hogy Isten tökéletesen megbékélt Jónással, hogy újra alkalmazta őt a szolgálatában**; és az újból kapott megbízatás a korábbi engedetlenségének elengedését bizonyítja. Az emberek között joggal hivatkoznak arra, hogy egy megbízatás átadása egy elítélt bűnözőnek felér a kegyelemmel, így volt ez Jónás esetében is.

***Az Úr szava másodszor is eljutott Jónáshoz*** (1. v.); mert: 1. **Jónást meg kell vizsgálni, hogy valóban megbánta-e korábbi engedetlenségét vagy sem,** és hogy elnyerte-e a neki szánt jót mind a különös büntetése, mind a különös szabadulása által. Elhagyta munkáját és kötelességét, és ezért letartóztatták, *halálos ítéletet kapott magában*; de miután megalázkodott, Isten felmentette, visszaadta életét, visszaadta szabadságát. ▪ De jó magaviselet végett (feltétele mellett) szabadul szabadul meg, és újra próbára kell tenni, hogy Isten akaratát vagy saját akaratát követi-e. Miután a tengerbe dobták, majd újra szárazra lett dobva, jön Isten, és megkérdezi tőle: "Jónás, akarsz-e most Ninivébe menni?". Mert ***amikor Isten ítél, akkor Ő győzedelmeskedik, eléri azt, amit akar; az engedetlen, makacs gyermeket végül a lábához állítja. ▪*** Jegyezzük meg: Amikor Isten nyomorúsággal sújtott minket, és megszabadított a nyomorúságból, **meg kell hallanunk a hangját**, amely ezt mondja nekünk: ***Most térj vissza a kötelességekhez, amelyeket korábban elhanyagoltál, és amelyekre e gondviselés által ismét elhívást kaptál.*** ▪ Isten most tulajdonképpen azt mondta Jónásnak, amit Krisztus mondott az béna embernek, miután meggyógyította: "*Most pedig menj, és ne vétkezz többé, hogy ne jöjjön rád rosszabb dolog* (Jn 5,14), rosszabb dolog, mint az, hogy három nap és három éjjel a bálna gyomrában feküdtél". ▪ Isten figyeli az embereket, amikor nyomorúságot bocsát rájuk, s abból megszabadította őket, azt nézi, hogy vajon megjavítják-e azt a hibát, különösen azt, amiért megfenyítette őket; és ezért ebben a dologban ***arra kell ügyelnünk, hogy Isten kegyelmét ne kapjuk hiába, sem a fegyelmezésben, sem a szabadításban, mert mindkettő a kegyelem eszközének van szánva.***

(2.) **Jónás bizalmat kap, Isten iránta való kegyelmének jeléül**. Isten joggal mondhatta volna Jónásról, ahogyan mi is mondanánk arról, aki becsapott minket, és áruló módon üzletelt velünk, hogy bár nem fogunk a törvény szigorával eljárni ellene, és nem fogjuk tönkretenni, de soha többé nem fogunk bizalmat szavazni neki; joggal távozhatott volna tőle a prófétálás szelleme, - amelynek Jónás ellenállt és lázadt ellene, - azzal az elhatározással, hogy soha többé nem tér vissza hozzá. Az ember azt várná, hogy bár az életét megkímélték, mégis korlátoltság és megfosztottság alá kerül, hogy soha többé ne szolgálhassa a kormányt prófétaként. ▪ De íme, az Úr szava ismét eljut hozzá, hogy megmutassa, hogy **amikor Isten megbocsát, akkor felejt, és akinek megbocsát, annak új szívet és új lelket ad**; ***újra befogadja azokat a családjába, és visszahelyezi őket korábbi állapotukba, akik tékozló gyermekek és engedetlen szolgák voltak.*** ▪ Vegyük észre: az, hogy Isten felhasznál bennünket, ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy békességben van velünk. Ebből kitűnik, hogy bűneinket megbocsátotta, és jóakaratát élvezzük velünk szemben. Eljut-e hozzánk az ő jó szava, és tapasztaljuk-e jótéteményét bennünk? - ha igen, akkor van okunk csodálni az ingyen kegyelem gazdagságát, és elismerni az Úr Jézus iránti kötelességeinket, aki ajándékokat kapott az emberekért, sőt, *még a lázadókért is, hogy az Úr Isten még közöttük is lakjék*, és az ő igéje hirdetésében használja őket, Zsolt 68,18.

2. Ebből **kitűnik, hogy Jónás jól kibékült Istennel**, hogy ***most nem volt engedetlen a mennyei látomással szemben,*** mint korábban, nem menekült el az Úr jelenléte elől, mint korábban. Nem igyekezett elkerülni a parancs meghallgatását, és nem is tagadta meg annak teljesítését; nem emelt kifogást, mint korábban, hogy az út hosszú, a küldetés aljas, a kézbesítés veszélyes, és ha a fenyegető ítélet bekövetkezik, akkor őt hamis prófétaként fogják vádolni, és saját nemzetének megtéretlen megátalkodottságát mindenki szidni fogja, amit ő kifogásolt, 4:2. Most azonban Jónás zúgolódás és vitatkozás nélkül ***felkelt, és elment Ninivébe, az Úr szava szerint,*** 3. v.

 Lásd itt: (1.) **A bűnbánat (megtérés) természetét**; ez a ***gondolkodásunk és utunk megváltoztatása, és visszatérés a munkánkhoz és kötelességünkhöz, amelytől elfordultunk;*** ez a jó cselekedet, amelyet elmulasztottunk.

(2.) **Mi** **a nyomorúság haszna**; visszavezeti azokat a helyükre, akik elhagyták azt. Jónás valóban elmondhatta Dáviddal együtt: "*Mielőtt nyomorúságban voltam, eltévelyedtem, de most megtartottam a te szavadat; és ezért, bár rettenetes volt, bár igen fájdalmas volt számomra, és először nem látszott örvendetesnek, hanem keservesenek, mégis jó, nagyon jó volt nekem, hogy nyomorúságban voltam, s megaláztál engem".*

(3.) Lásd **az isteni kegyelem hatalmát,** amely a nyomorúsággal együtt munkálkodik, mert különben a nyomorúság önmagában inkább elűzné az embereket Istentől, mintsem hozzá vezetné őket; de Isten az ő kegyelme által az engedetleneket az igazak bölcsességére tudja vezetni, és azokat is készségesekké tudja tenni hatalma napján, szabadon hajlandókká, hogy igája alá kerüljenek, akiknek *nyaka eddig olyan volt, mint a vas*.

(4.) Lásd **mindazok kötelességét, akikhez az Úr igéje eljut**; ***minden tekintetben igazodniuk kell hozzá, és derűs, hűséges engedelmességet kell tanúsítaniuk az Isten által adott parancsoknak***. Jónás felkelt, és nem ült tétlenül vagy morcosan; egyenesen Ninivébe ment, bár az messze volt, és olyan hely volt, ahol valószínűleg még soha nem járt; mégis oda indult útnak, az Úr szava szerint. ▪ ***Isten szolgáinak oda kell menniük, ahová küldi őket, oda kell jönniük, ahová hívja őket, és azt kell tenniük, amit parancsol; bármiről is kitűnik, hogy az az Úr szava, azt lelkiismeretesen, annak megfelelően kell tennünk***.

**II. Lássuk most, mi volt a parancs, vagy megbízás, amit kapott, és mit tett annak teljesítése érdekében.**

1. **Mint fegyveres hírnököt küldték el a menny Istenének nevében, hogy háborút hirdessen Ninive ellen (**2. v.): *"Kelj fel, menj Ninivébe, abba a nagy városba",* abba a metropoliszba*, és prédikálj neki, prédikálj ellene*, (így mondja a káldeus szöveg). ***Ami ellenünk van, azt azért hirdetik nekünk, hogy meghalljuk és figyelmeztetve legyünk. És ami nekünk hirdettetik, ha nem hallgatunk rá, és nem társítjuk hittel, az ellenünk valónak fog bizonyulni***. ▪ Jónást **Ninivébe küldték**, amely ebben az időben a pogány világ fő városa volt, jelezve **Isten kegyelmes szándékát**, hogy az idők folyamán az isteni kinyilatkoztatás fénye felragyog majd azokban a sötét régiókban. Isten tudta, hogy ha Szodoma és Gomora, Tírusz és Szidón rendelkezett volna a kegyelem eszközeivel, akkor bűneineket megbánva megtértek volna, mégis megtagadta tőlük ezeket az eszközöket, Mt 11:21, 23. ▪ ***Tudta, hogy ha Ninivében most meglesznek a kegyelem eszközei, akkor megtérnek.*** És megadta nekik ezeket az eszközöket, elküldte Jónást, bár nem azért, hogy kifejezetten a ***megtérést*** hirdesse nekik (mert nem találjuk, hogy ez szerepelt volna a megbízatásában), de azért, hogy ***megtérésre hirdesse nekik az ítéletet***, mert ez volt a boldogító hatása annak, amit megbízatásában kapott. ▪ Ha Isten így osztogatja kegyelmeit, ha a kegyelem eszközeit egyes helyekre adja, másokra pedig nem, és a kegyelem (megtérés) szellemét egyes személyeknek adja, másoknak pedig nem, akkor előjoggal és szuverén módon cselekszik, és ki mondhatja neki: *Mit teszel? Nem teheti-e, amit akar a sajátjával?* *Ő senkinek sem tartozik* .

Menj, és ***hirdesd (mondja Isten) azt az igehirdetést, amelyet én parancsolok neked.***

Azaz: (1.) "**Azt prédikáld, amit én mondtam neked, amikor először parancsoltam, hogy menj oda** (1:2); ***menj, és kiálts ellene***; hirdesd meg ellene az isteni ítéleteket; mondd meg Ninive embereinek, hogy gonoszságuk Isten elé került, és Isten bosszúja leszáll rájuk". ▪ Ezt az üzenetet Jónás akkor nagyon nem akarta átadni, ezért elfutott, és elment Tarsisba; de amikor másodszor is eljut e pontra, ***Isten egyáltalán nem változtatja meg az üzenetet, hogy kedvére tegye, vagy hogy annál inkább elviselhetőbbé tegye számára; nem, most ugyanazt kell hirdetnie, amit akkor parancsolt neki az Úr, de nem akart teljesíteni.*** ▪ Figyeljük meg: **Isten igéje megváltoztathatatlan** dolog, és ***nem hajlik sem a prédikátorok, sem a hallgatók kedélyeihez;*** ***soha nem fog megfelelni a kedélyüknek és képzeletüknek, hanem nekik kell megfelelniük az ő igazságainak és törvényeinek***. Lásd Jer 15:19. Hadd térjenek ők te hozzád, de te ne térj őhozzájuk.

Vagy: (2.) "***Azt a prédikációt, amelyet ajánlok neked, amikor odamész".*** Ez **bátorítás** volt számára a vállalkozásában, ***hogy*** ***Isten vele tart, hogy a prófétaság Lelke rajta marad,*** és készen áll rá, amikor Ninivében lesz, hogy minden további utasítást megadjon neki, amire szüksége van. Ez arra utalt, hogy ***újra hallani fogja hangját, ami nagy támasza lesz e veszélyes vállalkozásban;*** ▪ ahogyan amikor Isten elküldte Ábrahámot, hogy áldozza fel Izsákot, hasonló célzást adott neki, amikor azt mondta neki, hogy ezt *az egyik olyan hegyen kell megtennie,* ***ahová később irányítani******fogja***. ▪ *Az igaz ember lépéseit az Úr rendezi; lépésről lépésre vezeti népét,* és így elvárja, hogy kövessék őt. ▪ Jónásnak **feltétlen hittel kell mennie.** Bár tudja, hogy hová megy, nem tudja, amíg oda nem ér, hogy milyen üzenetet kell átadnia, ott fogja megtudni; de bármi legyen is az, át kell adnia, akár tetszik, akár nem. ***Isten így tart bennünket engedelmességben, hogy folyamatosan magától, szavának és gondviselésének útmutatásaitól függjünk.*** Hogy mit tesz, és mit akar, hogy tegyünk, azt most még nem tudjuk, de ezután tudni fogjuk. A tengerészeknek, admirálisoknak, amikor külföldre küldik őket, néha nem szabad kinyitniuk a megbízatásukat, amíg nem érnek el megannyi mérföldet a tengeren; így Jónásnak is el kell mennie Ninivébe, és amikor odaér, megmondják neki, hogy mit szóljon.

**III. Hűségesen és bátran adta át az üzenetet, teljesítette megbízatását**. Amikor Ninivébe érkezett, nagynak találta az egyházmegyét; ez egy *rendkívül nagy város volt, háromnapi járásnyi (*3. v.); ▪ ***Istennek nagy városa***, (így szól a héber kifejezés, de nem jelent mást, mint ahogy mi visszaadjuk: ***rendkívül nagy****;)* ez ***a megtiszteltetés, amit a nyelv a nagy Istennek ad, hogy a nagy dolgok tőle kapják a nevüket***. ▪ Ninive nagysága főként **kiterjedésében** állt; sokkal nagyobb volt, mint Babilon. Olyan város, mondja Diodorus Siculus, amilyet azután soha senki nem épített újjá. Hossza 150 furlong [angolban 1 furlong annyi, mint 201 m] hosszú és 90 furlong széles volt, és 480 négyszögöles; a falak 100 láb magasak voltak, és olyan vastagok, hogy három szekér egymás mellett haladhatott rajtuk; 1500 torony állt rajtuk, mindegyik 200 láb magas. ▪ Itt azt olvassuk, hogy **háromnapi útról van szó**; mert a falak kerülete, mint egyesek állítják, 480 furlong hosszú volt, ami, ha egy mérföldre nyolc furlong jut, **hatvan mérföldet** tesz ki, ami ***egy gyalogos számára háromnapi útnak számít, napi húsz mérföldnek***. Vagy ha lassan és komótosan járkált, ahogy Jónásnak kellett, amikor prédikált, akkor legalább három napba telt, amíg végigment a város összes fő utcáján és sikátorán, hogy hirdesse az üzenetét, hogy mindenki értesüljön róla. ▪ **Amikor odaért, nem vesztegette az idejét;** nem azért jött, hogy körülnézzen, szemlélődjön; hanem **azonnal a munkájához látott**. És amikor a városba indult, nem vonult vissza egy fogadóba, hogy útja után felfrissüljön, hanem a kapott utasítás szerint azonnal megkezdte megbízatását, és felkiáltott, és ezt mondta: ***Még negyven nap, és Ninive elpusztul.*** ▪ Kétségtelen, hogy erre különös felhatalmazása és utasítása volt, hogy ezt mondja. Hogy vajon ezt a szöveget bővebben kifejtette-e, ahogy az legvalószínűbb, - *megmutatva nekik, hogy Isten milyen vitában állt velük, és hogy gonoszságuk milyen kihívó volt, és milyen okuk volt arra, hogy pusztulásra számítsanak, és hitelt adjanak ennek a figyelmeztetésnek, -* vagy pedig csak újra és újra megismételte ezeket a szavakat, ezt nem tudjuk biztosan; de üzenetének ez volt a célja.

1. **Azt kellett mondania** nekik, **hogy ez a nagy város el fog pusztulni**; úgy értette, és ők is úgy értették, hogy nem háborúval, hanem ***valamilyen azonnali csapással az égből, vagy földrengéssel, vagy tűzzel és kénkővel, mint Szodoma, kell elpusztulnia.*** ▪ A városuk gonoszsága megérlelte őket a pusztulásra, és gazdagságuk és nagyságuk nem védheti meg őket a pusztulástól, amikor gonoszságuk mértéke betelik, és eljön a bosszú mércéje. ***A nagy városok könnyen elpusztulnak, amikor a nagy Isten eljön, hogy számot vessen velük.***

2. Meg kell mondania nekik, **hogy rövidesen, negyven nap múlva elpusztul**. ***Kegyelmi időt kapott***. *Egy bizonyos haladék lett biztosítva.* Isten ennyi ideig vár, hogy lássa, vajon e riasztás hatására megalázkodnak-e, és megváltoztatják-e cselekedeteiket, és így megakadályozzák-e a fenyegető pusztulást. ▪ Látjátok, hogy **Isten milyen késedelmes a haragra**; bár Ninive gonoszsága bosszúért kiáltott, mégis negyven napig megkegyelmez neki, hogy legyen ideje megtérni és találkozni Istennel az ő ítéleteinek útján. ▪ De nem vár tovább; ha ez idő alatt nem fordulnak meg, akkor tudni fogják, hogy ő már megélesítette kardját, és készenlétbe helyezte azt. ***Negyven nap hosszú idő egy igazságos Istennek, hogy elhalassza ítéleteit, de egy igazságtalan népnek csak kevés idő, hogy megbánja és megjavuljon, és így elfordítsa az eljövendő ítéleteket.*** ▪ A napoknak ily módon való pontos meghatározása, minden lehetséges bizonyossággal, ***segített meggyőzni őket arról, hogy ez Isten üzenete***, mert senki sem merte volna ilyen határozottan meghatározni az időt, bármennyire is megjósolná magát a dolgot; ▪ *ez egyben* ***a felkészülésre is serkentette őket***. Joggal ébresztheti fel a megrögzött bűnösöket az őszinte megtérésre, hogy megelőzzék saját vesztüket, amikor látják, hogy csak egy kis idejük van a megtérésre. ***És nem kellene-e felkeltenie bennünket arra, hogy felkészüljünk a halálra, ha arra gondolunk, hogy maga a dolog biztos, és az idő Isten tanácsában meg van határozva, de sötétben és bizonytalanságban tart bennünket felőle, azért, hogy mindig készen álljunk?*** ▪ Nem lehetünk olyan biztosak abban, hogy negyven napig fogunk élni, mint amilyen biztos lehetett Ninive most abban, hogy negyven napig fenn fog állni; sőt, azt hiszem, valószínűbb, hogy harminc-negyven napon belül meghalunk, mintsem hogy harminc-negyven évig fogunk élni; és mégis, ennyi évet hajlamosak vagyunk a biztonságunk napján ígérni magunknak. Fleres, si scires unum tua tempora mensem; Rides, cum non sit forsitan una dies. ***Aggódnunk kellene, ha biztosak lennénk benne, hogy nem élünk, csak egy egy hónapig, és mégis óvatlanok vagyunk, bár nem vagyunk biztosak afellől, hogy egy napot is élünk.***

**Jón 3, 5-10.**

***5 A niniveiek pedig hivének Istenben, és bőjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. 6 És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveté magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozék, és üle a porba. 7 És kiáltának és szólának Ninivében, a királynak és főembereinek akaratából, mondván: Emberek és barmok, ökrök és juhok: semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak! 8 Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki az ő gonosz útáról és az erőszakosságból, a mely az ő kezökben van! 9 Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el! 10 És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról: és megbáná az Isten azt a gonoszt, a melyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre.***

Itt van

**I. Az isteni kegyelem csodája Ninive bűnbánatában és megtérésében, miután figyelmeztették őket a közelgő pusztulásukra.** Bizony mondom nektek, nem találtunk még ilyen nagyszerű példát, nem, Izráelben nem; és ***ez az evangéliumi nemzedék emberei ellen fog felemelkedni az ítéletben, és el fogja ítélni őket;*** ***mert a niniveiek Jónás prédikációjára megtértek, de íme, itt van egy Jónásnál nagyobb,*** Mt 12,41. • Sőt, **ez elítélte Izráel akkori megátalkodottságát és makacsságát**. ◊ Isten sok prófétát küldött Izraelnek, éspedig olyanokat, akik köztudottan hatalmasak voltak szóban és tettben; de ***Ninivébe csak egyet küldött,*** mégpedig egy idegent, akinek a külseje - feltételezhetjük - alantas volt, és a testi jelenléte gyenge, különösen az oly hosszú utazás fáradalmai után; és mégis, ők megtértek, Izrael azonban nem tért meg. ◊Jónás ***csak egy prédikációt mondott, és nem találjuk, hogy bármilyen jelet vagy csodát adott volna*** nekik, amelynek beteljesedése megerősíthette volna szavát; és mégis hatott rájuk, míg Izrael továbbra is makacskodott, amelynek prófétái választékos szavakat kerestek, amelyekkel meggyőzzék őket, és az ezt követő jelekkel megerősítették üzenetüket. ◊ ***Jónás csak haraggal és pusztulással fenyegetett;*** nem találjuk, hogy bármilyen felhívást adott volna nekik a bűnbánatra, vagy útmutatást, hogy hogyan térjenek meg; még kevésbé bármilyen bátorítást, hogy reméljék, hogy kegyelmet találnak, ha megtérnek. Izrael azonban kitartott a megtéretlenségben, noha a hozzájuk küldött próféták *emberi kötelékekkel és a szeretet köteleivel vonták őket*, és biztosították őket nagy dolgokról, amelyeket Isten fog tenni velük, ha megtérnek és megjavulnak.

