**E dokumentum a következő segédanyagokat tartalmazza (a Baptista Áhítat által 2023 június 4. vasárnapra előjegyzett igékhez):**

**- Charles Simeon prédikációja: Kötelességünk az Úr Jézus iránt. Lk 19,40. (imaórához)**

**- Charles Simeon prédikációja: Emlékezz Istenre ifjúságodban! (Préd 12,1) (Bibliaórára)**

**- Charles Simeon prédikációja: Az igaz vallás lényegének össszefoglalása (Préd 12,13-14) (Bibliaórára)**

**- Charles Simeon prédikációja: Isten mindenütt jelenléte és mindentudása (Zsolt 138,1-12) (délelőtti istentisztelethez)**

**- James Denney prédikációja: Elementáris (alapfokú) vallás (Zsolt 139,1) (délelőtti istentisztelethet)**

**- Charles Simeon prédikációja: Az Evangélium által közvetített áldások (1Kor 1,4-9) (délutáni istentisztelethez)**

**- Charles Simeon: A keresztyének szívükben egyek (1Kor 12,13) (délutáni istentisztelethez, MBE)**

**2023 június 4 vasárnapi imaóra: Adjunk hálát az Úr mindenható voltáért és átformáló hatalmáért. Lk 19,40: *40 És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani…***

**KÖTELESSÉGÜNK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS IRÁNT**

**Charles Simeon: Discourse No. 1567. OUR DUTY TOWARDS THE LORD JESUS CHRIST**

**Forrás:** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/luke/19/40/19/40/>

***Luk 19:40. Mondom nektek, hogy ha ezek hallgatnának, a kövek azonnal felkiáltanának.***

A heves érzelmek gyakorlását nemcsak helyeslik, hanem általában meg is tapsolják, amikor földi dolgok képezik törekvéseink tárgyait. De **amikor** **a lelket mennyei tárgyak vonzzák**, az elme élénkebb érzelmeit fanatizmusnak tartják; és még a hálának is vissza kell fognia a hangját, nehogy a világ elítélését vonja magára. •De bárhogyan is értelmezik magatartásunkat, vagy bármilyen nehézségekkel kell is szembenéznünk kötelességünk teljesítése során, nekünk arra kell törekednünk, hogy Istennek megfeleljünk (az Ő helyeslését bírjuk), és megadjuk neki a nevéhez méltó tiszteletet. •Urunk Jeruzsálembe való diadalmas bevonulása idején "tanítványainak egész sokasága ujjongni kezdett, és kezdték dicsérni Istent mindazokért a hatalmas tettekért, amelyeket láttak [37. vers]". De bármennyire is elfogadható volt Istennél ez a dicséret, a rosszindulatú farizeusok keblében csak irigységet és felháborodást váltott ki. Hálájuknak ezt a megnyilvánulását jogos oknak tekintették a nemtetszésre; ezért azt kívánták Urunktól, hogy hallgattassa el őket: "Mester", mondták, "dorgáld meg a tanítványaidat". Áldott Urunk azonban ahelyett, hogy megdorgálta volna, igazat adott tanítványainak; és kijelentette, hogy ha bármilyen indítékból arra késztetnék őket, hogy visszatartsák hálás elismerésüket, azt örök szégyenükre tennék: "*Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani”*.

E szavakról értekezve, a következőkben

**I. Megmutatjuk, milyen komoly kötelességünk nekünk az, hogy magasztaljuk és imádjuk az Urat...**

**A tanítványoknak abban az időben bőséges okuk volt dicsérni az ő nevét...**

[***Látták a csodáit, amelyeket tett,*** különösen azt, hogy Lázárt feltámasztotta a sírból, miután már négy napja halott volt [Jn 12:17-18.]: talán sokan közülük maguk is megtapasztalták gyógyító erejét. A látottak és hallottak alapján ***biztosak voltak abban, hogy ő a Messiás***, akit oly régóta ígért Isten a világnak [38. vers]: és ***úgy tekintettek az ő eljövetelére, mint Isten egész népük iránti kegyelmének legcsodálatosabb megnyilvánulására***. Csodálkozunk hát, hogy nem tudtak hallgatni? Hibáztathatók voltak-e azért, hogy bizonyságot tettek e nagyszerű Személy iránti szeretetükről, most, hogy látták őt éppen az egyik legjelentősebb prófécia beteljesedése közben [Vö. Zak 9:9. és Jn 12:13-15.]? Amikor ilyen nagy kiváltságban részesültek, hogy tanúi lehettek annak, amit "sok próféta és király óhajtott látni és hallani", nem a legnagyobb hálátlanságban lettek volna vétkesek, ha hallgatnak? Ha Ábrahám ujjongva örült egy ilyen távoli kilátás láttán, nem kellett-e nekik ezt kifejezniük sokkal inkább [Jn 8:56.]?

**De a mi kötelességünk, hogy dicsérjük őt, sokkal nagyobb, mint az övéké...**

[Sokkal világosabb ismereteink vannak ***személyének méltóságáról***. Ők valóban úgy tekintettek rá, mint "*nagy prófétára*"; és néhány alkalommal úgy tűnt, hogy többnek tartották őt, mint embernek: de összességében azért mégis csak egyszerű embernek tekintették, bár valóban a legnagyobb embernek. Mi azonban úgy ismerjük őt, mint "*testben megjelent Istent*", sőt "*ki mindenekfelett örökké áldandó Isten”* [ 1Tim 3:16. Rm 9:5. Zsid 1:3. Kol 2:9.]". És lehet-e, hogy ilyen imádnivaló fenséget és leereszkedést látunk benne, és mégsem rójuk le neki dicséretünk adóját?

Sokkal jobban ismerjük ***küldetésének (földrejövetelének) céljait*** is. A tanítványok azt képzelték, hogy azért küldetett, hogy teljesebben megtanítsa őket Isten akaratának ismeretére, hogy megszabadítsa őket a római igától, és hogy virágzó és boldog néppé tegye őket. Mi azonban **tudjuk, hogy azért jött, hogy megszabadítson minket a bűn és a Sátán igájától, hogy a kereszthalála által megbékítsen minket Istennel, hogy tanítson minket, nem csupán a szava, hanem a Lelke által, és végül, hogy örök üdvösséggel üdvözítsen minket.** Nemde kötelességünk tehát áldani és imádni az ő Nevét?

Sőt, sokkal mélyebb betekintést nyerünk ***jótéteményeinek mértékébe (kiterjedésébe)***. Ha a tanítványok látták volna, hogy nemzetük egyetemes birodalommá emelkedett, és megszakítás nélküli békét és jólétet élvez, akkor nagyon elégedettek lettek volna, és semmit sem vártak volna ezen túl, különösen, ha ők maguk is a legmagasabb méltósági és hatalmi tisztségekbe emelkednek. Mi azonban végtelenül gazdagabb áldásokat várunk tőle. A bűnbocsánatot, az Istennel való békességet, a lelki ellenségeink feletti győzelmet és "egy olyan országot várunk, amelyet mozdíthatatlan ". Megtagadjuk tehát a dicséretet? "Ha mi hallgatnánk, nem kiáltanának-e ellenünk a kövek is?"].

Miután ez világos, továbbmenve,

**II. kötelességünket néhány további megfontolásból merített érvvel hangsúlyozzuk...**

Hogy felbuzdulva, hozsánnakiáltásunkkal s dicsőítésünkkkel áthassuk a légteret, gondoljuk meg,

**1. Milyen örömteli kötelesség ez!**

[Joggal jegyzi meg a zsoltáros, hogy nemcsak "jó", hanem "**gyönyörűséges** is a hálálával teljes Isten-dicsőtés". Ki kételkedhet vagy bizonytalankodhat affelől, hogy melyikük volt boldogabb: a tanítványok, akik harsogva zengték Uruk dicséretét, vagy a farizeusok, akik rosszindulatú féltékenységgel igyekeztek elhallgattatni őket? •Valóban, **az áhítatos és hálás lélek magának a mennyországnak az előképe**; és ami a szeretetük külső megnyilvánulását illeti, a tanítványok az adott alkalommal erősen hasonlítottak a mennyei seregekhez: mindannyiukat ugyanaz az isteni cél iránti szenvedélyes szeretet hatotta át, és minden erejüket latba vetették, hogy az ő nevét dicsőítsék. Legyünk hát, ki-ki a maga helyén és rangján, mindannyian, a tanítványok követői; és boldogságunk biztosan növekedni fog a munkánkkal együtt.]

**2. Milyen ésszerű kötelesség ez!**

[A farizeusok, ha megkérdezték volna őket magatartásuk okáról, kétségtelenül sok látszólagos érvet hoztak volna fel önmaguk igazolására. A tanítványok magatartását vakbuzgóságnak, hivalkodásnak, képmutatásnak tulajdoníthatták volna. Lehet, hogy Jézust vádolták volna azért, mert hagyta, hogy ilyen zűrzavart keltsenek, és ezzel veszélyeztessék az egész város békéjét. Talán hiú dicsőségnek és a népszerűség szeretetének tulajdonították volna a Jézus beleegyezését, ami szerintük semmiképp sem illett a felsőbbrendű bölcsességről és alázatról vallott igényével. Ez a látásuk nagyon is kielégítőnek tűnt volna a szemükben; és a mai farizeusokhoz hasonlóan ők is a “*racionális* keresztyének” kizárólagos nevével nevezték volna felfuvalkodva magukat. De tudjuk, hogy az előttünk álló esetben kinek az oldalán állt az értelem: és amíg a végtelen nagyság és a határtalan jóság megérdemli a csodálatunkat, mindaddig ésszerű dolog lesz imádott Jézusunkat minden erőnkkel áldani és magasztalni].

**3. Milyen szükséges kötelesség ez!**

[A farizeusok úgy gondolták, hogy ha Jézus mégis megérdemel valamilyen tiszteletet, akkor a tanítványainak csak csendes tisztelettel kellett volna azt végezniük, ahelyett, hogy hangoskodásaikkal oly nagy feltűnést keltsenek. Urunk azonban azt mondta nekik, hogy **a csendes tisztelet, bármilyen nagy is, nem elegendő**; hogy **kötelesek nyilvánosan tanúságot tenni a szeretetükről**; és hogy **ha ezt visszatartják, akkor az ő ügyének árulói lesznek**. Ha tehát nem is vagyunk arra hivatottak, hogy pontosan ugyanígy tegyünk bizonyságot, mégis **mindannyian kötelesek vagyunk megvallani Krisztust az emberek előtt** [ Mt 10:32-33.], és színt vallva hagynunk kell, hogy lássák, "kik vagyunk, és kinek szolgálunk".

Ha azt mondják, hogy most nincs olyan alkalom a nyilvános vallástételre, mint akkoriban volt, azt válaszoljuk, hogy a világnak ugyanúgy szüksége van ma arra, mint bármikor, hogy figyelmét az Úr Jézusra irányítsuk, és arra ösztönözzük, hogy szeresse és szolgálja őt. És még ha ez nem így lenne, akkor is kötelességünk lenne nyilvánosan megvallani őt, társulva a mennyei sereghez, mivel a mennyben, ahol őt mindenki ismeri, őt mindenki együttesen és szüntelenül imádja].

**Felhívás (üzenet):**

 [ Ha ez egy megemlékező (hálaadó) prédikáció témája, akkor a megemlékezés tárgyát képező egyes áldásokat ezen a helyen kell feltárni, és a hallgatóságot arra kell buzdítani, hogy testi ünneplésükben ne feledkezzenek meg arról a lelki örömről, amelyet az alkalom megkövetel. Ebben az esetben a következő beszédet el lehetne hagyni.] -