Most pedig lássuk, **mi volt Ninive megtérésének a módja, mik voltak a lépései és konkrét példái.**

***1. Hittek Istennek;*** ***hitelt adtak annak a szónak, amelyet Jónás Isten nevében szólt hozzájuk:*** **hitték,** hogy bár sok bálványok voltak, akiket isteneknek neveztek, mégis ▫ ***csak egy élő és igaz Isten van***, mindenek szuverén Ura, - hogy ▫ ***neki tartoznak elszámolással,*** - hogy ▫ ***vétkeztek ellene***, és ▫ ***ellenszenvessé váltak az ő igazságossága előtt***, - hogy ez ▫ ***az értesítés, amelyet a közelgő pusztulásról küldtek nekik, tőle származik,*** és következésképpen, hogy maga a ▫ ***pusztulás is tőle fog bekövetkezni egy előre meghatározott időpontban,*** ha azt nem előzik meg idejében bűnbánattal. Továbbá, hitték, hogy ▫ ***ő egy irgalmas Isten***, és hogy ▫ ***lehet némi remény a fenyegető harag elfordítására, ha elfordulnak a bűneiktől***, amelyek miatt veszedelemmel fenyegette őket.

Vegyük észre: ***Azoknak, akik Istenhez jönnek, akik visszatérnek hozzá, miután fellázadtak tőle, hinniük kell Isstenben, hinniük kell, hogy ő van, hogy kibékíthető, hogy az övék lesz, ha a helyes utat választják.***

És figyeljük meg, hogy ***Isten milyen nagy hitet tud munkálni nagyon kicsi, gyenge és valószínűtlen eszközökkel;*** még a niniveieket is képes néhány fenyegető szóval a hitre való engedelmességre bírni. ▫ Egyesek szerint a niniveiek a tengerészektől vagy másoktól, vagy magától Jónástól hallottak arról, hogy a tengerbe vetették, és onnan csodával határos módon megmenekült, és ez megerősíthette küldetését, és annál könnyebben hittek abban, hogy Isten szólt általa. Erről azonban nincs bizonyosságunk. ▫ ***Krisztus feltámadása azonban, amelyet Jónás feltámadása példázott, az Ő evangéliumának megerősítését szolgálta, és bőségesen hozzájárult a nagy sikerükhöz az Ő szolgáinak, akik az ő nevében hirdették a bűnbánatot és a bűnök bocsánatát minden nemzetnek, Jeruzsálemtől kezdve.***

2. ***Hírt vittek Ninive királyának*,** aki egyesek szerint ebben az időben Sardanapalus, mások szerint Pul, Asszíria királya volt. • Jónást nem kapott arra utasítást, hogy először hozzá menjen, tekintettel királyi méltóságára; a koronás fejek, ha bűnös fejek, Isten előtt egy szinten állnak a közönséges fejekkel, és ezért Jónás nem a királyi udvarba, hanem Ninive utcáira lett küdve, hogy hirdesse igehirdetését. ▪ **Küldetéséről azonban beszámolót visznek Ninive királyának**, nem azért, hogy Jónás ellen, mint a közbéke megzavarója ellen feljelentést tegyenek, hogy elhallgattassák és megbüntessék, - ami talán meg is történt volna, ha így kiáltott volna *Jeruzsálem* utcáin, akik megölték Isten prófétáit és megkövezték a hozzá küldötteket. Nem; ▪ **a beszámolót nem, mint bűntettről, hanem mint mennyei üzenetről hozták a királyhoz néhányan, akik aggódtak a közjóért,** és akiknek a szíve reszketett miatta.

Jegyezzük meg: ***Boldogok azok a királyok, akiknek főemberei olyanok körülöttük, akik tudomásukra hozzák az ország békéjére (lelki jólétére) tartozó dolgokat, feltárják előtte az Isten igéjének és gondviselésének figyelmeztetéseit és az Isten nemtetszésének jeleit, amelyek alatt vannak. És boldogok azok a népek, akik felett olyan királyok uralkodnak, akik tudomásul veszik ezeket a dolgokat***.

3. ***A király jó példát mutatott nekik az alázatosságból, 6***. v. Amikor meghallotta Isten hozzá küldött szavát, ***felkelt a trónjáról***, mint ▪ **Eglón**, Moáb királya, aki, amikor Ehud közölte vele, hogy üzenetet kapott Istentől, felállt a helyéről. Ninive királya nemcsak általában az Istentől érkező szó iránti tiszteletből, hanem különösen **a *harag szavától való félelmében***, valamint ***a bűnök feletti bánat és szégyen miatt***, amelyek miatt ő és népe ellenszenvessé váltak az Isten haragja számára, ***felállt a trónjáról.*** Felállt királyi trónjáról, és ▪ **levetette királyi palástját**, császári méltóságának jelvényét, *annak elismeréseként, hogy mivel nem úgy használta hatalmát, ahogyan azt az erőszak és a rossz visszaszorítására és a jog fenntartására kellett volna tennie, elveszítette trónját és palástját Isten igazságossága előtt, méltatlanná tette magát a rá ruházott tiszteletre és a királyként belé vetett bizalomra, és hogy Isten igazságosnak találta, hogy elvegye tőle királyságát.* Még maga a király sem vonakodott a bűnbánók ruháját felvenni, mert ***zsákruhába burkolózott, és hamuban ült,*** a bűn miatti megalázkodásának és az isteni bosszútól való félelmének jeléül. ▪ ***A legnagyobb emberekhez nagyon is illik, hogy megalázkodjanak a nagy Isten előtt.***

4. ***A nép alkalmazkodott a király példájához,*** sőt, úgy tűnik, ők vezettek, mert először ők kezdtek *zsákruhát ölteni, a legnagyobbaktól a legkisebbekig*, 5. v. ▪ A **legkisebbek** közülük, akiknek a legkevesebb vesztenivalójuk volt a város lerombolásában, nem gondolták, hogy őket nem érinti a riadalom; és a **legnagyobbak** közülük, akik megszokták, hogy nyugodtan pihenjenek és jól éljenek, nem tartották hozzájuk nem illő, alávaló dolognak, hogy a megaláztatás jeleit vegyék fel. ▪ **A zsákruha viselése**, különösen azok számára, akik finom bársonyhoz voltak szokva, nagyon nyugtalanító dolog volt, és nem tették volna meg, ha nem érezték volna mélyen a bűnüket és a bűn miatti veszélyeztetettségüket, amit ezúton akartak kifejezni.

Vegyük észre: ***Aki nem akar tönkremenni, annak meg kell alázkodnia, aki nem akarja lelkét elpusztítani, annak meg kell aláznia lelkét***. Amikor Isten ítéletei fenyegetnek minket, akkor az a dolgunk, hogy megalázkodjunk az ő hatalmas keze alatt. És bár a testi gyakorlat önmagában semmit sem használ, és ha *az ember zsákot és hamut terít maga alá*, ha csak ez minden amiből bűnbánata áll, ez valójában tréfa-űzés Istennel (mert Ő a szívet nézi, Ézs. 58:5), mégis a megaláztatás ünnepélyes napjain, amikor Isten gondviselésében gyászra és zsákruhába öltözésre hív, a belső bánat külső megnyilvánulásaival kell dicsőítenünk Istent testünkkel, legalábbis azáltal, hogy félretesszük díszeinket.

5. **Általános böjtöt hirdettek és tartottak az egész nagy városban**, 7-9. v. A *király és főemberei rendeletére lett ez erendelve*; az egész törvényhozó hatalom egyetértett a kijelölésében, és a nép egész teste egyetértett a betartásában, és mind e két módon nemzeti cselekedetté vált, és szükségszerű volt, hogy így legyen, ha a nemzeti pusztulást meg akarták akadályozni.

Ennek a **kiáltványnak a tartalma** itt van előttünk, és ez nagyon is figyelemreméltó. Lásd itt,

(1.) ***Mi az, amit megkövetel***. [1.] Hogy a **böjtöt** (azt, amit ez jelent) nagyon szigorúan be kell tartani. Az erre az ünnepélyes alkalomra kijelölt napon *se ember, se állat ne kóstoljon semmit*; legcsekélyebb frissítőt se vegyenek magukhoz, nem, még csak *vizet se igyanak*; ne hivatkozzanak arra, hogy egészségük sérelme nélkül nem böjtölhetnek ilyen hosszú ideig, vagy hogy nem bírják ki; próbálják meg egyszer. Mi van, ha mégis kellemetlenséget éreznek, és egy ideig még utána is testileg gyengén érzik magukat tőle? Jobb ezt vállalniuk, mintsem a bűnbánat (vagyis a megtérés) bármely cselekedetének vagy példájának híjával szűkölködjenek, amely szükségeltetik a süllyedő város megmentéséhez. ▪ Tegyék magukat **testükben** nyugtalanná azzal, hogy *zsákruhát öltenek*, éppúgy, mint azzal, hogy böjtölnek, hogy megmutassák, mennyire nyugtalanok **lelkükben** a bűn miatti bánat és az isteni haragtól való félelem miatt. ▪ *Még az állatoknak is* ugyanúgy vezekelniük kell, mint az embereknek, mert az ember bűnének eszközeként *a hiábavalóságnak lettek alávetve,* és hogy akár hangos panaszaikkal, akár az étel miatti csendes nyögéseikkel a bánat és a megaláztatás kifejezésére ingereljék gazdáikat és mindazokat, akik körültük vannak. Azokat a jószágokat, amelyeket ajtókon belül tartottak, nem szabad etetni és itatni a szokásos módon, mert ezen a napon nem szabad ételhez nyúlni. Az ilyen dolgokat el kell felejteni, és nem szabad törődni velük. ▪ ***Ahogyan a zsoltáros, amikor Isten dicséretére törekedett, felszólította az alsóbbrendű teremtményeket is, hogy csatlakozzanak hozzá ebben***, úgy amikor a niniveiek tele voltak a bűn miatti bánattal, és rettegtek Isten ítéleteitől, azt akarták, hogy az alsóbbrendű teremtmények is csatlakozzanak hozzájuk a bűnbánat kifejezéseiben. Azokat az állatokat, amelyeket korábban gazdag és finom díszruhába öltöztettek, - ami gazdáik büszkeségére szolgált, és az övékére is -, most *zsákruhába kell öltöztetni*; mert a nagy emberek (ahogyan az illik hozzájuk) félreteszik diszruhájukat.

[2.] A böjtöléssel és a gyászolással egybekötött **imádsággal és könyörgéssel** **kell Istenhez fordulniuk;** mert ***a böjt célja, hogy a testet felkészítse a lélek szolgálatára az imádság kötelességében, amely a fő dolog, és amelynek a másik csak előkészítő vagy alárendelt része.*** *Kiáltsanak erőteljesen Istenhez;* még a vadállatok is tegyék ezt képességeik szerint; az ételhiány miatti kiáltásaikat és nyögéseiket kegyesen értelmezzék Istenhez intézett kiáltásként, mint a hollókfiak kiáltását (Jób 38:41), és a fiatal oroszlánokét, Zsolt 104:21). ▪ De különösen a *férfiak, nők és gyermekek kiáltsanak Istenhez*; ***kiáltsanak erőteljesen*** az ellenük kiáltó bűnök bocsánatáért. ▪ **Ideje volt Istenhez kiáltani**, amikor már csak egy lépés választotta el őket a pusztulástól - **ideje volt az Urat keresni**. Az ***imádságban erőteljesen kell kiáltanunk, a gondolatok összpontosításával, a hit szilárdságával és a jámbor és áhítatos érzelmek hevességével.*** ▪ ***Az erőteljes kiáltással Istennel birkózunk; megragadjuk őt; és ezt akkor kell tennünk, amikor nemcsak barátként távolodik el tőlünk, hanem ellenségként jön ellenünk.*** ▪ ***Ezért az imádságban az a dolgunk, hogy felrázzuk mindazt, ami bennünk van.*** De ez még nem minden;

[3.] A **böjtöléshez és imádkozáshoz hozzá kell adniuk a reformációt (megjobbulást) és az életmódváltást**: ***Térjen meg mindenki a gonosz útjáról, a gonosz útról***, amelyet választott, a gonosz útról, amelyre rászokott és amelyen jár, a *szívének* gonosz útjáról és a *életvitelének* gonosz útjáról, és különösen ***a kezükben lévő erőszaktól.*** Adják vissza, amit jogtalanul elvettek, és tegyék jóvá, amit rosszul tettek, és ne nyomják el többé azokat, akik fölött hatalmuk van, és ne csalják meg azokat, akikkel kapcsolatban állnak. ▪ A város bíróságán a hatalmat gyakorló emberek ***térjenek meg a kezükben lévő erőszakosságtól, és ne hozzanak igazságtalan rendeleteket,*** és ne ítéljenek helytelenül a hozzájuk benyújtott fellebbezésekre. Az üzletemberek, a város kereskedői, *forduljanak el a kezükben lévő erőszaktól*, és ne használjanak igazságtalan súlyokat és mértékeket, és ne éljenek vissza azok tudatlanságával vagy szükségével, akikkel kereskednek.

Figyeljük meg: ***Nem elég a bűn miatt böjtölni, hanem böjtölnünk kell a bűntől,*** és imáink sikere érdekében nem szabad többé a gonoszságot szívünkben megtűrni, Zsoltárok 66:18. ***Ez az egyetlen böjt, amelyet Isten kedvel és elfogad***, Ézs. 58:6; Zak 7:5, 9. A böjti nap munkája nem ér véget a nappal; nem! - akkor kezdődik **a munka legnehezebb és legszükségesebb része, ami a bűntől való elfordulás, és új életetben járás (**az élet újságában való járás), és vigyázás, nehogy visszatérjünk, mint a kutya a hányásához.

(2.) **Milyen indíttatásból hirdetik meg és tartják meg vallásosan ezt a böjtöt** (9. v.). *Ki tudja, talán Isten visszatér és megbánja*? ▪ ***Figyeljük meg:***

***[1.] Mi az, amit remélnek -*** hogy Isten, ha megbánják és megfordulnak, megváltoztatja velük szemben az útját, és visszavonja az ellenük hozott ítéletét, ***hogy elfordul heves haragjától,*** amelyet saját bevallásuk szerint megérdemelnek, de amelynek elfordításáért mégis alázatosan és komolyan könyörögnek, és hogy így megakadályozható lesz a pusztulásuk, és nem vesznek el. Az ítélet igazságossága ellen nem emelhetnek kifogást, nem úgy szólnak, mintha azt egy magasabb bírósághoz folyamodva szeretnék lerázni, hanem ***magában Istenben reménykednek, hogy meg fog térni, és hogy saját irgalmassága (amelyhez menekülnek) diadalmaskodni fog az ítélet ellen***. Hiszik, hogy Isten jogosan haragszik rájuk, hogy mivel bűnük nagyon förtelmes, haragja nagyon heves; és hogy ha eljárást indít ellenük, nincs ellene orvosság, hanem meghalnak, elpusztulnak, mindnyájan elpusztulnak, és végük van; mert ki ismeri haragjának erejét? Ezért **nem a fenyegető csapás elhárításáért imádkoznak, hanem Isten haragjának elhárításáért, ennek elfordításáért könyörögnek.** ▪ Ahogyan amikor Isten kegyelméért imádkozunk, minden jóért imádkozunk, úgy amikor Isten haragja ellen imádkozunk, minden rossz ellen imádkozunk.