**1. Azokhoz, akik a farizeusokhoz hasonlóan nem szívesen imádják az Urat -.**

[Nem nehéz meghatározni, hogy kortársaink közül ki társult volna a tanítványokhoz, és ki a farizeusokhoz. Csak azt kell megkérdeznünk, hogy **mi a mi magatartásunk most**? Gyakran és **buzgón végezzük-e a titkos lelkigyakorlatokat, és bátran valljuk-e Krisztust az istentelen világ előtt**? Vagy formálisak vagyunk a titkos kötelességeink végzésében? És készek vagyunk mások magasan szárnyaló lelkes buzgóságát hibáztatni? Ha ez utóbbi osztályba tartoznánk, akkor bizonyára csatlakoznánk a farizeusokhoz, akik a tanítványokkal szemben álltak. Az ilyeneknek tehát azt mondjuk: Ne csapjátok be magatokat hiábavaló kifogásokkal, és ne gondoljátok, hogy mások elítélésével igazoljátok magatokat. • Tegyük fel egy pillanatra, hogy a tanítványok buzgóságukban túllépték az óvatosság és az illendőség szigorú határait: vajon ez ok arra, hogy a farizeusok egyáltalán ne adjanak neki dicséretet? Vajon kevesebb járt volna tőlük, mert mások túl sokat fizettek? Sőt, nem volt-e az illendőség iránti látszólagos buzgóságuk csupán álca a saját irigységük vagy közömbösségük leplezésére? • Távolodjatok el tehát az ilyen alantas hajlamoktól, mint amilyeneket ők mutattak; és ahelyett, hogy mások buzgóságát vádolnátok, igyekezzetek teljes szívvel "Krisztust dicsőíteni testetekkel és lelketekkel, amelyek az övéi [1Kor 6:20.]". • **Távol álljon tőlünk, hogy a túlzásokat eltűrjük: de ebben a langyos korban sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a hiányosság vétke terhel minket.** Legalábbis ez a ti veszélyetek, miközben folyton attól féltek, nehogy "túlságosan igazak" legyetek, nem féltek attól, hogy nem talál Isten benneteket "eléggé igaznak". Nektek tehát magának Krisztusnak a nevében és parancsára azt mondjuk: "Legyetek buzgók és tartsatok bűnbánatot (térjetek meg) [Jel 3:19.].

**2. Azokhoz, akik a tanítványokhoz hasonlóan érzik, hogy szívüket felmelegíti a Krisztus iránti szeretet-**

[Számítanotok kell arra, hogy a világ, és különösen a büszke, irigy, rosszindulatú farizeusok ellenállásába ütköztök. De ne hagyjátok, hogy az ő elmarasztalásaiktól való félelem eltántorítson benneteket a kötelesség útjáról [ Zsid 13:13.]. Ha Jézus az életét adta értetek, akkor nem nagy dolog részetekről, hogy a neveteket is feladjátok érte; és ha nem viseltek el egy olyan könnyű keresztet, hogy valami gyalázatos névvel nevezzenek titeket érte, akkor kevés okotok van arra, hogy az ő igaz tanítványai közé soroljátok magatokat [ Mt 10:38.]. Valóban helyénvaló lesz számotokra, hogy megfontoljátok az időket és a helyeket (tekintettel legyetek ezekre), és néha visszafogjátok érzéseiteket, nehogy azok időszerűtlen kinyilatkoztatásával "gyöngyeiteket disznók elé dobjátok, amelyek csak megfordulnak és széttépnek benneteket" [ Mt 7:6.]. De **ne az embertől való félelem legyen a fékező elv**: inkább **Krisztus szeretete legyen az egyetlen indíték arra, hogy mérsékeljétek**, valamint arra is, **hogy megmutassátok szeretetetek bizonyítékait**. Akkor majd a kellő időben nyilvános bizonyságot nyertek **az ő jóváhagyásáról**, amikor azok, akik most elmarasztalóan elítélnek titeket, maguk is el lesznek ítélve].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/luke/19/40/19/40/>

**Vasárnapi bibliaóra (Június 4)**

**Az élet vége Préd 11,9-12,14 (Károli fordítás szerint: 12,1-16) Am. 12: 13 (Károli szerint: 12,15)** *1 Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von! 2 Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedből; mert az ifjúság és a hajnal hiábavalóság. 3 És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket! 4 A míg a nap meg nem setétedik, a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe; és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. 5 Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők. 6 És az ajtók kivül bezáratnak, a mikor is a malom zúgása halkabbá lesz; és felkelnek a madár szóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. 7 Minden halmocskától is félnek, és [mindenféle] ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirágzik, és a sáska [nehezen ]vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utczán körül járnak a sírók. 8 Minekelőtte elszakadna az ezüst kötél és megromolna az arany palaczkocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, 9 És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt. 10 Felette nagy hiábavalóságok, azt mondja a prédikátor, mindezek hiábavalóságok! 11 És azonfelül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcs mondást. 12 És igyekezett a prédikátor megtudni sok kivánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket. 13 A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak [szavai;] melyek egy pásztortól adattak. 14 Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek. 15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez:] az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga! 16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az.]*

**EMLÉKEZZ ISTENRE IFJÚSÁGODBAN!**

**Charles Simeon: Discourse No. 846. REMEMBERING GOD IN OUR YOUTH**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ecclesiastes/12/1/12/1/>

***Préd 12:1. Emlékezzél meg most a te Teremtődről ifjúságod napjaiban, amíg nem jönnek a rossz napok, és nem közelednek az évek, amikor azt mondod: Nem gyönyörködöm bennük.***

A TANÍTÁS (mások oktatása) többféleképpen is hasznos lehet: sőt, ahhoz, hogy hatékony legyen, bizonyos mértékig alkalmazkodnia kell a megszólított személyek hajlamaihoz és szokásaihoz. Aki önfejű és makacs, arra jól alkalmazható az **irónia** csípőssége; míg a szelíd és engedelmes emberekkel szemben a szeretetteljes **intés** egyszerűbb és közvetlenebb módja lehet hasznosabb. **Mindkét módszert alkalmazza Salamon** az előttünk lévő szakaszban. A szövegünket közvetlenül megelőző versekben egy fiatalemberhez fordul, akiről azt feltételezi, hogy gonosz útjait akarja folytatni: "Örvendezz, ifjú, ifjúságodban, és vigadjon szíved ifjúságod napjaiban, és járj csak szíved útjain és szemeid látása szerint; de tudd meg, hogy mindezekért az Isten ítéletre hív téged." Majd egy komoly figyelmeztetés után, hogy kerülje el azokat a bajokat, amelyeket a fékezhetetlen szenvedélyek okoznak majd neki, szeretettel biztatja, hogy fiatal korában szentelje életét az igazi kegyesség gyakorlásának.