*[2.]* ***Milyen fokú reménységük volt ezzel kapcsolatban:*** *Ki tudja megmondani, hogy Isten megtér-e hozzánk*? Jónás nem mondta meg nekik; nem volt közöttük más próféta, aki megmondta volna nekik, így ***nem bízhattak annyira abban, hogy bűnbánatuk esetén kegyelmet találnak, mint mi, akik Isten ígéretére és esküjére támaszkodhatunk, és különösen Krisztus érdemére alapozhatunk és közbenjárásában bízhatunk***, ***hogy bűnbánat esetén bűnbocsánatot nyerjünk.*** ▪ Mégis volt egy általános elképzelésük Isten jóságos természetéről, az emberek iránti irgalmasságáról, és arról, hogy örül a bűnösök bűnbánatának és megtérésének; és ebből tápláltak némi reményt, hogy megkegyelmez nekik; nem merik elbizakodva állítani, de nem is esnek kétségbe. ▪ ***A kegyelem reménye nagy bátorítás a bűnbánatra és a reformációra (megtérésre, megjobbulásra);*** és ha a reménynek csak néhány halvány csillanása van is, - amely nagy félelmekkel vegyül, amelyek saját bűnösségünk és méltatlanságunk érzéséből, valamint az isteni türelemmel való hosszú visszaélésből fakadnak, - mégis arra szolgálhatnak, hogy felgyorsítsák és megalapozzák komoly bűnbánatunkat és reformációnkat. ***Vessük magunkat bátran a szabad kegyelem zsámolyához, elhatározva, hogy ha elpusztulunk, akkor ott fogunk elpusztulni;*** de ki tudja, hogy Isten nem fog-e könyörületesen ránk tekinteni?

**II. Az isteni irgalom csodája, hogy a niniveiek bűnbánatára megkímélte őket** (10. v.): Isten ***látta tetteiket***; nemcsak hallotta jó szavaikat, amelyekkel bűnbánatot vallottak, hanem látta jó cselekedeteiket is, amelyekkel ***a bűnbánatnak megfelelő gyümölcsöket*** hoztak; ▪ látta, hogy ***megtértek gonosz útjukról***, és ez volt az, amit várt és amit megkövetelt. Ha ezt nem látta volna, akkor a böjtjük és a zsákruhájuk semmit sem ért volna az ő szemében. Látta, hogy általánosságban *meggyőződtek* bűneikről (beismerték azt), és általánosan *elhatározták*, hogy nem térnek vissza azokhoz, és hogy mindjárt, immár néhány napja jobban éltek, és a város új arcát mutatta; és ez nagyon tetszett neki. ▪ Vegyük észre, hogy **Isten a bűnösök megtérésének minden esetét figyelembe veszi,** még azokat is, akikről a világ nem veszt tudomást, és nem törődik velük. *Látja, hogy ki tér le a gonosz útjáról, és ki nem, és* ***kegyelmével közeledik azokhoz, akik őszinte megtéréssel közelednek hozzá****.* Amikor megbánják az általuk elkövetett bűn gonoszságát, ő is megbánja az ellenük kimondott ítélet rosszaságát. Így kímélte meg Ninivét, és ***nem hajtotta végre azt az ítéletet, amelyet mondott, hogy tenni fog ellene.*** ▪ Itt **nem áldozatokat mutattak be Istennek**, nem olvasunk ilyesmiről, **hogy valamivel engesztelést hoztak volna a bűnért**, *hanem az Istennek kedves áldozat a megtört lélek*; *a töredelmes és bűnbánó szív*, amilyen most a niniveieké volt; ez az, *amit Ő nem vet meg*; ez az, amire tekintettel van, és nagyra értékel.

Forrás: Teljes kommentár az egész Bibliához, írta Matthew Henry [1706].

https://biblehub.com/commentaries/mhcw/jonah/3.htm

**Jón 4.**

***Az előző fejezet végén nagy örömmel olvastunk Ninive megtéréséről; de ebben a fejezetben nagy nyugtalansággal olvasunk Jónás bűnéről; és ahogyan öröm van égen-földön a bűnösök megtérése miatt, úgy nagy bánat van a szentek bolondságai és gyarlóságai miatt. Isten egész könyvében aligha találunk olyat „az Úr szolgá”-i közül" (és biztosak vagyunk benne, hogy Jónás ilyen volt, mert a Szentírás így nevezi), aki ennyire forrófejű és dühös lett volna, mint itt Jónás, ennyire bosszús és magát Istent provokáló. ▪ Az első fejezetben azt láttuk, hogy Isten színe elől menekül; itt azonban azt látjuk, hogy tulajdonképpen Isten szemébe kap; és ami még szomorúbb számunkra, ott beszámoltunk a bűnbánatáról és Istenhez való visszatéréséről; itt azonban, bár kétségtelenül megbánta, de - Salamon esetéhez hasonlóan - nem kapunk beszámolót arról, hogy helyreállt volna. De miközben csodálkozva olvassuk elvetemültségét, nem kevésbé csodálkozva olvassuk Isten iránta tanúsított gyengédségét, amelyből kiderül, hogy nem vetette el őt. ▪ Itt van: I. Jónás zúgolódása Isten Ninive iránti kegyelme miatt, és az emiatt érzett bosszúsága (1-3. v.). II. Az a szelíd dorgálás, amelyet Isten ezért adott neki (4. v.). III. Jónás bosszusága a tök elsorvadása miatt, és az, ahogy igazolja magát elégedetlenségében (5-9. v.). IV. Isten nevelő módszerként használja azt a tököt, hogy meggyőzze őt: nem kellene haragudnia Ninive megkímélése miatt (10-11. v.). Az ember rosszasága és Isten jósága itt egymás kontraszjaként áll előttünk, hogy az előbbi annál inkább bűnösnek, az utóbbi pedig annál inkább kegyelmesnek tűnjön.***

**Jón 4, 1-4.**

***1 És igen rossznak látszék ez Jónás előtt, és megharaguvék. 2 Könyörge azért az Úrhoz, és mondá: Kérlek, Uram! Avagy nem ez vala-é az én mondásom, mikor még az én hazámban valék? azért siettem, hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt [is] bánkódó. 3 Most azért Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mintsem élnem!  4 Az Úr pedig mondá: Avagy méltán haragszol-é?***

Lásd itt: **I. Milyen igazságtalanul veszekedett Jónás Istennel, amiért Ninivével szemben kegyelmes volt, miután megbánták bűneiket és megtértek.** Ez alkalmat ad arra, hogy azt gyanítsuk, hogy ***Jónás csak a harag üzenetét adta át a niniveiek ellen, és egyáltalán nem segítette vagy bátorította őket a megtérésükben***, ahogyan azt gondolnánk, hogy ezt kellett volna tennie; mert amikor azok megbánták, és kegyelmet találtak,

1. **Jónás neheztelt rájuk a kapott kegyelemért** (1. v.): *Jónás nagyon megharagudott*; és (gondolnátok?) *nagyon dühös volt*, nagyon felbőszült emiatt.

Nagyon rossz volt: (1.) Hogy olyan ***kevéssé uralkodott magán***, hogy elégedetlenkedett és nagyon dühös volt; hogy *nem uralkodott saját lelke felett*, és ezért, *mint egy lerombolt, kerítés nélküli város,* ***ki volt szolgáltatva a kísértéseknek és csapdáknak***.

(2.) Hogy ***olyan kevéssé tisztelte Istent, hogy megharagudott és zsörtölődött amiatt, amit Isten tett***, mint Dávid, amikor az Úr csapással sújtotta Uzzát. ▪ **Ami Istennek tetszik, annak nekünk is tetszenie kell, és ha nem is tudjuk megmagyarázni (nem tudjuk megindokolni), mégis el kell fogadnunk.**

(3.) Hogy ***olyan kevés szeretettel viseltetett az emberek iránt, hogy a niniveiek megtérése és az isteni kegyelembe való befogadásuk miatt elégedetlen és dühös volt***. Ez volt az írástudók és farizeusok bűne, akik zúgolódtak Megváltónk ellen, mert vámosokat és bűnösöket fogadott magához; de vajon a mi szemünk azért gonosz-e, mert az övé jó?

**De miért volt Jónás olyan nyugtalan** emiatt, hogy a niniveiek megtértek és Isten megkímélte őket? Nem várható el, hogy egy ilyen nagyon abszurd és ésszerűtlen dologra jó okot adjunk; nem, és semmi olyat sem, ami az ok látszatát vagy színezetét viselné; de találgathatjuk, mi volt a provokáció. ▪ ***A heves lelkület általában felfuvalkodással jár. Csak a büszkeségből fakad a viszálykodás Istennel és emberrel egyaránt***. Jónás a *becsületére hivatkozott, és ez dühítette fel*.

[1.] **Féltékeny volt hazája becsületére;** Ninive bűnbánata és reformációja szégyent hozott Izrael makacsságára, mely nép nem tért meg, hanem gyűlölte a megjobbulást; és **az a kegy, amelyet Isten e pogányok iránt tanúsított bűnbánatuk után, rossz előjel volt a zsidó nemzet számára**, mintha (mint ahogy végül is történt) elvetettek és kiűzettek volna az egyházból, és a pogányok kerültek volna a helyükre. Amikor magának Szent **Péternek** azt sugallták, hogy ne tegyen különbséget zsidók és pogányok között, megdöbbent a dolgon, és azt mondta: "*Nem így van, Uram;* **nem csoda hát, hogy Jónás sajnálattal tekintett arra, hogy Ninivét kedvelik**. Jónás itt bizonyos módon, Istenért buzgólkodott, mint *Izráel* Istenéért, de nem helyes megismerés szerint. Figyeljük meg: ***Sokan az Ő dicsőségéért való aggódás ürügyén elégedetlenkednek Istennel***.

[2.] **Féltékeny volt a saját becsületére**, mert ***attól félt, hogy ha Ninive nem pusztul el negyven napon belül, akkor hamis prófétának tekintik, és ennek megfelelően megbélyegzik;*** holott nem kellett volna emiatt elégedetlenkednie, mert a pusztulással való fenyegetésben benne volt, hogy a pusztulás megelőzése érdekében meg kell térniük, és ha ezt megteszik, akkor annak elejét veszik. És senki sem fog panaszkodni arra, hogy becsapja őt az, aki jobb, mint a szava. És inkább becsületet szerzett volna közöttük azáltal, ha közreműködik a megmentésükben, mintsem bármilyen szégyenbe került volna. ▪ De a szomorú (melankólikus) emberek (és Jónás, úgy tűnik, ilyen ember volt) hajlamosak nyugtalanná tenni magukat azzal, hogy olyan rosszat képzelnek maguknak, ami nincs, és nem is valószínű, hogy valaha is lesz. ▪ ***A legtöbb bosszúságunk és ijedtségünk a képzelet erejének köszönhető;*** és sajnálni kell azokat a valóban rabszolgákat, akik egy ilyen zsarnok hatalma alatt állnak.

2. **Veszekedett Istennel emiatt**. Amikor szíve felhevült benne, meggondolatlanul szólt ajkával; és itt elmondja, mit mondott (2., 3. v.): *Imádkozott* az Úrhoz, *de ez egy* ***nagyon kínos (idétlen) ima*** *volt*, ▪ *nem olyan, mint az, amit a hal gyomrában imádkozott*; mert ▪ a nyomorúság megtanít minket alázatosan imádkozni, amit Jónás most elfelejtett megtenni. Elégedetlenségében is az imádság kötelességéhez folyamodott, ahogyan azt a bajban szokta tenni, de ***romlottsága a kegyelmei fölé kerekedett***, és ***amikor Isten kegyelméből származó áldásokat kellett volna kérnie maga számára, akkor arról panaszkodott, hogy mások milyen jótéteményt kaptak ebből a kegyelemből.***

Ennél méltatlanabbul nem is lehetne beszélni.

(1.) Most kezdi **igazolni magát azért, amiért elmenekült az Úr színe elől,** amikor először kapott parancsot, hogy Ninivébe menjen, amiért korábban jó okkal elítélte magát: "***Uram -*** mondta ***-, nem ezt mondtam-e, amikor hazámban voltam?*** Nem láttam-e előre, hogy ha elmegyek Ninivébe prédikálni, ők meg fognak térni, te pedig megbocsátasz nekik, és akkor a te szavadra vádaskodva gyalázattal reflektálnak, mint *igenre és nemre*?". ▪ Milyen **különös ember volt Jónás, hogy rettegett a szolgálata sikerétől!** Sokan megkísértődtek már, hogy visszalépjenek a munkájuktól, mert *kétségbeestek*, hogy jót tehetnek vele, de lám, **Jónás azért utasította vissza a prédikálást, mert félt, hogy jót tehet vele.** És még mindig kitart ugyanabban a romlott felfogásban, mert úgy tűnik, maga a bálna gyomra sem tudta megszabadítani ettől. Ez volt a mondása, amikor a saját hazájában volt, de ez egy rossz mondás volt; itt mégis kitart mellette, és a többi prófétától nagyon eltérően vágyik arra a szomorú napra, amelyet megjövendölt, és szomorkodik, mert nem jön el. ▪ ***Még Krisztus tanítványai sem tudják, hogy milyen lelkületűek; azok sem, akik tüzet kívántak az égből arra a városra, amely nem fogadta be őket, még kevésbé Jónás, aki tüzet kívánt az égből arra a városra, amely befogadta őt,*** Lk. 9:55. Jónás azt hiszi, hogy van oka panaszkodni, amikor megtörténik, amitől azelőtt félt; olyan nehéz a keserűség gyökerét kitépni az elméből, ha egyszer már ott rögzült. ▪ És miért várta Jónás, hogy Isten megkíméli Ninivét? „***Mert tudtam, hogy kegyelmes Isten vagy****, elnéző és könnyen megengedő, hogy lassú vagy a haragra és nagy jóságú, és megbánod a gonoszságot*.” Mindez nagyon igaz; és Jónás nem tudhatta ezt másként, mint ***Isten nevének kihirdetéséből és minden korszak tapasztalataiból***. ▪ De furcsa és nagyon megmagyarázhatatlan, hogy amit minden szent ***az öröm és dicséret tárgyává*** tett, azt Jónás az Istenről való ***testies******töprengés tárgyává*** tette, mintha az isteni természetnek az a tökéletlensége lenne, ami valójában a legnagyobb dicsősége - hogy **Isten kegyelmes és irgalmas**. ▪ A szolga, aki azt mondta: "***Tudtam***, hogy kemény ember vagy", azt mondta, ami hamis, és ha igaz lett volna, akkor sem lett volna helyénvaló a panasz tárgya; de Jónás, bár igazat mond, mégis, ha szemrehányásként mondja, nagyon abszurd módon beszél. ▪ ***Valóban vitatkozó és ellentmondó szellem van azokban, akik szívükben képesek vitatkozni Isten jóságával és kíméletes, megbocsátó irgalmával, amelynek mindannyian köszönhetjük, hogy kikerültünk a pokolból.*** Ez teszi számunkra a halál illatává azt, ami különben az élet illata kellene, hogy legyen számunkra.

(2.) **Szenvedélyében a halált kívánja** (3. v.), ok nélküli szenvedélyességének különös kifejezése ez! ***"Most, Uram, vedd el, kérlek, az életemet tőlem!*** *Ha Ninivének élnie kell, hadd haljak meg inkább, minthogy megcáfolódjék a te szavad és az én szavam, minthogy Izrael dicsőségét a pogányokra ruházzák át",* ***mintha nem lenne elég kegyelem Istenben mind a zsidók, mind a pogányok számára, vagy mintha honfitársai annál távolabb lennének a kegyelemtől, ha a niniveiek kegyelemben részesülnek***. ▪ Amikor Illés próféta hiába fáradozott, azt kívánta, bárcsak meghalna, és ez volt az ő gyengesége, 1Kir. 19:4. Jónás azonban jó célért fáradozik, megment egy nagy várost a pusztulástól, és mégis azt kívánja, hogy haljon meg, mintha, miután sok jót tett, félne élni, hogy még többet tegyen; látja lelke gyötrelmeinek gyümölcseit, és elégedetlen. ▪ **Micsoda perverz szellem** keveredik minden szavába! Amikor Jónást élve kihozta Isten a bálna gyomrából, az életet nagyon értékes kegyelemnek tartotta, és hálás volt annak az Istennek, aki életét a romlottságból kihozta ( rész 2,6), és nagy áldás volt élete Ninivének; most azonban éppen ezért élete teher lett számára, és könyörög, hogy könnyítsen rajta, arra hivatkozva: ***Jobb nekem meghalni, mint élni.*** ▪ Egy ilyen szó, mint ez, lehet ***a kegyelem nyelve, mint Pálnál,*** aki azt *kívánta, hogy inkább távozzék el és legyen Krisztussal, ami sokkal jobb*; ***de itt ez az ostobaság, a szenvedély és az erős romlottság nyelve volt***; és annál is rosszabb,

[1.] **mivel Jónás most a hasznossága közepén volt**, és ezért alkalmas volt arra, hogy éljen. Olyan ember volt, akinek a szolgálatát Isten csodálatosan elismerte és virágoztatta. Ninive megtérése reményt adhatott neki arra, hogy eszköz lehet az egész asszíriai királyság megtérítésében; Ezért nagyon abszurd volt számára, hogy a halált kívánta, amikor ilyen jó cél érdekében élhetett, és ilyen rosszul járnának, ha meghal.

[2.] **Mivel Jónás most annyira rosszkedvű volt, és ezért alkalmatlan volt a halálra**. Hogyan merészelt arra gondolni, hogy meghaljon, és megjelenjen Isten ítélőszéke előtt, amikor éppen veszekedett vele? Vajon ilyen lelkiállapotban illik-e egy embernek elmenni a világból? De lám, azoknak, akik szenvedélyesen vágynak a halálra, általában a legkevesebb okuk van rá, mivel nagyon is felkészületlenek arra. ***A mi dolgunk az, hogy felkészüljünk a halálra azáltal, hogy elvégezzük az élet munkáját, és aztán Istenre bízzuk magunkat, hogy vegye el az életünket, amikor és ahogyan neki tetszik***.

II. **Nézd meg, milyen jogosan dorgálta meg Isten Jónást ezért a hévességért, amelyben volt** (4. v.): Az Úr így szólt: „Jól teszed, hogy haragszol? Méltán haragszol-e? Jól van-e az, hogy nem tetszik neked?" - így olvassák egyesek. „***Mi az, megbántad jótetteidet?”*** Isten jogosan elvethette volna őt ezért az istentelen hevületért, amelyben volt, jogosan foghatta volna szaván, és agyonverhette volna, amikor meg akart halni. De **kegyeskedik érvelni vele**, azért, hogy meggyőzőzze, és jobb kedvre térítse, ahogyan **a tékozló atyja érvelt** idősebb fiával, amikor az, mint itt Jónás, zúgolódott testvére bűnbocsánata és befogadása miatt. „Jól teszed, ha haragszol?” ▪ **Nézd meg, milyen szelíden beszél a nagy Isten ehhez a bolond emberhez**, hogy ***megtanítson minket arra, hogy a szelídség szellemével állítsuk helyre az elesetteket***, és lágy válaszokkal fordítsuk el a haragot. ▪ Isten önmagára és a saját lelkiismeretére apellál: "Jól teszed-e? nagyon jól tudod, hogy nem jól teszed!". ▪ ***Gyakran fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést: „Jól teszem-e, ha így mondom, ha így teszem? Meg tudom-e indokolni?*** Nem kell-e visszavonnom szavaimat és bűnbánattal érvénytelenítenem, amit tettem, különben örök kárhozatot vonok magamra?”

Kérdezd meg: 1. „**Jól teszem-e, ha *haragszom*?”** Amikor a harag szenvedélye felszökik, találkozzék ezzel az ellenőrzéssel: "***Jól teszem-e, hogy ilyen hamar, ilyen gyakran, ilyen sokáig haragszom, hogy magamat ilyen heves dühbe hozom, és haragomban másokhoz ilyen rossz nyelvvel szólok? Jól teszem-e, hogy tűröm, hogy ezek az önfejű szenvedélyek uralkodjanak rajtam?"***

2. "**Jól teszem-e, hogy haragszom, *amiért Isten kegyelmes a bűnbánó bűnösök iránt*?"** Ez volt Jónás bűne. Vajon jól tesszük-e, ha haragszunk arra, ami oly sokat tesz Isten dicsőségére és országának az emberek között való előmozdítására - ha haragszunk arra, aminek az angyalok örülnek, és amiért bőséges hálát adnak Istennek? Rosszul tesszük, ha haragszunk arra a kegyelemre, amelyre nekünk magunknak is szükségünk van, és amely nélkül nem tudunk boldogulni; ha nem hagynánk helyet a bűnbánatnak, és nem lelnénk reményt a bűnbánat utáni bűnbocsánatra, mi lenne velünk? ***A bűnösök megtérése, amely a mennyország öröme, legyen a mi örömünk, és soha ne a mi bánatunk.***

**Jón 4, 5-11.**

***5 Majd kiméne Jónás a városból, és üle a város keleti része felől, és csinála ott magának hajlékot, és üle az alatt az árnyékban, a míg megláthatná, mi lészen a városból? 6 Az Úr Isten pedig egy tököt rendele, és felnöve az Jónás fölé, hogy árnyékot tartson feje fölött és megoltalmazza őt [a hévség] bántásától. És nagy örömmel örvendezék Jónás a tök miatt. 7 De másnapra férget rendele az Isten hajnal-költekor, és megszúrá [az] a tököt, és elszárada. 8 És lőn napköltekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendele Isten, és a nap rátűzött a Jónás fejére, és ő elbágyada. Kiváná azért magának a halált, és monda: Jobb halnom, mint élnem! 9 És monda az Isten Jónásnak: Avagy méltán haragszol-é a tök miatt? És monda: Méltán haragszom, mind halálig! 10 Az Úr pedig monda: Te szánod a tököt, a melyért nem fáradtál és [a melyet] nem neveltél, a mely egy éjjel támadt és más éjjel elveszett: 11 Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, a melyben több van tizenkétszer tízezer embernél, a kik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?!***

Jónás itt kitart elégedetlenségében; mert a viszály kezdete mind Istennel, mind emberrel olyan, mint a vizek elszabadulása, a szakadás egyre szélesedik, és amikor a szenvedély helyet kap, a rossz még rosszabbá válik; ezért már csírájában el kell hallgatatni és el kell fojtani. Itt van,

I. **Jónás mogorva várakozása** **Ninive sorsával kapcsolatban**. Feltételezhetjük, hogy a niniveiek, hitelt adva az általa hozott üzenetnek, készek voltak vendégül látni az üzentetet ádadó hírnököt, és tiszteletet mutatni neki; hogy házaik és asztalaik legjobbjainál fogadták volna. Jónás azonban rosszkedvű volt, nem fogadta el a kedvességüket, és nem viselkedett velük szemben mégcsak közönséges udvariassággal sem. • Emiatt attól lehetett volna tartani, hogy ezzel előítéletet kelt bennük vele és az ő szavával szemben (botránkoztató életével hitelteleníti üzenetét); de amikor nemcsak *a kincset helyezi cserépedényekbe* az Úr*,* hanem a bizalmat is olyan embereknél helyezi el, akik olyan szenvedélyeknek vannak alávetve, mint mi, és mégis eléri célját, akkor be kell ismerni, hogy *az erő nagy volta, valóban Istentől és nem embertől való*. • Jónás visszavonul, ***kimegy a városból***, leül egyedül, és hallgat, mert látja, hogy a niniveiek megtérnek és megjavulnak, 5. v. Talán azt mondta a körülötte lévőknek, hogy azért ment ki a városból, mert félt, hogy elpusztul a romok között; de azért ment, ***hogy megnézze, mi lesz a városból***, ahogy Ábrahám is felment, hogy megnézze, mi lesz Sodomából, 1Móz 19:27. • A negyven nap már lejárt, vagy már letelt, és Jónás remélte, hogy ha Ninive nem is pusztul el, de valamilyen ítéletet fog Isten hozni, amely elégséges ahhoz, hogy megmentse a hitelét. Azonban nagy izgatottsággal (nyugtalansággal) várta a dolgot. Nem akart házban tartózkodni, mert arra számított, hogy az a fejére fog dőlni; hanem fák ágaiból készített magának egy kunyhót, és abban ült, bár ott ki volt téve a szélnek és az időjárás viszontagságainak. • ***Gyakori, hogy a bosszús, nyugtalan lelkű emberek szorgalmasan teremtik maguknak a kellemetlenségeket, hogy miután elszánták magukat a panaszkodásra, hát legyen mindig miért panaszkodniuk.***

II. **Isten kegyelmes gondoskodása** **az ő menedékéről és felüdüléséről**, amikor ilyen ostobán nyomorgatta magát, és még mindig egyre jobban és jobban növelte saját nyomorúságát, 6. v. Jónás a kunyjójában ült, és bosszankodott az éjszakai hideg és a nappali hőség miatt, amelyek mindegyike bántotta őt. • És Isten ekkor joggal mondhatta volna: "Ez az ő választása, az ő műve, a saját maga által épített ház, boldoguljon vele, ahogyan tud”. De Ő könyörületesen tekintett rá, mint a gyengéd anya a rosszkedvű gyermekre, és enyhítette helyzetét a sérelmek ellen, amelyeket a saját akaratosságával okozott magának. • ***Készített egy tököt***, egy széles levelű, telt növényt, amely hirtelen nőtt fel, és befedte kunyhóját vagy házikóját, hogy a hideg és a hőség okozta ártalmak nagy részét távol tartsa. Árnyékot vetett a feje fölé, hogy meg szabadítsa a bánattól, hogy testileg felfrissülve jobban megóvja magát lelki nyugtalanságától, amelynek a külső keresztek és bajok gyakran okozói és fokozói. • Nézd meg, hogy ***Isten milyen gyengéd az ő népéhez annak nyomorúságában, még akkor is, ha az bolond és makacs, és nem veti szemére, amit helytelenül tett***. • Isten korábban ***egy nagy halat rendelt,*** hogy megvédje Jónást a víz ártásától, és ***itt egy nagy tököt***, hogy megvédje őt a levegő bántalmaitól; mert ő az ő népének védelmezője mindenféle rosszal szemben, ő parancsol a növényeknek éppúgy, mint az állatoknak; és hamar elkészíti, elrendeli őket, hogy az ő céljait szolgálják; ***hirtelen növekedésre tudja bírni őket, ami a természet rendjében lassan és fokozatosan történik***. • Egy tök, gondolhatnánk, a legjobb esetben is csak egy gyenge erődítmény, ***Jónás mégis rendkívül örült a töknek***, mert

1. **abban az időben valóban nagy vigaszt jelentett számára.** Egy önmagában apró és jelentéktelen dolog, amely azonban, ha a megfelelő időben érkezik, nagyon értékes áldás lehet számunkra. ***Egy tök a megfelelő helyen nagyobb szolgálatot tehet nekünk, mint egy cédrus***. • A legkisebb teremtmények is lehetnek nagy csapások (mint a legyek és a tetvek a fáraónak) vagy nagy áldások, vigasztalások (mint a tök Jónásnak), aszerint, ahogyan Isten akarja.

2. **Mivel most már nagyon a képzelet hatalmában volt, *nagyobb önelégültséget érzett benne, mint amire oka lett volna*.** Rendkívül örült neki, büszke volt rá, és diadalmasan ujjongott felette. Az erős szenvedélyű emberek, ahogyan hajlamosak arra, hogy elkeseredjenek egy olyan apróságtól, ami keresztezi útjukat, úgy hajlamosak arra is, hogy egy nekik kedvező apróságtól felemelkedjenek. Egy kis játék néha arra szolgál, hogy egy haragos gyermeket megnyugtasson, mint ahogy a tök Jónást. • De a bölcsesség és a kegyelem megtanítana minket arra, ***hogy úgy sírjunk a gondjaink miatt, mintha nem sírnánk, és úgy örüljünk a vigaszainknak, mintha nem örülnénk.*** A teremtményi vigaszoknak örülnünk kell, és hálásnak kell lennünk értük, de nem kell *túlságosan* örülnünk nekik; ***egyedül Isten az, aki a mi túlcsorduló vigasságos örömünk kell, hogy legyen***, Zsolt 43,4.

III. **Ennek a gondviselésnek a hirtelen elvesztése**, amelyet Isten a felüdülésére tett, **és a bajok visszatérése**, 7., 8. v. Isten, aki vigasztalást nyújtott neki, nyomorúságot is okozott neki éppen abban, ami vigasztalása volt; ***a nyomorúság nem véletlenül, hanem isteni irányítás és rendelés szerint következett be.***

1**. Isten férget készített, hogy elpusztítsa a tököt.** *Aki adta, elvette*, és Jónásnak *mindkettőben áldania kellett volna a nevét*. De mivel amikor a tök vigasztalását vette, nem adta meg Istennek a dicséretet, Isten megfosztotta őt a vigasztalás hasznától, mégpedig jogosan. • ***Lásd meg, milyen minden teremtett vigaszunk, és mire számíthatunk; ezek tökfélék, gyökerük a földben van, csak vékony és sovány védelem az örökkévalóság sziklájához képest; ezek hervadó dolgok; elpusztulnak a használat során, és hamarosan megfosztanak minket a vigasztalásuktól.*** A tök a kihajtás után másnapra elhervadt; vigaszaink úgy teremnek, mint a virágok, és hamarosan levágják őket. Amikor a legtöbbet gyönyörködünk bennük, és a legtöbbet ígérünk magunknak belőlük, csalódunk. • Egy apróság elsorvasztja őket; ***egy kis féreg a gyökerénél elpusztítja a nagy tököt.*** Valami láthatatlan és észrevétlen teszi ezt. A tökünk elszárad, és nem tudjuk, minek tulajdonítsuk. És ***talán az hervad el először, aminek jobban örültünk***; az bizonyul a legkevésbé biztonságosnak, ami a legdrágább számunkra. • ***Isten nem küldött angyalt, hogy Jónás tökjét kitépje, hanem küldött egy férget, hogy gyökerében szétrágja***; ott volt még, de nem használt neki. □ Lehet, hogy teremtményi vigaszaink megmaradnak számunkra, de megkeserednek; a teremtmény megmarad, de a vigasz eltűnik; és a maradványai, vagy inkább romjai, nem tesznek mást, mint megdorgálnak bennünket, hogy milyen ostobák vagyunk, hogy túlságosan örülünk neki.

2. ***Szelet készített, hogy Jónás érezze a tök hiányát,*** 8. v. Heves keleti szél volt, amely a felkelő nap forróságát hevesen Jónás fejére hajtotta. Ez a szél nem ventilátorként csillapította a hőséget, hanem fújtatóként fokozta azt. Szegény Jónás így a napnak és a szélnek kitéve feküdt ott.

IV. **A további bosszúság,** **amelybe Jónást mindez belekényszerítette** (8. v.): *Eltikkadt, és azt kívánta magában, bárcsak meghalna.* "Ha a tök meghalt, ha a töknek vége van, öljetek meg engem is, hadd haljak meg a tökkel együtt". ***Bolond ember, aki azt hiszi, hogy az élete egy gyom életéhez kötődik!*** • Nagyon helyesen történik, hogy azok, akik szeretnek panaszkodni, sohasem maradhatnak panaszkodás nélkül; azért, hogy ostobaságuk megmutatkozhasson (lelepleződhessen) és kijavíthassák, és ha lehet, meggyógyulhassanak. • És lásd meg itt, hogy a szenvedélyek, amelyek egyféleképpen az egyik szélsőségbe futnak, általában másféleképpen a másik irányba futnak szélsőségbe. Jónás, aki az öröm mámorában volt, amikor a tök virágzott, a bánat kínjaiban van most, amikor a tök elszáradt. ***A mértéktelen ragaszkodás megalapozza a mértéktelen szenvedést; amiért túlságosan rajongunk, amikor megvan, azért hajlamosak vagyunk túlságosan bánkódni,*** ***amikor elveszítjük, és mindkettőben láthatjuk a butaságunkat***.

V. **A dorgálás, amit Isten ezért adott neki**. Az Úr ismét érvel vele: „*Jól teszed, hogy haragszol a tök miatt?”* 9. v. • ***A tök elhervadása olyan dolog, amiért nem illik haragudnunk***. Amikor nyomasztó gondviselés megfoszt minket kapcsolatainktól, javainktól és örömeinktől, türelmesen kell elviselnünk, nem szabad haragudnunk Istenre, **nem szabad haragudnunk a tökért.** Ez viszonylag csak egy kis veszteség, egy árnyék elvesztése; csak ennyire kell tartanunk. Ez egy tök volt, egy elszáradó dolog; nem várhattunk mást, mint hogy elszáradjon. Azzal, hogy haragszunk rá, amiért elsorvadt, nem fogjuk helyreállítani; mi magunk is hamarosan elsorvadunk, mint ő. Ha egy tök elszárad, egy másik tök nőhet ki a helyére; de ami különösen el kell, hogy csendesítse elégedetlenségünket, az az, hogy **bár tökünk elszáradt, Istenünk nem szűnt meg, és van benne elégséges készlet, hogy minden veszteségünket pótolja**.

Valljuk be tehát, hogy rosszul tesszük, nagyon rosszul tesszük, hogy a tök miatt haragszunk; csendesítsük le hát a lelkünket az ilyen események alatt, és nyugodjunk meg, mint az anyjától elválasztott gyermek.

VI. **Szenvedélyének és elégedetlenségének igazolása**; és ez nagyon különös, 9. v. Azt mondta: „***jól teszem, hogy haragszom, akár a halálig is***”. Rossz dolog rosszul beszélni, de ha sietve történik, elhamarkodotten, ha a rosszul kimondott dolgot gyorsan visszavonják és hatálytalanítják, annál inkább megbocsátható; de rosszul beszélni és kiállni továbbra is mellette, az valóban rossz. Jónás itt is így cselekedett, bár Isten maga dorgálta meg, és a lelkiismeretére hivatkozva elvárta, hogy ő maga dorgálja meg magát. • Nézd meg, ***milyen brutális dolgok a féktelen szenvedélyek,*** és mennyire érdekünk és törekvésünk kellene, hogy legyen, hogy ezeket a bömbölő oroszlánokat és tomboló medvéket láncra verjük! • **A bűn és a halál két nagyon rettenetes dolog,** Jónás mégis, a maga hevében, mindkettővel könnyelműen bánik.

1. ***Olyan kevéssé tiszteli Istent, hogy szembeszáll a tekintélyével,*** és azt mondja, hogy jól tette azt, amit Isten szerint rosszul tett. ***A szenvedély gyakran felülírja a lelkiismeretet,*** és arra kényszeríti azt, hogy amikor arra hivatkoznak, hamis ítéletet hozzon, ahogy Jónás itt tette.

2. ***Olyan kevéssé törődik önmagával, hogy lemond saját életéről,*** ***és úgy gondolja, nem árt, ha szenvedélyének akár haláláig is enged, ha bosszankodással ölné meg magát***. • Olvasunk a haragról, amely megöli a bolond embert, és az irigységről, amely megöli az ostobát (Jób 5:2), és valóban bolondul ostobák azok, akik saját szenvedélyeikkel elvágják a saját torkukat, akik bosszankodásukkal emésztődődnek és más gyengeségekbe kergetik, és lázba hozzák magukat a saját mértéktelen hevességeikkel.