Néhányan megjegyzik, hogy az a szó, amelyet szövegünkben "a te Teremtődnek" adunk vissza, az eredetiben többes számban szerepel: "a te Teremt**őid";** és a szöveg ebben a felfogásban feltehetően a mindig áldott Szentháromság három személyének egyidejűségét jelzi az ember megalkotásában; a Teremtés könyvében leírtak szerint: "Teremt**sünk** embert a mi képmásunkra [1Móz 1:26.]". De anélkül, hogy a figyelmeteket bármilyen kritikai jellegű megfigyelésre irányítanám, egyszerűen csak arra törekszem, hogy megmutassam nektek,

**I. Mit jelent a "Teremtőnkről való megemlékezés"...**

Természetesen nem feltételezhető, hogy itt pusztán az *emlékezés aktusát* ajánljuk csupán, hanem **olyan emlékezést, amely illik ahhoz a viszonyhoz, amelyben teremtményeiként hozzá tartozunk**. Emlékeznünk kell tehát,

**1. A felettünk gyakorolt hatalmára.**

[Mint az ő keze munkája vagyunk, tőle kaptuk **minden erőnket, akár szellemi, akár testi erő** is az. Egyedül az ő jóvoltából kaptuk meg **az értelem képességét**, amely az alacsonyabb világ minden más lénye fölé emel minket, és közel hoz a teremtett értelmes lények magasabb rendjéhez, a szent angyalokhoz. De mi más célból különböztetett meg minket, mint hogy méltó szolgálatokat tegyünk neki, illő módon mind jelenlegi állapotunkhoz, mind jövőbeli sorsunkhoz? **"Azért formált minket magának, hogy az ő dicséretét hirdessük".** **Ez az a cél, amiért élnünk kell:** semmi sem téríthet el minket a földön attól az útvonaltól, amelyet Ő jelölt ki számunkra. Igaz, hogy engedelmeskednünk kell szüleinknek és mindazoknak, akiket Isten gondviselése fölénk helyezett: de a teremtmény tekintélyét mindig alárendeltnek kell tekintenünk Teremtőnk tekintélyének; és ha bármikor az emberi akarat szemben áll Isten akaratával, akkor azt kell válaszolnunk: "Vajon helyes dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, mint Istenre, ítéljétek meg ti!". Bármilyen igény érkezik hozzánk kívülről vagy belülről arra, hogy Isten kinyilatkoztatott akaratának bármely részét megsértsük, férfiasan ellent kell állnunk nekik, és akár halálig is vállalnunk kell ezt az ellenállást. Tudván, hogy "nem a magunkéi vagyunk, hanem Istenéi, dicsőítenünk kell őt testünkkel és lelkünkkel, amelyek az övéi"].

**2. Az általa adott parancsokra...**

[Itt nem térünk ki a törvény különböző parancsolataira, hanem inkább az **evangéliumnak arra a nagy parancsolatára** hívjuk fel a figyelmet, hogy **higgyetek Krisztusban: "Ez az ő parancsa"** - mondja Szent János - "hogy higgyetek az ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében [ 1Jn 3,23.]". Ezt a parancsot állandóan emlékezetünkben kell tartanunk. Minden embernek szól. Nincs olyan ártatlan, akinek ne lenne szüksége Megváltóra; és nincs olyan bűnös sem, aki bűnbánat és hit által ne részesülhetne abban a Megváltóban, akiről Isten gondoskodott egy elpusztult világ számára. •Ne gondoljátok, fiatal barátaim, hogy ez titeket nem érint, vagy hogy majd akkor lesz elég időtök foglalkozni vele, amikor nagyobb szükséget éreztek az irgalomra. Mindannyian bűnösök vagytok: mindannyian tudatában vagytok annak, hogy sok mindent tettetek, amit nem kellett volna, és sok mindent elmulasztottatok, amit meg kellett volna tennetek: ezért a saját lelkiismeretetek tanúskodik arról, hogy szükségetek van Megváltóra. És mint a Magasságos Isten jelenlétében, kijelentem nektek, hogy a fiataloknak éppúgy nincs irgalom, mint az öregeknek, csak Jézus Krisztus nevében és közbenjárására: "Nincs más név az ég alatt az emberek között, mely által üdvözülhetünk, mint a Jézus Krisztus neve." Menjetek hát ehhez a Megváltóhoz, és kérjétek a kegyelmet az Ő kezeiből. Tekintsetek rá, mint aki meghalt bűneitekért, és "keresztjének vére által megbékéltet benneteket Istennel". Mindegyikőtök napról napra mosakodjék meg az ő vérének forrásában, és öltözzétek fel az ő szeplőtelen igazságának köntösét, és éljetek teljesen "az ő teljességéből, abból merítve" minden szükséges kegyelem folyamatos készletét].

**3. Az Ő állandó jelenlétére -**

["Isten mindenütt ott van, szemlélve a jókat és gonoszokat", és bárhol is vagytok, úgyszólván ezt a feliratot kell látnotok: "Te, Isten, látsz engem [1Móz 16:13.]". Ezt az alapállást egyetlen pillanatra sem szabad elfelejtened: mert csak ha ezt szem előtt tartod, akkor tarthatod magad távol a titkos bűnök elkövetésétől. Amikor nincs rajtunk emberi szem, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nagyobb szabadságot adhatunk viselkedésünknek: de ne feledjük, hogy Isten előtt a sötétség nem sötétség, hanem az éjszaka és a nappal is egyforma számára: "Nincs sötétség, sem a halál árnyéka, ahol a gonoszság munkásai elrejtőzhetnének". Ó, ha ezt emlékezetedben tartod, soha nem fogsz olyat tenni, amiről tudod, hogy helytelen, és nem fogsz olyat mondani, amiről tudod, hogy hamis: mindenben úgy fogsz cselekedni, mintha Istened közvetlen jelenlétében lennél, és nem teszel mást, mint amit jónak és elfogadhatónak tartasz az ő szemében].