VII. **Ennek Jónás ellen való fordítása (a Jónás által elmondottak hasznosítása Isten részéről Jónással szemben**) **az ő meggyőzésére, hog belássa: rosszul cselekedett, hogy Ninive megkímélése miatt zúgolódott**. Saját szájából ítélkezik fölötte Isten; és okunk van azt hinni, hogy ez végül is legyőzte őt, mert nem válaszolt, hanem - reméljük - visszatért józan eszéhez, és visszanyerte önmérsékletét, bár nem tudta azt megtartani, és minden rendbe jött. Most pedig,

1. **Lássuk, hogyan vitatkozott vele Isten** (10., 11. v.): "*Te sajnálod a tököt, - kímélettel vagy iránta*" (így az eredetiben), *"megtetted, amit tudtál, és többet is tettél volna, hogy életben tartsd, és azt mondtad: Milyen kár, hogy ez a tök mégis elszárad!* *És akkor nekem nem kellene-e megkímélnem Ninivét? Nem kellett volna-e azon is annyira könyörülnöm, mint te a tökön, és nem kellett volna-e megtiltanom a földrengést, amely azt tönkretenné, ahogyan te megtiltottad volna a féregnek, amely a tököt elpusztította?”*

Gondold meg:"(1.) "***A tök, amelyet sajnálsz, csak egy volt;*** ***de Ninive lakói, akiket én sajánlok, sokan vannak".*** Ez egy nagy város és nagyon népes, amint az a csecsemők számából kitűnik, feltételezzük, hogy kétéves koruktól kezdve és alatta, 120 000 ilyen van Ninivében, akik még nem jutottak el az értelem olyan fokú használatára, hogy jobb kezüket meg tudják különböztetni a baltól, mert még csak csecsemők. • Ezeket azért vesszük figyelembe, mert ***a csecsemők korát általában az ártatlanság korának tekintik***. Ilyen sokan voltak Ninivében, akik nem vétettek semmilyen tényleges vétkekkel, és következésképpen ők maguk sem járultak hozzá a közös bűnhöz, és mégis, ha Ninive elpusztult volna, mindannyian részesültek volna a közös csapásban; "***és akkor nem kímélem-e meg Ninivét, tekintettel rájuk?".*** • **Isten gyengéden bánik a kisgyermekekkel,** ***kész szánni és megsegíteni őket, sőt, itt egy egész várost megkímél értük, ami arra ösztönözheti a szülőket, hogy hit és imádság által mutassák be gyermekeiket Istennek***, hogy bár nem képesek arra, hogy bármilyen szolgálatot tegyenek neki (mert nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük, jó és rossz, bűn és kötelesség között), de mégis ***képesek arra, hogy részesüljenek az ő kegyeiben és üdvösséget nyerjenek.*** A nagy Megváltó különös kedvességet tanusított a hozzá hozott gyermekek iránt, amikor karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. • Sőt, **Isten felfigyelt a Ninivében lévő barmok bőségére is**, amelyeket szánni és kímélni nagyobb oka volt, mint Jónásnak a tököt, mivel az állati élet kiválóbb, mint a növényi.

(2. ) **A tök, amiért Jónás aggódott, nem az ő tulajdona volt;** olyan plánta volt, amiért nem ő dolgozott, és aminek nem ő adott növekedést; ***de a Ninivében lévő emberek, akiket Isten megszánt, mind az ő keze munkája volt, akiknek a létét ő teremtette, akiknek az életét ő őrizte meg, akiket ő plántált és ő adott növekedést nekik***; ő teremtette őket, és az övéi voltak, és ezért sokkal több oka volt arra, hogy megszánja őket, *mert nem vetheti meg a saját keze munkáját* (Jób 10: 3); • és így vitatkozik vele Jób (vö. 8, 9): "*A te kezeid alkottak engem, és formáltak engem, olyan lettem, mint az agyag; és elpusztítasz-e engem, porba teszel-e engem újra?* És így érvel itt Isten önmagában.

(3.) **A tök, amelyet Jónás sajnált, hirtelen nőtt, és ezért kevésbé értékes;** *egy éjszaka nőtt fel, egy éjszaka fia volt* (így mondja a szöveg); **de Ninive egy ősi város, sok évszázados fennállású, és ezért nem lehet olyan könnyen feladni; "**akiket én megkímélek, sok éven át nőttek fel, nem olyan hirtelen nevelkedtek, mint a tök; és akkor ne sajnáljam-e azokat, akik annyi éven át gondviselésem tárgyai, annyi éven át bérlőim voltak"?

(4.) **A tök, amelyen Jónás sajnálkozott, egy éjszaka alatt elpusztult**; elszáradt, és vége lett. ***De a Ninivében élő drága lelkek, akiket Isten megszánt, nem ilyen rövid életűek; halhatatlanok, és ezért gondosan és gyengéden kell rájuk figyelni***. Egy lélek több értéket képvisel, mint az egész világ, és a világ nyeresége nem ellensúlyozza a világ elvesztését; ***bizonyára tehát egy lélek több értéket képvisel, mint sok tök, több értéket képvisel, mint sok veréb;*** így számol Isten, és így kell nekünk is gondolkoznunk, és ezért ***nagyobb gondot kell fordítanunk az emberekre, ezek gyermekeire, mint bármelyik alacsonyabb rendű teremtményre; és a saját lelkünkre és mások drága lelkére, mint e világ bármilyen gazdagságára és élvezetére.***

2. **Mindebből azt tanulhatjuk,**

(1.) hogy **bár Isten megengedi, hogy népe bűnbe essen, de nem tűri, hogy nyugton maradjanak benne**, hanem hatékonyan cselekszik, hogy megmutassa nekik tévedésüket, és újra önmagukhoz és józan eszükhöz térítse őket. Okunk van remélni, hogy Jónás ezek után jól megbékélt Ninive megkímélésével, és ugyanolyan jól érezte magát, mint amennyire valaha is elégedetlen volt.

(2.) Hogy **Isten képes jól megfelelni**, és igazolni fogja magát a megtérő, bűnbánó bűnösökkel szemben tanúsított kegyelmi eljárásaiban éppúgy, mint az igazságosságos ítéleteinek érvényesítésében azokkal szemben, akik kitartanak lázadásukban. Bár vannak, akik zúgolódnak Isten kegyelme miatt, mert nem értik azt (mert gondolatai és útjai ebben olyan messze vannak a miénk felett, mint az ég a föld felett), mégis nyilvánvalóvá fogja tenni, hogy ebben önmagához méltóan cselekszik, és amikor beszél, igaznak fog bizonyulni. • Nézd meg, milyen nagy odaadással, fáradsággal igyekszik meggyőzni Jónást arról, hogy nagyon is helyénvaló, hogy Ninivét megkíméljék. Jónás azt mondta: „jól teszem, hogy haragszom”, de ezt nem tudta bizonyítani. **Isten azt mondja és bizonyítja, hogy „jól teszem, hogy irgalmas vagyok”;** és nagy bátorítás a szegény bűnösöknek, hogy remélhetik, hogy irgalmat találnak nála, hogy olyan készséges igazolni magát irgalmasságának kimutatásában és diadalmaskodni azokban, akiket kegyelme emlékműveivé tesz, azokkal szemben, akiknek a szeme azért gonosz, mert az övé jó. • Az ilyen zúgolódókkal meg kell értetni ezt a tanítást, hogy bármennyire is szűk a lelkük, az elveik, és bármennyire is hajlandók az isteni kegyelmet maguknak és a maguk útját járóknak kisajátítani és elnyelni, ***egy Úr van mindenek felett, aki gazdag irgalmasságban mindazok iránt, akik őt segítségül hívják, és minden nemzetben, Ninivében éppúgy, mint Izraelben, kedves előtte, aki Istent féli és igazságot cselekszik; az ilyeneket mind elfogadja ő; aki megbánja a bűnét és letér rossz útjáról, az irgalmat talál nála***.

<https://biblehub.com/commentaries/mhcw/jonah/4.htm>

*fordítás: DeepL translator, Borzási Sándor. (2023. június)*

**Ki tudja?...**

**C. H. Spurgeon 275. sz. prédikációja**

**Elhangzott 1859 szeptember 18-án, Londonban.**

**Forrás: „Az Üdv Üzenete”**

***(Spurgeon prédikációit németről fordítva megjelentető folyóirat az 1900-as évek elején)***

***Az eredeti angol szöveg alapján kiegészítve közli: Borzási Sándor, 2012***

<http://www.spurgeongems.org>

meghallgatható: <http://www.baptista.ro/szatmarnemeti/igemagyarazat1.html>

***„Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el!”.***

***Jónás könyve, 3,9.***

1¶Ez volt a niniveiek utolsó reménye: „Ki tudja, talán megtér és elváltoztatja Isten a gonoszt, hogy elfordulván haragjának búsulásától el ne vesszünk”. Jónás könyve rendkívül vigasztaló volt mindig azokra kik kétségben voltak koruk gonoszsága miatt. Ninivé város gonoszsága épp oly nagy volt, mint hatalma. 2¶Ha közülünk valamely kishitűnek azt parancsolták volna, hogy széjjel járjon e városban, számlálja meg annak tornyait, és nézze meg tiszta napfénynél a lakók gonoszságát, akkor ím így kiáltana fel: Jaj! jaj! mennyire alásüllyedt e város a bálványimádásban, a bűn oly hatalmasan vette körül, mint maga a varos fala! Gondoljatok csak bele, ha ezt a nehéz kérdést intézték volna hozzánk: miként vezethető e város bűnbánatra? Miként lehetne kivitelezni hogy az összes lakossága, a Legmagasságosabbnak imádására hozassék? Nos, ha nem volnánk megmerevedve a kétségtől, ami legvalószínűbb, akkor ott ülnénk legalább félelemtelten és gondolkoznánk a terv fölött. A várost felosztanánk missziókerületekre, és óhajtanánk, nem száz, hanem ezer prédikátort belehelyezni; ez költséget mutatna föl; és mi múlhatatlanul szükségesnek tekintenők számtalan helyiség beszerzését, melyekben az Isten Igéje prédikáltatnék. Helyiségeinknek mindenesetre rendkívül tágasak­nak kellene lenniük; igen hamar rájönnénk, hogy ha csak egy egész királyság jövedelme nem áll rendelkezésünkre, meg sem kezdhetjük a munkát. És mégis mit mond erre az Úr? 3¶Az Úr elveti az ész ítéletét, rendszerét és tervét, melyet a test és vér szőtt össze, és elhív *egyetlen* embert. Csodalatos vezérlete által elkészíti ez embert missziójára. Először leküldi őt a tenger melyére; azután feljön a mélységből. Eme borzalmas alámerülés megedzi lelkét és tetőtől-talpig fölruházza őt hitbátorsággal. Mi rettenthetné meg a szárazföldön azt, ki a hal gyomrából élve került elő?! Belép a városba, szemei kidüllednek az éppen most feje fölött elvonuló nagy ítéletre való megemlékezés miatt - és szilárd, komoly, átható és ünnepélyes szavakkal kiált: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” . Oh Isten! ez a te utad? Ez azon eszköz, mely által ama nagy eseményt létrehozod? Egyetlen ember parancsára bűnbánatra hozod Ninivét? Elégséges lesz eme sápadt embernek szava — ki épp most szabadult ki a tengerből —, hogy Ninivét fölbuzdítsa? Oh Isten! ha Te elmentél volna tüzes szekereiden, ha a mennydörgésben szóltál volna, ha megráztad volna alattuk a földet, akkor bizonyára megrettent volna Ninive, - de ezen ember nem termett ám erre a föladatra... Csakhogy amilyen magas az ég a földtől, olyan távol vannak az Ő gondolatai a mi gondolataink­tól és útai a mi útainktól! 4¶Ez az egyetlen ember útra kel, és szinte nyomul a nép őt hallgatni. Tovább halad; a nép egyre növekszik. Amint megállt valamely utca szegletén, megnyíltak a ház ablakai és hallgat­ták őt az emeletekről, és a terek megteltek néppel amerre és ahová ment! De ő tovább megy, mindig tovább, mígnem az egész város meg­rendült hatalmas szavaitól. Most a király is maga elé hívatja Jónást és a rendíthetetlen próféta itt is hirdeti Isten fenyegetését. Meg lett a hatalmas benyomás. Az egész nép hamuba és zsákba öltözik, az ember és állat jajkiáltása fölemelkedik Istenhez. A Jehova tiszteltetik, Ninivé megtér. - 5¶Ah kedves testvéreim! itt erős alapot találunk a reményhez. Mit nem tehet meg az Isten! Ne véljétek, hogy neki várnia kell reánk. A leghatalmasabb munkát végrehajtja a legcsekélyebb eszköz által! Egy ember elégséges volna, ha Isten akarná, ez óriási várost fölrázni! Egy ember elégséges volna, egy egész nemzet megtérítésére, ha Isten úgy akarná! Igen, egy egész világrész megrendülhetne egy ember léptei alatt. Nem volna oly magas palota, hová egy ily ember szava föl nem hatolna, nem volna a gonoszságnak oly mélységes örvénye, hol egy ily ember szava nem hallatszanék. A mire nekünk szükségünk van, az, hogy Isten kinyújtsa hatalmas karját! és ki tudna akkor ellene állni? És ha csak egy szamár állcsontot vesz is elő, mégis erősebb Sámsonnál, s ekkor nemcsak halomszámra feküdnének a megsebesültek, hanem város és ország-számra is! Isten a leggyengébb eszközzel is leverné ezreit és millióit! Ó, Isten gyülekezetei! Ne féljetek semmit! Gondoljatok a férfiakra, kiket nektek a múltban adott! Tekintsetek vissza Pálra, gondoljatok Augusztinusra, örvendjetek Luthernek és Calvinnak, dicsekedjetek Whitefield-el és Wesley-vel és gondoljátok meg, hogy ezek is egyes emberek voltak, kik által Isten nagy dolgokat vitt végbe, kiknek emlékük ki nem hal, míg e világ csak létezik.

6¶Bevezető beszédemnél való ezen időzés után, eltérek most egy kissé ez elbeszéléstől, hogy olyanokhoz szólhassak, kik bűneik miatt reszketnek és ugyanabban az állapotban leledzenek, mint a niniveiek, és mint ők, irgalomért esedeznek.

Három dolgot emelek ki röviden e reggeli órán.

1. *A niniveiek nyomorult állapotát*

2. *ama gyenge alapot, melyre reményüket építették és*

3. *kimutathatom, miszerint nekünk nagyobb okunk van, mely ben­nünket imára ösztönöz, és vigasztalóbb alapokkal bírunk, melyek hitünket föléb­reszthetik.*

**I.**

7¶Először is tehát kimutatom, hogy a niniveieket közöttünk igen sokan kép­viselik, ha betekintünk**nyomorúságos állapotjukba, melyben találtattak.**A niniveiek éppen olyanok voltak, mint a Noé-korabeliek. Ettek-ittak, házasodtak, plántáltak, építettek stb. Az egész világ magtárjuk volt. Gazdagabbak és hatalmasabbak voltak minden népnél, mert Isten dicsőén hagyta őket növekedni, úgyhogy a föld legnagyobb nemzete lett belőle. Bebölcsőzvén magukat a biztonságba, a legundokabb bűnökbe estek. Gonoszságban a sodomaiakkal vetekedtek. Ha nem is voltak olyanok, mint a mai keleti városok, de leírhatatlan útálatosságúak. 8¶De mily hamar fölébresztettek biztonságukból és meggyőzettek bűnös állapotuk felől! Amaz egy idegen embernek prédikálása fényük tetőfokáról a gyász üdvös mélyébe hozta le őket! Dicsekedésüknek most vége lett; vigasságuk hangja megnémult és elkezdenek sírni és jajgatni. - Miben állott panaszos helyzetük? Azt gondolom, három fölfedezésben: mert fölfedezték az ő *nagy bűneiket,* aztán a megtérésre *kiszabott idő rövidségét* és végül *a város elpusztításának rettenetes módját.* 9¶Bár tudnátok ti is ilyet fölfedezni, kik biztonságban érzitek maga­tokat, ti, Sionban alvók, kik nem félitek az Istent, le sem tértek gonosz útaitokról.

Újra ismétlem: bárcsak valamely próféta szava fölriasztana benne­teket és *meggondolnátok bűneiteket,* mert sokak és nagyok azok! Némelyek közöttünk erkölcsös életet éltek. Nevelés és üdvös korlátok által egyebek erkölcstelenségeitől visszatartóztatunk, de azért mi is kényteleníttetünk szánkat a porba tenni. Ha szívünkbe pillantunk, látni fogjuk, hogy az a tisztátalan madarak fészke, teljes minden gonosszal és undoksággal. Mi épp oly bűnösök voltunk szívünkben, mint a legrosszabb emberek cselekedeteikben. Nézzetek csak testvéreim életetekre! Kicsoda mentes közületek az Isten elleni zúgolódástól? Ki az, aki felebarátját úgy sze­rette, mint önmagát? Ki az, ki testvérére soha sem haragudott? Ki az, ki nem káromolta meg Istent szivében sohasem, ha ajakával nem tette is? Ki az közülünk, aki szemeit mindig megtartóztatta a kivánságoktól? Nem vétkeztünk-e mindannyian? Ha bűneink nyilván volnának hom­lokainkon írva, ki nem fedezné be homlokát, hogy elrejtse egyebek előtt bűneit? Sok ember részére üdvös lenne, ha élettörténelmének könyvét keresztül lapozgatná. Forgassátok, csak kérlek, emlékezéseitek leveleit és olvassatok keresztül fekete és rosszal betűzött lapjait! 10¶Ne higgyétek, hogy prédikátoraitok értik a hizelkedés művészetét. Manapság szokássá vált a hallgatóságot erényesnek és jelesnek tekin­teni — de nem hazugság lenne ez a mindentlátó Isten előtt? Avagy nincsenek-e itt is olyanok, kik titokban bűnös életet éltek, olyan bűnökben, melyeket meg­neveznünk sem szabad? Micsoda? Nincs köztetek fösvény? Nem káro­sítja és csalja meg felebarátját senki közületek? Senki sem hamisít árucikket közületek? Nincs köztetek hazug, csaló, káromló és aki felebarátja ellen hamis tanúságot teszen? Van-e szerencsém magam előtt szeplőtlen gyülekezetet látni? Nem hízeleghetek magamnak, hogy úgy van. Óh, nem, a mi bűneink nagyok és undorítók. Bárcsak készek volnánk bevallani, amit tettünk! Ha a Szentlélek megvilágítja szíveinket és utunk romlását megmutatja, akkor bizonyára bánkódni fogunk és kiáltunk az Istenhez, mint azt a niniveiek tették. J

11¶Ezenkívül tudomást vettek a niniveiek *napjaik rövidségéről* is. „*Még* negyven nap, és azután Ninivé elpusztul!” Hogy meg van szabva a hátáridő! „Hat hét sem telik el, - mondja a próféta – míg meghaltok, és elvesztek nyomorultul! Szinte órai pontossággal meg van állapítva, „Még negyven nap”. Mily nagy rettegés közt számlálták a napokat! „De - mondaná valaki - csak nem azt akarod mondani, hogy napjaink száma csak negyven volna?” Nem testvérek, én nem vagyok próféta; én nem tudom megmondani, hogy hány napból áll életetek; de egyet meg tudok mondani: lehetséges, hogy vannak itt, kik nem élnek negyven napot! Lehetnek köztetek, kik nem rendelkezhetnek annyi kegyelmi idővel, mint a niniveiek. Tegyük fel, hogy képes volnék benneteket abba a nagy városba helyezni, és meg tudnám mutatni körülvevő falait s erősségeit; ha, miként Jónás, rájuk mutatnék és mondanám: „Negyven nap múlva ezen város elpusztul”, ez volna részetekről könnyebben hihető, vagy, ha azt mondom „negyven nap múlva tested a földnek adatik át”? Melyik venné, mondom, inkább igénybe az elhívést? Melyik könnyebb: meghalni, vagy egy várost elpusztítani? Mi vagy egyéb, óh ember, mint egy tömeg élő por? Egy féreg megölhet. egy porszem elég arra, hogy életedet elvegye! Mi az ember életfonala? Olyan, mint a pókháló. Csak álom azélet*,* egy gyermek lehelete tönkreteheti, és egy másik világban ébredünk föl. „Negyven nap!” Ez persze elég hosszú idő halálod idejéhez viszonyítva. 12¶Én már elég sokat prédikáltam e helyen, hogy visszapillantsak azokra, kik e helyről odamentek, ahová minden élőnek mennie kell. Én magam is gyakran megrettentem. Vasárnap még itt láttam, és már a rákövetkező kedden vagy csütörtökön azt a kérdést intézték hozzám: „Mikor tarthatja meg a gyászbeszédet ennél és ennél?” „Gyászbeszédet?” „Igen, gyászbeszédet, mert ekkor és ekkor meghalt.” „Mily borzasztó, hiszen a minap itt volt!”

13¶Hozzáteszem, negyven nap még hosszú terminus ahhoz képest, amilyen hamar jöhet halálod. De ha még negyven év volna is, nem elég rövid idő ez is? Ha bölcsen áttekinted magad, rájössz, hogy mily gyorsan elrepül az idő. Nem úgy van-e, mintha éppen most lett volna az esküvőtök? Meg csak tegnap volt, hogy a szép friss bimbót láttuk. Alig egy honapja, hogy a gabonát a földből előbújni láttuk, és már az aratás is elmúlt, a vándormadarak elhagytak bennünket, és az ősz színkülönlegessége követi a nyár bájos zöldjét. Az évek úgy tűnnek föl most, mint a hónapok; a hónapok napoknak tűnnek; és a napok, mint enyésző árnyék. Ó, férfiak és nők, embertársaim! Tehát az idő rövidségének épp úgy föl kellene ráznia bennünket.

14¶Most pedig hadd fűzzem hozza még a harmadik körülményt, mely a niniveieket megrendítette, nevezetesen a *kitűzött büntető ítélet rettenetes módját*. Jónas prédikálásának eme hatalmas hatását kétségkívüli hirdetése sajátságos határozatlanságának róhatjuk föl. Azt mondta: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” De ki által? - azt nem mondja meg. Éppen ez a határozatlan és homályos hirdetés hozta őket félelembe. 15¶És ti, kik nem bekéltetek meg Istennel, kik vallás nélkül vagytok, kik Isten és remény nélkül éltek e világon: mily rettentő ítélet várakozik reátok! Ezt én nem vagyok képes ecsetelni, az írás pedig a jövendő élet felől igen határozatlan kifejezésekkel él. Jézus mondja: „És vettetnek a külső sötétségre, hol lészen jajgatas es fogcsikorgatás”; másutt úgy szól a pokolról és annak gyötrelmeiről, mint „ahol az ő férgük meg-nem hal, és tüzük el nem aluszik”. Továbbá, úgy írja le, mint „mélység”, és „örök tűz”. Ah, testvéreim! Mi még keveset tudunk Isten haragjáról, mely bizonyosan kiöntetik az istentelenekre, de azt eléggé tudjuk érteni, miszerint rettenetes dolog az emberi füleknek arról hallani.

Ha ez e jelen életben pontosan le volna írva, akkor ezen élet az örökös gyötrelem előcsarnoka volna. Nem hiszem, hogy kibírnák ennek olvasását emberi szemek. Füleink zúgnának bele, szívünk pedig elolvadna, mint viasz. Bűnös! én csak azt mondhatom: ha újjá nem születsz, rettenetesen el fogsz veszni! Isten kivonssza fegyverét, és véredbe mártja! Elűz orcája elől dörgő haragjával és villámló dühével. Szétzúz hatalmával és hevével megemészt! Gyötrelmeidnek nem lesz vége, és szenvedéseidnek füstje fölszáll örökkön-örökké! - 16¶Nem hozzátok szólok most, kik az Igének nem hisztek! Hozzátok nincs semmi közöm! Hanem hozzátok szólok, kik a Biblia kijelentésében hisztek, kik keresztyéneknek valljátok magatokat, veletek van most dolgom. Ah barátaim! Ha hisztek e könyvnek, és mégsem tértek meg, mily rettenetes ítélet vár akkor reátok! Mily félelmes lesz reátok a halál, mily rettenetes az utolsó nap! És mindez gyorsan reátok jön. Az Isten igazsága szekerének kerekei és tengelyei forrók, a gyorsaságtól! A fekete lovak tajtékoznak a gyors futás miatt. Talán míg itt állok és beszélek bátran olyan dolgokról, melyek minden embert felizgatván forróvá tehetnének – talán most teszi fel a halál nyilát a kézívbe, és te leszel az áldozatja, és prédikációm úgy végződhetik, mint egykor Pál apostolé, mikor Eutikus az ablakon keresztül alázuhant, és meghalt. Isten őrizzen ettől, de azért mindegyikünknek van oka magát az Izráel Istene előtt megalázni. Ezeket mondottam az első pontról. Ah, Szentlélek, áldd meg ez igéket!

Ezek a niniveiek azonban nem adták át magukat a kétségbeesésnek, hanem reménykedtek. Mert azt mondták. „Kiáltsanak az Istenhez erősen és térjen meg kiki az ő gonosz útjáról, és hamisságaitól, mely az ő kezökben van. Kik tudja, talán megtér és elváltoztatja Isten a gonoszt, hogy elfordulván haragjának búsulásától, el ne vesszünk.”

**II.**

17¶A második pont lesz, tehát,**az a gyenge alap, melyre a niniveiek reményüket építhették.** Hanem itt figyeljetek, mert Krisztus szerelmével, szívből óhajtom, hogy ti - sokkal jobb reményben ugyan - a niniveieket e példában követnétek. Megfigyelhetitek hogy *Jónás prédikálásában nem volt hirdetve a kegyelem*. Az egész rövid ítélet-kihirdetés volt. Hasonló volt a szentsíri templom harangjához, mellyel csak akkor harangoznak, ha egy gonosztevőt végeznek ki. Az irgalmasságról nem volt benne egy szó sem. Ez a bíró kürtje volt és nem a jubileumi év ezüst kürtje. Jónás arcáról nem sugárzott le kegyelem, sem szívében nem volt részvét. Dörgő követséggel jött el, és dörgő módon felelt meg kötelességének. „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” 18¶Mintha látnám Ninive királyát, tanácsosai között ülni; mintha hallanám, hogy mondja egy a tanácsos urak közül. „Kevés reményünk lehet az irgalomra, mert világos, hogy Jónás irgalomról nem beszélt. Milyen rettenetesen szólt Jónás! Még csak egy könny sem jött szemeibe. Meg vagyok győződve afelől, hogy Jónás Istene igen igazságos és szigorú. Ő minket nem kímél; el kell vesznünk!” De a király ezt felelte tanácsosainak: „*Ki tudja?* Te ezt mondod, de nem tudod bebizonyítani; ne hagyjunk fel mégse a reménnyel, mert *ki tudja?”* Drága hallgatóim, aki hozzátok szól most, az nem Jónás. Hozzátok intézett szavaim inkább Ézsaiás szavaihoz hasonlók, kiazt mondja: „No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (És 1,18). 19¶ Ah, nem tudnátok-e ti is mondani Ninive királyával: *„Ki tudja?”* Nem mentek-e be odahaza a titkos-kamrába imádkozni? Mert „*ki tudja?”* Nem nyitjátok-e fel a bibliát, és nem kerestek-e benne ígéretet? – mert „ki tudja?” Nem fogtok-e a kereszthez járulni, és a kiontott vérben bízni, mert – „Ki tudja?” Nyerhettek bocsánatot, Isten elfogadhat titeket, és egy napon még Isten dicséretét zenghetitek a trón előtt, odafenn.

20¶Egy másik körülmény, mely a niniveiket a reménytől megfosztotta, az volt, hogy *Istenről semmit sem tudtak egyebet, valamely rettenetes hírnél*, mit valamely borzasztó tettéből vettek. A király tanácsosai közül egy másik, nagy ismerettel bíró személy talán ezt mondhatta. „Uram, király, örökké élj! Jónás Istene rettenetes Isten. Nem hallottad, mit cselekedett Egyiptomban, miként vesztette el Fáraót és minden seregét a Veres-tengerben? És nem hallottad, mit tett Sénakhéribbel, miként őt és seregét elveszítette? Sohsem vetted még figyelembe hatalmának dörgését, és rettentő cselekedeteit? Bizony, Ő nem fog irántunk sem irgalmas lenni!” De a király azt felelte. „*Ki tudja?*” Te nem tudod ezt bebizonyítani; az csak egy feltételezés. *„Ki tudja?”* 21¶De, kedves hallga­tóim, mennyivel boldogabbak vagyunk mi a niniveieknél, mert mi tudjuk, hogy az Isten irgalmas. Számtalanszor biztosítottunk titeket Isten ajkáról származó igékkel, az Ő írott Ígéje által, afelől, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Erre határozott ígéretét kaptátok, sőt, eskűvel is megerősítette azt. Jehova felemelte az Ő kezét az égre, és megesküdött önmagára: „Élek én, azt mondja az Úr, hogy nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem hogy a bűnös megtérjen Hozzám, és éljen.” Jöjj, hát, bűnös, mert „ki tudja”: Ő igen irgalmas Isten! Tégy úgy, mint Benhadád tett hajdan, amikor serege vereséget szenvedett, és ő egyedül maradt néhány nemesével. Ezt mondta: „Vessünk köteleket nyakunkba, és menjünk ki az Izráel királyához, mert hallottuk, hogy a Izráel királyai irgalmas királyok.” Így gondolj Jézusra! Hallottad, hogy irgalmas és szeretettel teljes. Jöjj Hozzá most: bízz az Ő vérében, mert „ki tudja”; ezen a napon bűneid eltöröltethetnek! „Ki tudja?” Ezen a napon Krisztus vérében megtisztulhatsz, megmosathatsz, és olyan fehérré válhatsz, mint Ádám a Paradicsomban. „Ki tudja?” E mai nap az Úr szíveteket örömre hangolhatja, hogy vigadozzatok előtte, miközben fületekbe súgja: „Enyém vagy és Én a tied!” „Ki tudja?” A fuldoklók szalmaszálba is kapaszkodnak. Nos, ez nem szalmaszál – ez erős szikla: ragadd meg, és meg vagy mentve! „Ki tudja?”

22¶De még egy dolog. A niniveiek *nélkülöztek még egy meghatalmazást, a mi viszont nékünk megvan*. Ők sohasem hallottak a keresztről. Jónás hatalmasan prédikált nekik, de üzenetéből hiányzott Jézus. Nem mondott semmit a jövendő Messiásról — semmit a meghintő vérről — nem említette a bűnért való nagy áldozatot — és ezért joggal mondhatták a király tanácsosai a király­nak : „Bizony mi sohasem hallottuk, hogy Isten megsértett igazságának helyreállítására valamilyen áldozatott mutattak volna be valaha is, amivel meglehetne Őt engesztelni. Hogy lehet Ő igaz és egyszersmind az is, ki megigazítja az istentelent?” „Ah, ki tudja", mondta a király, és erre a gyenge „ki, tudjá”-ra bátrak lettek, és mertek irgalmasságért esedezni. De, neked, óh bűnös, most hirdettetik, hogy „Ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt magát adta váltságul, hogy aki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örökéletet vegyen! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy elküldte egyszülött Fiát, hogy valaki hisz benne, el nem vesszen, hanem üdvözüljön! Mert semmi kárhoztatásuk nincsen azért immár azok­nak, kik a Jézus Krisztusban vannak!” Jöjj, ó bűnös, jöjj a kereszthez! Mert Krisztus keresztje által lehetséges, hogy Isten igaz legyen, és mégis, igaznak nyilvánítsa az istentelent. Mondom, ez fel kell gerjessze benned e kérdést – „Ki tudja?” – Ő megmoshat, és tisztává tehet engem, elfogadhat, és képesíthet arra, hogy gyermekeinek hangjai közt a leghangosabban énekeljem:

*„Bár a legfőbb bűnös vagyok,*

*De Jézus értem áldozott,*

*Vérével megmosott*

*És teljes szabadulást hozott!*

23¶És most, miután feltártam, milyen visszarettentő gondolataik lehettek, hadd mondjam el azt is, mik voltak azok **a reményt keltő tényezők**, melyekből szerintem, Ninive királya bátorítást nyert. Ezek igen minimális, de mégis kielégíthető okoknak látszottak. Talán azt mondta magában a király, úgy talán tanácsosainak is mondhatta: „Uraim, egyet meg nem cáfolhattok, t, i., hogy mi nagy bűnösök vagyunk, s ha megbánjuk tetteinket - és *irgalmasságért esedezünk, ez legalább is nem lehet hátrányunkra.* Kárunk nem lesz benne, nem leszünk rosszabb állapotban, még ha esetleg nem nyerünk is meghallgatást.”

Állítanom kell, hogy ebből már gyakran meríttettek remegő bűnösök vigasztalást. Amint az ének mondja:

*„Ha nem fogadna el, hát csak elveszek.*

*De elhatároztam, hogy Hozzá megyek.*

*Mert, ha Tőle távol állok, biztosan tudom,*

*Így örökre elvesztem, s elkárhozom.”*

De ha ti Krisztushoz nem jöttök; ha meg nem bánjátok bűneiteket; ha bizalmatokat Ő belé nem helyezitek, akkor elvesztek. Ez egész bizonyos. Ha hozzájöttök és Tőle elutasíttattok, ezzel a jövetellel nem veszíttetek semmit. De kíséreljétek meg és sokat nyertek vele, mert meg fogjátok látni, hogy el nem utasít! 24¶Emlékeztek a négy leprás kunyhójára, ott, Samaria kapujában? Ott ültek, minden élelem híján, s végül az éhség kínjai rendkívül erőt vettek rajtuk. És akkor az egyik azt mondta a társainak. „Miért maradunk itt, hogy meghaljunk éhen? ...jertek, szökjünk el a Siriabeliek táborába, ha meghagyják életünket, élünk, ha megölnek, meghalunk.” Így gondolkoztak, mert belátták, semmi veszítenivalójuk nem volt, és ott valamit nyerhettek, s ezért megkockáztatták. Ó, bűnös, bárcsak az Úr Isten ilyen bölcsességre tanítana téged. Folyamodj Hozzá úgy, amint vagy, és mond: „Uram, akármi legyen is, bármi történjék is velem, a Te keresztedet teszem bizodalmam egyetlen tárgyává. Ha te nem mentesz meg engem, - ha elveszek a hullámokban, mégis, úgy fogok elveszni, hogy üdvösségem sziklájába kapaszkodom; mert nincs számomra más bizalmi alap, és más reménység, amire építsek.” Ó, bárcsak Isten Lelkétől vezetést nyernétek ennek megtevésére, és tapasztalni fogjátok, hogy nem csalatkoztok.

25¶Ezenkívül azt is mondhatta a király: Jónás *nem mondta hogy az Isten* ***megkegyelmez****, de azt sem mondta, hogy* ***nem kegyelmez meg****.* Jónás ajkáról ez a kiáltás hangzott: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive” - de nem mondta, hogy végképp nem kegyelmezne meg. Ennek következtében mondotta a király: „*Tehát ki tudja*, ki mondhatja ezt meg? Ha valaki ezt megmondhatta volna, az maga Jónás lett volna. Nemde haragos tekintetű ember volt ő? Ha lett volna még egy dörgés hatalmában, nemde odadobta volna még azt is? Bizonyos!” — mondotta a király — „és ha Jónás e szavaknál megállott, és nem tette hozzá, hogy „*nem* kegyelmezek meg”, az igen jó jel. *Ki tudja?* Ha Jónás erről semmit sem szólott, akkor mi sem szólhatunk.”

26¶Látod, bűnös társam, óhajtom, hogy ezt te is megfigyeld, és meg­tartsd. Mindazáltal neked ennél még sokkal jobb és erősebb alapod van, mert számodra *határozottan hirdettetik most az irgalom*. Isten nem akarja, hogy valakik elvesszenek, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson. Az ő saját szavai ezek és nyíltan hív téged, hogy hozzá jöjj. Ő azt mondja: Aki akar, jöjjön és vegye az életnek vizét ingyen; és biztosítja néked az ő szavát: „Aki én hozzám jő, semmiképpen nem vetem ki.” Az üdv oly szabad és ingyenes minden töredelmes bűnös részére, mint a levegő, melyet belélegzünk. Ha e mai napon tudatosan átérzed, hogy Krisztusra van szükséged, ragadd meg Őt, és Ő a tied. Ő elérhető, túláradó forrás minden szomjazó számára. Minden felkészülés, amire csak szükséged van, egyszerűen egy epesztő szomjúság. Aztán jöjj, és igyál, senki sem űz el onnan.