**4. Az ő elhatározására, hogy megítél minket az utolsó napon-**

[Isten "kijelölte azt a napot, amelyen megítéli a világot igazságban, az által az ember által, akit erre rendelt, az ő Fia, Jézus Krisztus által". Azon a napon mindenki az ítélőszék elé lesz idézve, öregek és fiatalok, gazdagok és szegények: senki sem marad távol, aki valaha is a világra született: a születéskor meghalt gyermek éppúgy, mint a százéves ember, az örök sors átvételére lesz idézve, aszerint, amit a testben tettek, akár jót, akár rosszat. •Azokra, akik meghalnak, mielőtt még eljutottak volna a jó és a rossz ismeretére, nem kételkedünk abban, hogy Isten irgalmassága ki fog terjedni majd: de azokra, akik eljutottak a ti korotokra, **aszerint osztja ki az ítéletet vagy az irgalmat, ahogyan emlékeztek vagy elfeledkeztek Istenről**. A legszörnyűbb a zsoltárosnak az a kijelentése, hogy "a gonoszok a pokolba jutnak, és minden nemzet, amelyik megfeledkezik Istenről [ Zsolt 9:17.]". •Ha elfelejtetted az ő hatalmát feletted, és különösen azt a parancsát, hogy higgy az ő Fiában, Jézus Krisztusban; ha elfelejtetted, hogy szeme mindig rajtad van, vizsgálja legtitkosabb gondolataidat, és feljegyzi azokat az ő jövőbeli ítélete számára; és ha úgy éltél, hogy nem törődtél az akkor rád kiszabandó ítélettel, akkor az valóban szörnyű nap lesz számodra, olyan nyomorúság kezdete, amelyet egyetlen szó sem tud leírni, egyetlen képzelet sem tud elképzelni! Ne feledjétek tehát, hogy Isten minden cselekedeteteket, minden szavatokat és minden gondolatotokat bejegyzi emlékezetének könyvébe. És hogy bölcsességetek az, hogy úgy éljetek, hogy akár életetek egy korábbi, akár egy későbbi szakaszában hívna is el, örömmel és nem szomorúsággal adhassatok számot neki].

Ez kivétel nélkül **mindenkinek** kötelessége: de a szöveg azt kívánja, hogy különösképpen mutassam be,

**II. Miért kell így megemlékeznünk róla különösen a korai életszakaszban...**

Könnyű lenne ilyen egyszerű kérdésben okokat felsorolni: de megelégszünk azzal, hogy a legkézenfekvőbbek közül néhányat említsünk;

**1. Ez a legkedvezőbb időpont.**

[A bűn természetéből fakad, hogy megkeményíti a szívet és megtompítja a lelkiismeretet: és ezért minél kevésbé rögződtünk bele a bűnbe, annál nagyobb a remény, hogy jó benyomás hathat ránk. •*Nem érthetünk egyet azokkal, akik az ifjúság szívét egy fehér papírlapnak állítják be, amelyre akár jót, akár rosszat írhatunk: mert, jaj, a rossz nem csupán írva van, hanem a legbőségesebb mértékben és szinte kitörölhetetlen betűkkel bele van írva*: •de szívből elfogadjuk azt az igazságot, hogy **a fiatalok még csak olyanok, mint a földből kihajtott növények, hajlékonyak és könnyen nevelhetők;** míg később, előrehaladottabb korban olyanok lesznek, mint a fák, amelyek megtartják formájukat, hajlíthatatlanok és mozdíthatatlanok. •Az előrehaladottabb életkorban magából az emberek elfoglaltságából is sok hátrány származik: mivel a földi dolgok erőteljesebb követésére szakosodtak, nem ritkán annyira elnyomják őket "e világ gondjai, a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága, hogy a jó mag, amelyet elvetettek beléjük, nem tud felnevekedni s gyümölcsöt teremni ". De ezektől a hátráltató dolgoktól a fiatalok viszonylag szabadok. •Emellett ebben az időszakban olyan **kifejezett ígéretet kapnak Istentől**, amelyre a későbbi életben nem hivatkozhatnak [ Péld 8:17.]: és ezért, íme sokféle szempontból joggal tekinthető ez a "legmegfelelőbb időszaknak" a kegyességre, amely az életben valaha is előfordulhat].

**2. Lehet, és ezzel számolnunk kell, hogy ez az egyetlen idő, ami nekünk adatik...**

[A legfiatalabbak és a legegészségesebbek is közülünk gyorsan eltávozhatnak. Bárki tekintse csak át az őt körülvevő síremlékeket, és látni fogja, hogy sokan az ő korában haltak meg, noha egykor éppoly valószínűnek látszott, hogy élni fognak, mint azok, akik őt túlélték. És mi van akkor, ha betegség vagy baleset tartóztat le benneteket, mielőtt igazán Istennek szentelnétek magatokat? Lesz-e lehetőségetek arra, hogy a sírban helyrehozzátok a tévedéseteket? "Van-e ott olyan munka vagy eszköz", amellyel elvégezhetitek azt, ami itt elmaradt? Nem: "ahogyan a fa kidől, úgy marad", és ahogyan meghalsz, megtért vagy meg nem tért állapotban, úgy kell maradnod örökre. "Ma tehát, amíg a mát mának hívják, ne keményítsétek meg szíveteket", ahogy a többség, sajnos, túlságosan is hajlamos erre].

**3. A világegyetemben nincs más dolog, ami ennyire hozzájárulhatna a jelenlegi boldogságunkhoz...**

[Tévedés azt hinni, hogy a boldogság az időleges és érzéki hiábavalóságokban keresendő. Tévedhetetlen tekintélyből kijelenthetjük, hogy minden dolog a nap alatt puszta "hiábavaság és a lélek gyötrelme ". •**Isten szolgálatában azonban valódi öröm van**: az ő útjai kivétel nélkül mind "a gyönyörűség és a békesség útjai", és az Ő "parancsolatainak megtartásában nagy jutalom van". Kérdezzünk meg valakit, hogy megbánta-e valaha, hogy túl korán adta át magát Istennek? •Hallottunk már olyan emberekről, még olyan jó emberekről is, mint Jób és Jeremiás, akik átkozták születésük napját: de **volt-e valaki aki átkozta valaha is *újjászületésének* napját?** Ez a téma az élet minden szakaszában elgondolkodtató és örömöt adó téma: és ahogyan növekszünk a kegyességben, úgy növekszik az Istenben való örömünk is.].

**4. Bizonyára eljön az idő, amikor azt kívánjuk majd, bárcsak korán kerestük volna az Urat...**

[A szöveg *"eljövendő rossz napokról*" beszél: és előbb-utóbb mindenkire eljönnek. Eljön a betegség vagy az öregség ideje, "amikor nem lesz örömünk" a földi dolgokban: és nem azt kívánjuk-e majd akkor, hogy bárcsak fiatal korunkban kerestük volna az Urat? Vajon örömmel fogunk-e akkor visszatekinteni a bűnökre, amelyeket elkövettünk, vagy a hiúságokra, amelyek távol tartottak minket Istentől? Semmi más, csakis Isten vigasztalásai fognak értéket jelenteni számunkra, és ezek fognak minket akkor boldoggá tenni azokban a bajokban, amelyeket a fájdalom vagy a gyengeség miatt el kell majd viselnünk. •De **eljön a halál ideje is**, amellyel találkoznunk kell: és mik lesznek a gondolataink akkor? Akkor már nem sokat számít majd, hogy milyen örömökkel vagy bánatokkal találkoztunk előző életünkben. Minden aggodalmunk a jövővel kapcsolatos lesz. Ó, milyen erővel nyomja majd az elmét az a kérdés: **"Készen állok-e? Felkészültem-e arra, hogy találkozzam Istenemmel?"** Milyen különbözőek lesznek akkor az érzéseink, aszerint, hogy kora ifjúságunkban átadtuk magunkat Istennek, vagy halogattuk lelkünk munkáját a haldoklás órájára! és milyen alkalmatlan időszak lesz öreg életkorunk akkor e nagy munka megkezdésére! •Menjünk egy lépéssel tovább: **kövessük a lelket az örök világba**: nézzük meg, amint Krisztus ítélőszéke előtt áll: Milyen érzései lesznek azon a napon? Nem kell mondanom: a saját lelkiismeretetek fogja megmondani nektek. Ebben a pillanatban, még ha úgy is döntötök, hogy nem ***élitek*** is az igazak életét, belül, a szívetekben mégis azt mondjátok: "*Ó, hadd* ***haljak*** *meg az igazak halálával, és legyen az én utolsó végem olyan, mint az övék".* •Nos, mivel ezeknek az időknek el kell jönniük, dolgozzunk, amíg nappal van, mert biztosan tudjuk, hogy eljön az éjszaka, amikor senki sem tud dolgozni, és amikor keservesen fogjuk siratni, hogy valaha is elvesztegettük a meglátogatásunk idejét, és elhanyagoltuk az örökkévaló békénkhez tartozó dolgokat].

**Felszólítás:**

**1. Hallgatóságunk fiatalabbik részéhez.**

[Most fogjátok magatokra venni a fogadalmat [konfirmáció alkalmával], amelyet a keresztségben mások kezeskedve tettek értetek. "Most" tehát különösen "emlékezzetek meg Istenről". Ne feledjétek, hogy Ő látja, hogyan teljesítitek ezt a kötelességet: látja, hogy valóban igyekeztek-e tetszésében járni előtte, vagy csak gúnyolódtok rajta egy bevett formának való meggondolatlan megfeleléssel. Menjetek hozzá, és adjátok át magatokat teljes szívetekkel neki, mint "teremtményeinek első zsengéi", és okotok lesz arra, hogy az örökkévalóságig áldjátok Istent, hogy valaha is elhívott benneteket erre az ünnepélyes elindulásra. Ha azonban anélkül mentek, hogy őszinte vágyat éreznétek arra, hogy átadjátok magatokat neki, akkor csak megkeményítitek a szíveteket, és növelitek a bűnt, amelyben már eleve részesek vagytok. "Engedjétek azonban, hogy jobbat reméljek tőletek, és olyan dolgokat, amelyek az üdvösséggel járnak, bárha így beszélünk is". Igen, drága Szeretteim, legalábbis néhányatokkal kapcsolatban remélni fogjuk, hogy "nem hiába fáradoztunk közöttetek "].

**2. Azokhoz, akik az felnőttkorra növekedtek -**

[Minden érv, amelyet a fiatalokkal szemben használunk, további súllyal nehezedik rátok, és nagymértékben megnövekedett erővel mondja: "Emlékezz MOST a te Teremtődre". Ha korábbi korotokban arra vezettek benneteket, hogy megfogadjátok ezt a tanácsot, megkockáztatom a kérdést: *Megbántátok-e, hogy így tettetek?* Nem azt bánjátok-e elsősorban, hogy nem adtátok át magatokat neki egy még zsengébb időszakban, és hogy nem tartottátok magatokat szilárdabban a vállalt kötelezettségeitekhez? Ha ellenkezőleg, előrehaladtatok az isteni életben, és csecsemőből ifjúvá, vagy ifjúból apává lettetek, nem nyújt-e ez számotokra igen magasztos örömre okot? Menjetek tehát tovább, "felejtsétek el, ami mögöttetek van, és nekidőlve fussatok a cél felé ", és tudjátok, hogy "amikor eljönnek azok a napok, amelyről azt mondjátok majd, hogy nem szeretem ezeket ", akkor "olyan örömöt fogtok tapasztalni, amelybe idegen nem részes ", amelyet ez a világ sem adni, sem elvenni nem tud, és amely az örök boldogság záloga és biztosítéka lesz számotokra Istenetek kebelében.].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ecclesiastes/12/1/12/1/>

 **Az igaz vallás lényegének összefoglalása**

Charles Simeon: Discourse No. 847. **THE SUM OF ALL TRUE RELIGION**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ecclesiastes/12/13/12/14/>

***Prédikátor 12:13-14. Halljátok az egész dolog végkövetkeztetését: Féljétek Istent, és tartsátok meg parancsolatait, mert ez az ember egész kötelessége (fő dolga). Mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár rossz.***

Ebben a könyvben sok nehezen érthető dolog van, és nagyon könnyen eferdítheti az, aki igazolni akarja magát a világhoz való túlzott ragaszkodásában. De **a szerző állapotára való hivatkozás lehetővé teszi, hogy az egészet kielégítően és következetesen megmagyarázzuk.** Salamon birtokában volt mindannak, amit ez a világ nyújtani tudott; és minden tárgyat és minden munkát a saját kényelmének rendelt alá. Mindezzel nem vétkezett. **Nem abban vétkezett, hogy Isten teremtményeit *használta*, hanem abban, hogy *visszaélt* velük.** •És mi is birtokolhatjuk és élvezhetjük mindazt, amit Isten a gondviselésében kiosztott nekünk, hacsak a teremtményben élvezzük Istent, és a földet a mennynek rendeljük alá. Hogy mi volt minden észrevételének valódi iránya, azt azok a szavak mondják el nekünk, amelyeket az imént olvastunk, és amelyek **eligazítást adnak mindahhoz, amit korábban mondott**. Ezekben a szavakban látjuk,