*„Óh jöjjetek, kész minden már,*

*Kegyelmi lakomára.*

*A kapuk nyitva vannak már,*

*Mindenki megvan híva.*

*Te. rettegéssel telt kebel,*

*Alázott szív, nézz oda fel,*

*S meg lész vigasztalódva.”*

Rajta tehát, ha így meghivatol, *„Ki tudja?”* Jöjj-, ó jöjj és tégy próbát, mert *„Ki tudja?”*

27¶A legnagyobb bizalom, mely a királyt vezette — a mint hiszem — a következő gondolat lehetett. Úgy tetszik nekem, mintha hallanám őt beszélni: „Ah, ha Isten el akarna minket veszteni az ő kegyelme keresésének minden alkalma nélkül, akkor nem küldte volna el Jónást negyven nappal előbb; akkor egy napi kegyelmi időt sem adott volna. Hanem egy csapással megsemmisített volna. Egy csapást és egy igét küldött volna, de a csapást küldte volna először. Haragjában a várost min­den értesítés nélkül tönkre tette volna. Mit tett Sodomával? Nem kül­dött oda előre intő követséget; feljött a nap és tűz szállott alá az Ő mindenható kezéből. De nem így bánt Ninivével: Ninive intést kapott”. Okulj ebből, bűnös, és tartsd jó jelnek! Te már sok intést kaptál. Ma is intetel, sőt szíves meghívást kapsz Krisztushoz jönni. A keresztről szóló hang ma is beszél, és minden egyes aláhulló vércsepp „Áment” kiált reá!

28¶ „Jöjj, bűnös, kedvesen leszel fogadva, jöjj!” Ha nem volna az Úr hajlandó megbocsátani, elküldötte volna-e szolgáit, hogy téged intsenek és hívjanak? Ha szíve nem égne az irgalomtól, nem azt mondotta volna-e: „Hadd vesszenek el! úgy is mind bálványimádók.” 29¶Az nem csekély bizonyítéka az Isten kegyelmi szán­dékának, ha valakinek egy hű prédikátort küld. Ó hallgatóim, én nem szólhatok néktek nagy szólástehetséggel; nem szólhatok oly tűzzel, mint egy Whitefield, de azt mondhatom, hogy semmit el nem hallgat­tam előttetek, hogy hirdessem néktek Isten teljes akaratát, akár kedvesen fogadják egyesek, akár megvetik. Ha elvesztek, ez nem azért lesz, mert én valamit is visszatartottam abból, amit Istentől üzenetként kaptam, kitől küldetésem vettem. Áttörtem a hitvallások és hitrendszerek korlátjain, csak azért, hogy ne szálljon fejemre egy ember vére sem (minden hallgatóm vérétől tiszta legyek). Nem elégedtem meg azzal, hogy egy régi és szűk keretű hitvallás tartalmánál maradjak, ha úgy érzem, hogy visszatart attól, hogy buzgón intselek titeket, és figyelmeztesselek, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Kockára tettem számos barátságot, és nem csekély gyalázatot vontam magamra, amiért meggyőződéssel szükségesnek tartom, és gyakorlom, hogy e dologban buzgón, komolyan intselek titeket. A prédikálás nem gyerekjáték. Nem gyerekjáték lesz számot adnom a prédikálási szolgálatról ama nagy napon. 30¶Nem lesz gyerekjáték a prédikáció hallgatásával beszámolnotok az utolsó napon. Intést kaptatok, mielőtt az irgalmasság kapuja előttetek bezáratnék; mielőtt éltetek véget érne! Most, most, ezt jól meggondoljátok! Bárcsak Isten Lelke térdeitekre vonna és imára késztetne! Bárcsak most hitre vezetne titeket, hogy bizodalmatokat Isten Fiának kiontott vérebe helyezzétek, ki elvette és hordozta a világ bűneit. Gondold meg, bűnös, ha elkárhozol, magad ölted meg magadat. Látod, az Isten nem akarja halálodat, hanem parancsolja, hogy hozzá jöjj! Sőt, így könyörög: „Térjetek vissza szófogadatlan fiak!” „Ó, Izráel, térj vissza hozzám!” Ismét, azt mondja: „Ha a ti bűneitek olyanok volnának mint a veres festék, fehérek lesznek mint a hó: ha pirosak mint a karmazsin, olyanok lesznek mint a fehér gyapjú.” Ó bárcsak vonhatnálak benneteket! Ó, bárcsak lánc volna ajkaimon, hogy ben­neteket Krisztus keresztjéhez köthetnélek aranybilincsekkel. Jertek, bűnö­sök, mert *„ki tudja?”*  Sőt, én megváltoztatom ez igét: *„Én tudom” —* ha hozzá tértek, Ő is hozzatok térend. Jöjjetek Hozzá, és elfogad titeket! Mert gyönyörködik a megbocsátásban, és most, ezen a napon, kész a feledésnek tengerébe vetni bűneiteket, és nem emlékezik meg róluk többé soha, örökké.

**III.**

31¶Ez elvezet a harmadik ponthoz, - t. i. ama**különböző okokat (érveket) szeretném kiemelni, melyek a niniveik példájának követésére indítanak minket.**

A régi uralkodóknál olyan szokás volt, hogyha egy embert gyil­kosságért halálra ítéltek, láncra függesztették, hogy aki a kivégzés helyén mellette elhalad, az igazság szigorát fölismerje. Én pedig azt hiszem, hogy azáltal inkább a kor nyerseségét és vadságát tapasztalhatták. Míg a láncon függés nekik a megrettentés jeléül szolgált, úgy én más módszert fogok alkalmazni, s ezt részetekre megváltoztatni, hogy a felhozott példák inkább megörvendeztessenek titeket. Tetszett *Istennek az Ő irgalmasságát ily példákban kijelenteni*, hogy a mikor rájuk pillantunk, így szólhassunk: Ha Isten azt megmentette, miért ne mentene meg engemet is? Jól ismeritek e tekintetben az *ó- és újtestmentomi* iratokat. Hiszen tudjátok, hogy egy Dávid kegyel­met nyert. Bizonyára emlékeztek, hogy Isten ama főbűnös Manassénak is megkegyelmezett. Ami az újtestamentomban kegyelmet nyert bűnösöket illeti, a kereszten függő latortól a tárzusi Saulusig, ki magát a bűnösök közt elsőnek vallja, elég csak utalnom rájuk. 32¶Szemeitek előtt is *vannak ma itt emberek*, kik valamikor olyanok voltak, mint ti, de kiknek Isten most megkegyelmezett. A sok ezer között igen sok van, aki csak csupa kíváncsiságból jön e házba. Rá tudnék mutatni olyanokra, kik 20—30 éven át semmilyen istentiszteleti helyre nem mentek. Némelyek iszákosak voltak és házaik a nyomor tanyája volt; némelyek nyilvános bűnös személyek voltak, kik tönkre tették lelküket és testüket, azonkívül egyebeket is bűnre csábítottak. Csak úgy beosontak e házba, hogy meghallgassák a prédikátort, ki felől oly sok furcsa dolgot beszéltek. Figyelmük feszült; foglyul ejtette őket az Ige. Valamely nyíl eltalálta szívüket és azóta itt vannak. Minden dicsekvés nélkül mondom, hogy ők az én örömem és koronám és azok is lesznek az én Megváltó Uram Jézus Krisztus megjelenésének napján. Ha ti, kik ezekhez hasonlók voltatok de most bánjátok bűneiteket, hallanátok bizonyságtételeiket, amint én hallottam, úgy soha nem kételkednétek többé Isten irgalmasságában. Ha elolvashatnátok néhány tengerész elbeszélését, melyeket magamnak megőrzés végett feljegyeztem — kik elbeszélik, hogy sohsem léptek szárazra, ha csak paráznaság és egyéb latorságért nem; ha mindazon utálatosságot elbeszélném, melyekben némelyek az itt levők között éltek, álmélkodva így kiáltanátok föl: „Bizony, a mi Urunk gazdag az irgalmasságban!” Azt hiszem, hogy ez odavonhat titeket Ő hozzá. Oh, ha vannak itt ilyenek, - mint tudom is, hogy vannak - és ha itt ültök e teremben valamely rettegő bűnösök mellett, kiknek bánatkönnyei folynak, el ne mulasszátok megmondani nekik: „Én is egyike vagyok azon embereknek, kikről Spurgeon beszél.” Az Úr tégedet megmentett, ezért el ne mulassz olyanoknak kezet nyújtani, kik készek megbánni bűneiket, és mondd nekik, hogy ők oda menjenek irgalomért, ahová te mentél, kerested és megnyerted azt! - 33¶Továbbá, még azt szeretném mondani, ha szabad *önmagamról szólnom*; ha ismernétek megtérésem előtti jellememet, egyikőtök se kételkednék többé az Isten irgalmassága fölött. A mikor Istenhez fordultam és bűneimet megvallottam, a pokol legelvetettebb fiának éreztem magamat. Mások dicsér­hettek, de én a magam javára egy szót sem szólhattam. Ha örökös részem legmélységesebb tüzébe jutottam volna, hajszálnyival sem kaptam volna több büntetést, mint amennyit megérdemeltem.

*„Mondjátok, mondjátok a bűnösöknek, ó,*

*Én szabad vagyok, ment vagyok a pokoltól!”*

És Krisztusban bűnbocsánatot nyertem, s Isten elfogadott. Kinek kell hát mindezek után még elcsüggedni?! „Ki tudja?” Jöjj, bűnös, jöjj és mondjad ezt szívedben, és hívd segítségül az Istent, ragadd meg hittel Megváltódat és mondjad – „*Ki tudja?”* A múltban feltárt megszámlálhatatlan irgalmi esetek fel kell gerjesszenek az imára, hogy így szólj „Ki tudja?”

34¶Aztán, újra, hadd emlékeztesselek téged, kire most rászakadt vétkességed terhe, hogy *egyetlen reményed a szabadulásra az Isten irgalmasságában rejlik.* Amikor egy ember tudja, hogy csak egyetlen remény maradt számára, milyen szívósan ragaszkodik ahhoz! Egy beteg megpróbált már minden gyógymódot – szinte egész vagyonát elköltötte, és most az utolsó szakaszhoz ért. Az utolsó gyógymódot próbálja. Ha ebben is kudarcot vall, meg kell halnia. Ugye, könnyű elképzelned, hogy az orvostól kapott utasításokat a legnagyobb szorgalommal, és a lehető legnagyobb komolysággal és engedelmességgel fogja teljesíteni? És most, ó, bűnös: vagy Krisztus, vagy a pokol a részed e napon! Ha Krisztus meg nem ment téged, örökre elveszett ember vagy! Ha nem a kereszt a te üdvöd, a pokolnak bosszúja mihamarabb elnyel. Vagy van Krisztusod, vagy semmid. Nem is így mondom, hanem: vagy Krisztus, vagy a kárhozat! Ragadd meg hát Őt, Ki a te egyedüli és utolsó reményed! Fuss hozzá: Ő a te egyedüli menhelyed. Ha te egy ragadozó állattól üldöztetnél s futás közben megpillantanál a pusztában egyetlen egy fát, melyre fölmászhatnál, ebben a te egyetlen és utolsó reményedben mily gyorsa­sággal futnál oda! Ha látnám, hogy futsz és eléd lépnék s kérdezném: „Megállj! hova oly sietve?” Elrohannál mellettem azzal a megjegyzéssel: „Ah! ott az egyetlen menekülésem és reményem; szétszaggattatom és elnyeletem, ha ott menekülést nem találok!” Ilyen a te mostani helyzeted. Íme, a mélység ordító oroszlánja, mély téged el akar nyelni, véredet szomjazza, sarkadban van! Menekülj a kereszthez! karold át Őt! ott van a reménység; ott van a biztos menhely! De ettől messze nemcsak darabokra szaggattatol, hanem az örök halálnak martaléka leszel!

35¶De végül hadd mondjak még egy dolgot a fölbátorításodra. Gondold meg, bűnös, hogy míg ez *részedre igen nagy szerencse*, hogy megmen­tetel, ugyanakkor *igen dicsőséges Istenre nézve, ha téged üdvözít ( Isten dicsőíttetik, ha téged üdvözít).* Az emberek nem törődnek a költséggel, ha valami által maguknak dicsőséget szerezhetnek. Nem könnyen alacsonyítják le magukat, olyat téve, ami nekik gyalázatot hoz; ha viszont hírnév jár vele, akkor örömest teszik. Gondold meg tehát, lélek, hogy ha Isten téged üdvözít, azáltal Ő dicsőíttetik. De miért is ne dicsőítenéd Őt, ha bűnöd eltörléséről, lelked megmentéséről van szó? 36¶Mikor én irgal­masságot kerestem, gondoltam, hogyha Isten nekem megkegyel­mezne, nincs e világon oly dolog, mit meg nem tennék Érte. Inkább darabokra hagytam volna magamat vagdaltatni, mint megtagadni Őt. Vágyam az volt, hogy egész életemen át neki éljek, s hogy azt tegyen velem, amit akar, a mennyben. Nem úgy éreztek-é néha, hogy ha Isten megkegyelmezne, a menny­ben leghangosabban énekelnétek? Nem szeretnétek-e Őt ? Nem kúsznátok-e térdeiteken trónjához és nem vetnétek-e elébe koronáitokat, ezt mondván: „Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a Te nevednek legyen a dicsőség?” 36¶Isten örvend azon, hogy a bűnöst üdvözíti, mert az drágakő az Ő koronáján. Ő ugyan megdicsőíttetik igazsága által is, de nem annyira, mint irgalma által. Selyemruhában és arany koronával fején jelenik meg, amikor bűnöst üdvözít. Vaskoronát visel, amikor megrontja őket. Az ítélet előtte idegen dolog, nem szívesen végzi; ezt ő balkezével teszi, de jobb kezének cselekedetei irgalmasság és szeretet. Azért az igazakat mindig jobbja felől helyezi, hogy annál készebb legyen megbocsátani. Azért hát, jöjj, lélek, a Krisztushoz! Nem fogsz olyasmit kérni, mit nem szívesen adna, vagy ami zászlóját beszennyezné! Hanem olyat kérsz, ami épp oly dicsőséges Részére, mint amilyen üdvös a te részedre. Jöjj, megalázott lélek, kiálts Krisztus­hoz és Ő könyörül rajtad!

37¶Egyedüli aggodalmam, mialatt befejezem, az, hogy azt a leggyengébb benyomást is, amit nyertetek, mire haza értek, elfelejtitek. Hadd legyen szabad arra kérjelek benneteket, hogyha nyertetek valami benyomást, egyedül men­jetek haza, ha lehet! Ha pedig kényszerülve vagytok mással menni, akkor keveset beszélgessetek az úton, és menjetek egyenesen titkos kamrátokba, boruljatok le és valljátok meg bűneiteket, kérjetek irgalmasságot a Krisztus véréért és: „Ki tudja?" — még ma örvendhetnek mennyben százak fölött, kik e Filhamónia-teremben tanultak meg először imádkozni -- kik most lettek a Lélektől rávezetve, hogy megvallják utaikat, és Istenhez térjenek. Reménylem, barátaim, hogy egy sem megy cl közületek helyéről míg imádkozom, hogy az így történjék, és kik ezt szintén óhajtjátok, ünnepélyesen mondjatok „Áment” az ima néhány szavaira, melyeket most mondani akarok:

*„Uram, ments meg bennünket e reggelen. Beismerjük bűnein­ket; alázatosan kérjük irgalmasságodat a Krisztus véréért. Kérünk, el ne vess minket, hanem engedd, hogy végtére mindnyájan jobbodra kerül­jünk. Mutasd meg itt a te hatalmadat és add, hogy sok lélek megmen­tessék e mai nap reggelén, a Jézusért.”*

 *(Az egész nép rámondta: Ámen.)*

**Mutató:**

A hit kockázata---24¶

Az idő gyorsasága---13¶

Az igehallgatás felelőssége ---30¶,

Bátorítás a hitre ---28¶,

Egyetemes bűnösség ---9¶,10¶,

Emberi felelősség---30¶

Evangélium hirdetés korlátlansága ---26¶

Felhívás a lelkiismerethez, „döntésre” --- 19¶

Halál órája ---11¶

Halálesetek----12¶

Hitvallások---29¶

Illusztrációk, példák, hasonlatok---17¶, 34¶,

Isten dicsőséges az üdvözítésben--- 35¶

Isten irgalmasságának példái---31¶

Isten kegyelemben gyönyörködik, nem a kárhoztatásban ---36¶

Isten kegyelme és ítélete--- 36¶

Isten szuverenitása az evangelizálásban ---2¶,5¶

Megtérések Spurgeon gyülekezetében---32¶

Mint mondjunk a Bibliát megvetőknek ---16¶

Mire épül a hit ---21¶

Misszionárius társaságok gondja---2¶

Nagyvárosok bűne ---7¶,8¶

Ninive királya és tanácsosai közti párbeszéd---18¶,20¶,23¶,25¶,27¶,

Nyilvános kivégzések---31¶

Pokol rettenetessége, meghatározása--- 15¶

Prédikációi alapgondolatok ---6¶,

Prédikálás --- 3¶kk, 10¶,14¶,16¶,17¶,22¶,29¶,

Spurgeon „döntésre” hívó módszere ---37¶

Spurgeon „radikalizmusa” ---29¶

Spurgeon és gyülekezete---32¶

Spurgeon képzelőereje az igeértelmezésben---4¶,18¶,20¶,23¶,25¶,27¶,

Spurgeon önmagáról ---33¶, 36¶, 3¶,10¶,12¶,29¶,

**Spurgeon által elképzelt**

**párbeszéd Ninive királya és tanácsosai között**

Mintha látnám Ninive királyát, tanácsosai között ülni; mintha hallanám, hogy mondja egy a tanácsos urak közül. „Kevés reményünk lehet az irgalomra, mert világos, hogy Jónás irgalomról nem beszélt. Milyen rettenetesen szólt Jónás! Még csak egy könny sem jött szemeibe. Meg vagyok győződve afelől, hogy Jónás Istene igen igazságos és szigorú. Ő minket nem kímél; el kell vesznünk!” De a király ezt felelte tanácsosainak: „*Ki tudja?* Te ezt mondod, de nem tudod bebizonyítani; ne hagyjunk fel mégse a reménnyel, mert *ki tudja?”....*

A király tanácsosai közül egy másik, nagy ismerettel bíró személy talán ezt mondhatta. „Uram, király, örökké élj! Jónás Istene rettenetes Isten. Nem hallottad, mit cselekedett Egyiptomban, miként vesztette el Fáraót és minden seregét a Veres-tengerben? És nem hallottad, mit tett Sénakhéribbel, miként őt és seregét elveszítette? Sohsem vetted még figyelembe hatalmának dörgését, és rettentő cselekedeteit? Bizony, Ő nem fog irántunk sem irgalmas lenni!” De a király azt felelte. „*Ki tudja?*” Te nem tudod ezt bebizonyítani; az csak egy feltételezés. *„Ki tudja?"...*

Talán azt mondta magában a király, s talán tanácsosainak is mondhatta: „Uraim, egyet meg nem cáfolhattok, t, i., hogy mi nagy bűnösök vagyunk s ha megbánjuk tetteinket - és irgalmasságért esedezünk, ez legalább is nem lehet hátrányunkra. Kárunk nem lesz benne, nem leszünk rosszabb állapotban, még ha esetleg nem nyerünk is meghallgatást.”...