**I. Az összes erkölcsi és vallási útmutatás összegét.**

Sok mindent kell mondanunk mind az erkölcsről, mind a vallásról: de mindezeket magában foglalja ez az egy mondás: *"Féld az Istent, és tartsd meg az ő parancsolatait".*

**Ebben benne van a vallás egész lényege.**

[Az **istenfélelem** alatt nem a tőle való szolgai rettegést értjük, hanem ***szent gyermeki tiszteletet,*** amely ***abból az érzésből fakad, hogy ő mint megbékélt Isten és mint Atya viszonyul hozzánk***. És az "ő **parancsolatainak** megtartása" alatt értjük az evangélium e nagy parancsolatának, a mi Urunk Jézus **Krisztusban való hitnek** az üdvösségért való kellő figyelembevételét [ 1Jn 3:23.]. •Gondosan különbséget kell tennünk e kifejezések törvény szerinti és evangéliumi értelmezése között, nehogy összekeverjük az evangéliumot a törvénnyel: különösen óvakodnunk kell attól, hogy az engedelmességünkre támaszkodjunk, mintha az bármilyen módon vagy mértékben üdvösséget szerezhetne számunkra. •De ha kellően vigyázunk ezekre a pontokra, nem kell félnünk attól, hogy azt állítsuk, hogy az egész igaz vallás a szövegünkben megfogalmazott kötelességekben foglaltatik. Minden más dolog ezeknek a dolgoknak van alárendelve: a legfontosabb elvek is kevéssé hasznosak, ha nem ehhez a célhoz vezetnek. •Az Úr Jézus Krisztus ezért vállalta és végezte el a megváltás egész művét: "Mert ezért halt meg, támadt fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a halottak, mind az élők Ura legyen [Rm 14:9.]", és "tisztítson magának a jó cselekedetekre buzgó, különös népet [Tit 2:14.]". " Az evangélium minden ígérete erre a célra adatott nekünk, hogy "az isteni természet részeseivé tegyen bennünket [2Pt 1:4.]", hogy kegyelmi hatásuk alatt "megtisztuljunk minden testi és lelki tisztátalanságtól, és tökéletes szentségre törekedjünk Isten félelmében [2Kor 7:1.]". • Egyszóval, ez az, ami minden szolgálatunk hatóköre és célja; azért küld minket Isten a világba, hogy "az embereket a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából Istenhez térítsük (fordítsuk) [ApCsel 26:18.]"].

**Ebben minden benne van, ami egy értelmes lény figyelmét megérdemli -**

[Nagyon kis jelentősége van annak, hogy több vagy kevesebb jut-e nekünk ebből a világból: örömei, gazdagsága, kitüntetései csak egy pillanatra szólnak. Milyen öröme van most a gazdag embernek minden pazar élvezetéből, vagy milyen jelentősége van Lázár számára annak, hogy korábban nagy szükségében élt? Minden elmúlt; és semmi sem maradt meg mindabból a jóból vagy rosszból, ami e világon történt velük, csak ***a felelősség a világ használatáért***. A földi dolgok élvezetére szánt idő csupán egy nap, egy óra, egy pillanat. •**Mit jelent egy színdarabban játszó ember számára, hogy király vagy koldus szerepét játssza-e**? Bármi legyen is a valódi karaktere, azt a karakterét (jellemét) ismét felveszi és azt megtartja, amint az utolsó jelenet véget ér**.** •Számunkra tehát csak az a fontos, hogy **mi az a jellem, amelyet az örökkévalóságig meg fogunk tartani**. Lázadók és engedetlenek voltunk-e, vagy féltük Istent és igazságot cselekedtünk? Ezek azok a pontok, amelyek meghatározzák jövőbeli sorsunkat; és ezért ezek az egyetlen pontok, amelyek komoly figyelmet érdemelnek].

**De ez vezet bennünket arra, hogy különösképpen megfigyeljük,**

**II. Azt a megfontolást, amely ennek minden súlyát és fontosságát adja -**

**Ez lesz az egyetlen pont, ami az utolsó napon vizsgálat alá kerül...**

[Isten eljön majd, hogy megítélje a világot: és amikor megvizsgálja az egyes emberek állapotát, nem azt fogja kérdezni, hogy milyen szektához tartoztunk, vagy hogy milyen érzelmeink és vallomásaink voltak, hanem azt, hogy **milyen volt a életgyakorlatunk**, és **milyen szokásunk, magatartásunk volt Ővele szemben**. • Még azt is mondhatom, hogy ami keresztyén *tapasztalatnak* nevezhető, az nem fog számottevőnek bizonyulni a szövegünkben megfogalmazott kötelességektől függetlenül. **Isten egyedül a radikális és egyetemes szentséget értékeli**: és ha ez elvét és célját tekintve helyes, akkor ez az egyetlen dolog, amit Isten a jellemünk megítélésében figyelembe fog venni. • Egyszóval, ez "az ember fődolga"; ez az egész kötelessége és az egész boldogsága: ez az egész **kötelessége**, mint az egyetemes szentséget felölelő; és az egész **boldogsága**, mint ami valóban magának a mennyországnak az előíze].

**Eszerint lesz örökkévaló állapotunk rögzítve -**

[Ennek egy része a külső viselkedésünkben fog kifejeződni, de egy része csak az elme belső szokásaiban lesz megtalálható; mert nagyon ritkán van lehetőség arra, hogy a külső cselekedetekben felfedezzük mindazt, amit Isten kegyelme a szívben akar. • "**Minden titkos dolog**" tehát, minden titkos vágy, szándék, hajlam, étvágy, vonzalom Isten megítélő értékelésének kialakításához és jövőbeli jutalmunk mértékének meghatározásához fog hozzájárulni. Ha ezek gonoszak voltak, a legjobb cselekedetek is elvesztik értéküket; ha viszont jók voltak, akkor a legkisebb cselekedetek, amelyeket csak tehettünk, az özvegyasszony alamizsnája vagy egy pohár hideg vízhez hasonlóan, amelyet egy tanítványnak adtunk, a legelfogadhatóbb szolgálatok közé fognak tartozni, és maga Isten is elismeri majd őket. • Ha valóban "Isten félelme volt a szívünkben", és "az ő félelmében jártunk egész nap", és ennek az elvnek a hatása alatt azon fáradoztunk, hogy mindenben megfeleljünk neki, akkor bizonyosan hallani fogjuk, hogy azon a napon ezt mondja nekünk: "Jól cselekedtetek, jó és hű szolgák, menjetek be a ti Uratok örömére."].