Azt is mondhatta a király: Jónás nem mondta hogy az Isten *megkegyelmez,* de azt sem mondta, hogy *nem kegyelmez meg.* Jónás ajkáról ez a kiáltás hangzott: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive” - de nem mondta, hogy végképp nem kegyelmezne meg. Ennek következtében mondotta a király: „*Tehát ki tudja*, ki mondhatja ezt meg? Ha valaki ezt megmondhatta volna, az maga Jónás lett volna. Nemde haragos tekintetű ember volt ő? Ha lett volna még egy dörgés hatalmában, nemde odadobta volna még azt is? Bizonyos!” — mondotta a király — „és ha Jónás e szavaknál megállott, és nem tette hozzá, hogy „*nem* kegyelmezek meg”, az igen jó jel. *Ki tudja?* Ha Jónás erről semmit sem szólott, akkor mi sem szólhatunk.”...

Mintha hallanám őt beszélni: „Ah, ha Isten el akarna minket veszteni az ő kegyelme keresésének minden alkalma nélkül, akkor nem küldte volna el Jónást negyven nappal előbb; akkor egy napi kegyelmi időt sem adott volna. Hanem egy csapással megsemmisített volna. Egy csapást és egy igét küldött volna, de a csapást küldte volna először. Haragjában a várost min­den értesítés nélkül tönkre tette volna. Mit tett Sodomával? Nem kül­dött oda előre intő követséget; feljött a nap és tűz szállott alá az Ő mindenható kezéből. De nem így bánt Ninivével: Ninive intést kapott”.

**2023. június 25. Vasárnap délután: 1Kor 2,1-5. Pál prédikálásának jellemzői.**

**A HŰSÉGES LELKÉSZ ÉRZÉSEI**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: Charles Simeon: THE FEELINGS OF A FAITHFUL MINISTER (Discourse No. 1934)**

**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/2/3/2/3/**

***1Kor 2:3. „én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek”***

VOLT ***egy téma***, amelyet Szent Pál leginkább szeretett tárgyalni, ez pedig ***a "megfeszített Krisztus***" volt; egy olyan téma, amely a zsidók számára botrány volt, a görögök számára pedig bolondság. ***Az a mód, ahogyan ragaszkodott hozzá,*** hozzájárult ahhoz, hogy a görög és római filozofia szerint gondolkodó számára még inkább ellenszenvessé tegye: félretett minden felesleges bölcsesség-parádét és a retorika minden alkalmi díszét, és **világosan kijelentette a tényt, hogy Krisztus az emberek bűneiért megfeszíttetett**. • Ezt nem azért tette, mert nem tudta volna magát a művelt emberek ízlésének megfelelően kifejezni, hanem azért, mert arra törekedett, hogy **"mindazok hite", akik befogadták az evangéliumot, "ne az emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék ",** az igazság egyszerű kijelentésén alapozva. • Valószínű, hogy beszédében és külső alakjában is hozzájárult valami ahhoz, hogy sokak szemében alantas és megvetendő legyen [2Kor 10:1; 10. Gal 4:13.]. Mindezek mellett ellenségeinek ellenségeskedése is a legelkeseredettebb volt, úgyhogy minden lehetséges eszközzel igyekeztek elpusztítani őt. Ezeket a sokféle megpróbáltatásokat többnyire nagy bátorsággal viselte: •de úgy tűnik, hogy ***Korinthusban némileg megrendült a bátorsága***; mert áldott ***Urunk, hogy megvigasztalja és bátorítsa, látomásban jelent meg neki***, és arra intette, hogy ne féljen, mert nem fogja megengedni, hogy azon a helyen valaki bántsa őt [ApCsel 18:9-10.]. • Valószínűleg erre a lelkiállapotra utal az előttünk szóló szavakkal, amikor kijelenti, hogy részben "***külső harcai és belső félelmei"*** miatt "gyengeségben, félelemben és nagy reszketésben volt közöttük". ▫ De nem szabad a szavakat csupán erre az értelemre korlátozni: nem lehet kétségünk afelől, hogy **a belső próbatételnek sok más forrása is volt, olyanok, amelyek mindazokra jellemzőek, akik a lelkészi hivatalt töltik be.** Hogy mik ezek, és milyen megfelelő érzéseket váltanak ki egy hívő nép körében, azt szeretnénk most megvizsgálni.

Megmutatjuk,

**I. A hívő lelkész által átélt érzéseket.**

Bármilyen könnyedén gondolkodnak is sokan a lelkészi hivatalról, ez egy nagy nehézségekkel teli helyzet, olyannyira, hogy ***nincs olyan igazán hívő lelkész, aki ne találná a szövegünkben szereplő kifejezéseket pontosan leírónak saját érzéseire.***

Az itt említett lelkiállapot szükségszerűen fakad,

**1. A munkája óriási fontosságának tudatosításából.**

[A lelkész a mennyei udvar követe, akinek felhatalmazása van arra, hogy kijelentse az embereknek azokat a feltételeket, amelyek alapján megbékélés jöhet létre Isten és közöttük, és amelyek alapján azok, akik most Isten igazságos haragjának tárgyai, az Ő szeretetének és kegyelmének emlékműveivé válhatnak. • Az az ember, akin egy birodalom sorsa múlik, nehéz hivatalt visel: de a földön lévő összes birodalom sem lehet egyenlő értékű egy lélekkel. ***Micsoda súly nehezedik tehát arra, aki arra vállalkozik, hogy egy olyan szerződést tárgyaljon meg Isten és az ember között, - egy olyan szerződést, amelynek elfogadásától vagy elutasításától százak, sőt talán ezrek örök üdvössége függ!*** Azt hiszem, ez a hivatal inkább egy angyalnak való, mint egy hozzánk hasonló szegény féregnek: mégis ránk hárul: és mindenkinek, aki képes felmérni ennek fontosságát, és aki sikerrel akarja végrehajtani, ***"gyengeségben, félelemben és nagy remegésben"*** kell ezt végrehajtania].

**2. A saját elégtelenségének érzéséből, hogy nem képes elvégezni azt -**

[Abban az emberben, aki ezt a hivatalt helyesen akarja végezni, meg kell lennie, és ötvöződnie kell mindannak, ami jó és nagyszerű. Igaz, hogy nem kell ugyanolyan *jellegű* tudást vagy *olyanféle* tehetséget birtokolnia, mint amilyenre egy olyan személynek szüksége lenne, akit az emberek politikai érdekeivel bíztak meg: de **mélyen bele kell látnia a megváltás nagy misztériumába**; **átfogóan kell látnia azt, mint ami bukott természetünk szükségletein alapul,** és **minden szükségletünkhöz igazodik.** • ***Képesnek kell lennie arra, hogy a szent könyvben található kimeríthetetlen készletekből előhozza mindazt, ami a legmegfelelőbb az egészséges tanítás megalapozására és a tévedések megcáfolására, valamint minden olyan dolog kijavítására, ami a gyakorlatban rossz, és az egyetemes igazságosság előmozdítására*** [2Tim 3:16.]: "Isten országára jól oktatott írástudónak" kell lennie, és képesnek kell lennie arra, hogy **minden esetre megfelelő útmutatással válaszoljon**. Olyan kegyelemmel kell rendelkeznie, hogy ***saját lelkületében és magatartásában példát adjon mindarra, amit másoknak tanít***; "példaképül szolgálva a hívőknek igében, beszédben, szeretetben, lélekben, hitben, tisztaságban [1Tim 4:12.]". De ahogy maga Szent Pál mondja: "*Ki elégséges ezekhez*"? Ki az, aki tudatában van saját tudatlanságának és bűnösségének, s nem remeg a gondolattól, hogy saját maga teljesen alkalmatlan a rábízott munkára?"].

**3. Saját rettenetes felelősségének megfontolásából -**

[***Izrael házának őrzői vagyunk***; és előre figyelmeztetnek bennünket, hogy ha bármelyik lélek elpusztul a mi hanyagságunk miatt, akkor "vére a mi kezünkből lesz követelve [Ez 33:6-8.]", és ezért azt mondják nekünk, hogy "vigyázzunk a lelkekre, mint akikről számot kell adnunk [Zsid 13:17.]". De ki képes ezen úgy elgondolkodni, hogy ne remegjen? • Szörnyű gondolat, hogy ***mindannyiunknak felelnünk kell önmagunkért***: de mennyivel inkább, hogy ***számot kell adnunk a ránk bízott százakról és ezrekről***! • Bizony, ha nem lenne egy **végtelenül irgalmas Isten, aki megszánja gyengeségünket és megbocsátja hibáinkat**, nem tudom, ki merné vállalni ezt a feladatot. Valahányszor meghalljuk a harangszót, amely a gondjainkra bízott személy halálát vagy temetését jelenti, kénytelenek vagyunk megkérdezni: ***Milyen volt annak a léleknek az állapota? Megtettem-e érte mindent, amit tudtam, amíg élt? Mondhatom-e Isten előtt, hogy "tiszta vagyok a vérétől"? Ó, testvéreim, ez néha nehéz teher az elménkre;*** *mert a földkerekség összes embere közül az az ember, akinek leginkább szüksége van a túláradó kegyelemre és irgalomra, az az, akire a lelkek gondját bízták: és annak a lelkésznek, aki nem remeg meg ettől a gondolattól, a világon minden ember közül a leginkább kell remegnie*.]

**4. Attól a félelemtől, hogy munkája végül is hiábavaló lesz...**

[Magának Jézusnak és valamennyi apostolának munkája hallgatóik nagy többségét tekintve hiábavaló volt: nem csoda tehát, hogy a mi esetünkben is így van. És milyen nyomasztó gondolat ez, hogy meglehet, csak növeljük a bűntudatot és a kárhozatot hatalmas tömegeknél, akik felett sírtunk, és akiknek az üdvösségéért dolgoztunk! Az ige, amelyet hirdetünk nekik, ha nem "az életnek életre szóló illata, akkor számukra a halálnak halálra szóló illata lesz" [2Kor 2,16.]. Ha nem fáradoztunk volna közöttük, "viszonylag nem lett volna bűnük: de most nincs mentségük a bűnükre [Jn 15:22.]." Minél jobban felmagasztosulnak kiváltságaikban, mint Kapernaum, annál mélyebbre taszítják őket a pokolba, mert visszaéltek velük [Mt 11:22-24.]. Ki az, akinek van a lelkében egy szikrája is a könyörületnek, aki körülnéz a tömegeken, akik eddig ellenálltak a javukra tett erőfeszítéseknek, és nem sírja el magát miattuk? Ki az, aki, ha elgondolkodik azon, hogy sokakkal kapcsolatban az ő megbízatása csak olyan lesz, mint az Ézsaiásé: "Menj, és kövérítsd meg ennek a népnek a szívét, és nehezítsd meg a fülét, és csukd be a szemét, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne halljanak a fülükkel, és ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyuljanak…" Ki az, kérdem, aki erre gondolva nem lenne "gyengeségben, félelemben és nagy reszketésben", különösen, ha belegondol, hogy a kudarc mennyi mindent köszönhetett saját hiányosságainak?

Ilyen érzéseket kell tehát érezniük mindazoknak, akik megtanulták helyesen felmérni a lelkészi hivatal nehézségeit és veszélyeit.]

Ezeknek megfelelnek,

**II. A hívő emberektől elvárt (kiváltott) érzések...**

Igaz, hogy ezeket a szövegünk nem említi kifejezetten; de olyan szorosan kapcsolódnak az előbbi témához, hogy semmiképpen sem szabad kihagynunk, hogy elkerüljék figyelmünket.

Két dolog nyilvánvalóan szükséges azok részéről, akik egy ilyen lelkipásztorral lettek megáldva:

**1. Kölcsönös gondoskodás az ő jólétéről.**

[Amíg ő így "mintegy velük együtt gyötrődik a szülésben", nekik mélyen aggódniuk kell érte, és minden lehetséges eszközzel igyekezniük kell megerősíteni a kezét és megvigasztalni a szívét. Együtt kell működniük vele a szeretet minden munkájában; amennyire a befolyásuk kiterjed, törekedniük kell arra, hogy megerősítsék az ő szavát és előmozdítsák a munkáját. • Különösen ***a saját családjukban kell vele együtt munkálkodniuk.*** Mindenekelőtt ***imáikkal segítsék őt naponta***. Milyen gyakran mondja az apostol: "Testvérek, imádkozzatok értünk [1Thess 5:25. Zsid 13:18.]!" Igen, milyen rendkívüli komolysággal kérte ezt a segítséget a római egyháztól: "Kérlek titeket, testvérek, az Úr Jézus Krisztusért és a Lélek szeretetéért, hogy velem együtt fáradozzatok az értem Istenhez intézett imáitokban [Róm 15:30.]"! Erre bizakodva tekintett, mint a *saját lelke áldásainak* csalhatatlan forrására [Fil 1:19.], és a *szolgálata erőfeszítései sikerének* csalhatatlan forrására [2Kor 1:11. Ef 6:18-19.]! • Ez tehát ***mindenkinek a kötelessége, viszonzásul azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a lelkésze az ő javára fordít***. A közbenjárás Isten rendelése; és változatlanul tele van jótéteményekkel azok számára, akik használják, és leginkább azok számára, akik érdekében használják. Szüksége van-e tehát lelkipásztorodnak bölcsességre, buzgóságra, türelemre, szeretetre, mindenféle kegyelmi közlésre? Nos, imádkozz érte, hogy a Krisztusban lévő teljességből minden időszerű és szükséges ellátást megkapjon. • Az önök ilyen együttműködése nélkül aligha remélheti, hogy elviseli a rá nehezedő teher nyomását. Időnként kész panaszkodni, mint Mózes a rá nehezedő teher alatt: "*Miért nyomorgattad szolgádat, és miért nem találtam kegyelmet a te szemedben, hogy e nép terheit rám rakod? Vajon én fogantam-e meg mindezt a népet? Én szültem-e őket, hogy azt mondd nekem: hordozd őket kebledben, mint a szoptató anya a szoptató gyermeket, arra a földre, amelyet atyáiknak adtál? Nem vagyok képes egyedül hordozni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem [*4Mózes 11:11-12; 14.]". • Tanuljátok meg tehát, testvérek, együtt érezni vele; és "buzgón és szüntelenül fáradozzatok az érte való imádságban Istenhez, hogy képessé váljék arra, hogy tökéletes, és teljes legyen Isten minden akaratában [Kol 4:12.]."]

**2. Aggódó vágy (óhajtás), hogy fáradozásainak célját elérje...**

[Ha a lelkész ilyen mélyen gyakorolja magát népe javáért, vajon nem kell-e nekik is aggódniuk a sajátjukért? Őt szüntelen aggódással zaklatja, és ők közömbösen ülhetnek? • Tudjátok meg, testvéreim, hogy maga az a körülmény, hogy Isten embereket rendelt ki, hogy a ti lelketekért dolgozzanak, igen bőséges bizonyíték arra, hogy a ti lelketek felbecsülhetetlen értékű, és hogy minden aggodalom, amit csak érezhettek, kevesebb, mint amennyit a ti kezetekből követelnek. Gondoljatok csak arra, hogy minden pillanatban vagy a mennyországra, vagy a pokolra érlelődtök; minden cselekedet, minden szó és minden gondolat vagy a boldogságotokat, vagy a nyomorúságotokat növeli örökre. • Még behatóbban szólva, **felelős vagy a kegyelem minden eszközéért, amelyet élvezel,** és minden erőfeszítésért, amelyet üdvösséged érdekében tesznek. Nem kellene-e ennek a gondolatnak félelemmel és reszketéssel töltenie el téged, különösen akkor, amikor visszatekintesz azokra a lehetőségekre, amelyeket elmulasztottál kihasználni? • Nincs-e okod félni, nehogy az, aki az örökkévaló jólétedet keresi, és mindenekfelett vágyik arra, hogy "öröme és örvendezésének koronája legyél az utolsó napon", végül is gyors tanúbizonyságot tegyen ellened az örökös romlásodra? • **Kezdjétek el tehát, ha még nem kezdtétek el, ezt az üdvös félelmet táplálni.** Emlékezzetek arra, hogy mi a célja; és aztán kérdezzétek meg, hogy elérte-e már bennetek ezt a célt. • Nem pusztán a szolgálatának jóváhagyására vagy az igazság puszta megvallására akar megtéríteni benneteket, hanem ***az evangéliumi üdvösség szívélyes elfogadására és lelketek teljes átadására Istennek***. Ennél kevesebb nem felel meg a szolgálata céljainak, és nem hoz érdemi áldást a saját lelketekre. Kérlek benneteket, jól vizsgáljátok meg, hogy ez a jó munka mennyire valósult meg bennetek; és tanuljátok meg, hogy "félelemmel és reszketéssel dolgozzátok ki üdvösségeteket". • Nem arra gondolunk, hogy a szolgai félelem állapotában kellene tartanotok magatokat: mert az evangéliumnak éppen az a célja, hogy "kiűzzön minden olyan félelmet, amely gyötör". Ezt **a gyermeki félelmet ajánljuk nektek**; és ezt a gyermeki félelmet szeretnénk mi magunk is ápolni: de minél inkább bővelkedik ez a lelkészekben és az emberekben, annál jobban fog virágozni közöttük Isten munkája, és maga Isten megdicsőül közöttük].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/2/3/2/3/>

*fordítás: DeepL translator, Borzási Sándor. (2023. Június 20. Scheppach. Németország.)*