**ALKALMAZÁS:**

**Ez a tárgyat nagyon jól hasznosíthatjuk,**

**1. Hogy kiigazítsuk azok tévedéseit, akik a kivételes felsőbbrendű világosság birtokosainak vélik magukat-**

[Sokan vannak, akik minden **gyakorlati istenfélelmet** (kegyességet, megszentelődés fontosságát) kihagynak a rendszerükből. Nem tudnak másra gondolni, mint Isten örökkévaló végzéseire, és Krisztus ***értük*** végzett munkájára. Elfelejtik, hogy még mindig van egy munka, amit feltétlenül el kell végeznie ***bennünk*** *(rajtunk*). Ők minden ilyen nézetet, mint amilyet önöknek bemutattam, törvényeskedésnek minősítenek, és alkalmatlannak tartanák arra, hogy egy keresztyén hallgatóság elé tárják. Amit Salamon "az egész dolog végkövetkeztetésének" és "az ember fődolgának" tekintett, azt ők semminek tekintik. •De nem így vélekedett Péter apostol, aki azt mondja, hogy "minden nemzetben csak az kedves Isten előtt, aki Őt féli és igazságot cselekszik, - csak az elfogadott nála" [ ApCsel 10:35.]. Pál apostol sem volt az ő véleményükön, mert ő is kijelentette (és éppen abban a levélben, ahol Isten kiválasztási végzéseit a legjobban kifejti), hogy "a jó cselekedetekben való türelmes kitartás által kell eljutnunk a dicsőségre, a tisztességre és a halhatatlanságra" [ V.ö. Róm 2:7. a 2Kor 5:10-11. verssel]. •És nem habozunk azt mondani, hogy **ha egy angyalt küldenének a mennyből, hogy hirdesse az evangéliumot**, akkor az előbbi kijelentések az ő szolgálatának igen fontos részét képeznék. Szent János látomásaiban látott egy angyalt, aki az egész világon keresztülrepült, hogy az örökkévaló evangéliumot vigye minden nemzet és nyelv embereihez: és a szavak, amelyekkel az egész emberi nemhez szólt, hasonlóak voltak a szövegünkhöz: "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája [ Jel 14:6-7.].". Itt ugyanezt a buzdítást halljuk, amit Salamon hangsúlyoz; amelyet a mennyei angyal ugyanazzal a megfontolással érvényesít, amelyet ő is sürgetett; és kifejezetten "*az örökkévaló* evangéliumnak" nevezi. •Győződjenek meg hát tévedésükről azok, akik magasabb és felsőbbrendű hangot ütnek meg! Érvényesítsék a keresztyénség minden magasztos igazságát azok sajátos helyén; de "ez legyen az egész dolog végkövetkeztetése"; mert akár elhiszik, akár nem, ez "az egyetlen szükséges dolog" és "az ember fődolga"].

**2. Hogy eloszlassuk azoknak a félelmeit, akiknek ismerete még homályos...**

[Ahogyan sokan vannak, akik csak vallásunk legmélyebb titkaiban gyönyörködnek, úgy vannak sokan, **akiknek ezek a titkok állandó nyugtalanságra adnak alkalmat.** **A predestináció és a kiválasztás tanai állandóan jelen vannak elméjükben, mint a rettegés és a csüggedés okai**: nem látják, hogy Isten választottai közé tartoznak; és ezért azt képzelik, hogy minden erőfeszítésük hiábavaló. De ezeknek az embereknek a félelmei olyanok, amelyeknek nem szabadna tovább helyet engedni: mert• **nincs olyan ember a világegyetemben, akinek joga lenne magát Isten választottai közé tartozónak tekinteni, annál messzebbmenően, mint ahogy "Isten gyermekeinek ismertetőjele" van rajta.** Istenfélelme és Isten parancsolatainak való engedelmessége alapján kell megítélnie az Isten előtti állapotát; és **ha más mérce szerint ítéli meg kiválasztottságát, azzal csak saját lelkét csapja be**. Ha tehát azok, akik a kiválasztás tanai miatt aggódnak, elvetnék ezeket a témákat a fejükből, és csak **azt vizsgálnák, ami jobban a felfogókörükbe tartozik, igen helyesen cselekednének**. Hadd ajánljam ezt a tervet mindenkinek. • **Ne Isten titkos rendeléseit nézzétek, amelyeket soha nem tudtok feltárni, hanem kegyelmének látható hatásait a lelketeken:** és ha "a hit cselekedeteit, a szeretet munkáját és a reménység türelmét" bizonyítottnak találjátok a magatartásotokban, akkor onnan biztosan következtethettek "Isten részéről a kiválasztottságotokra" [ 1Thessz 1:3-4. ]"; mivel **ezek vitathatatlanul az ő kegyelmének gyümölcsei: és az ő kegyelme az ő szándéka szerint adatott, amelyet "Krisztus Jézusban eltervezett felőlünk, mielőtt a világ elkezdődött** [ 2Tim 1:9. Jer 31:3.]"].

**3. Hogy szabályozza azoknak a magatartását, akiknek a nézetei igeszerűek és helyesek -**

["Az Úr félelme a bölcsesség kezdete [ Zsoltárok 111:10.]": és ennek minél egységesebb és tartósabb gyakorlása legyen életünk egyetlen célja. Ez a kezdet, és egyszersmind "az egész dolog vége (betetőzése)". Ó, bárcsak ezt jobban megértenék sokan közöttünk! • Egy régi író megjegyzi, hogy **a vallás nem fogalmakból, hanem mozdulatokból (*indul*-atokból) áll**: és ez a megállapítás, bár furcsa, mégis igaz. A különbség nem mindig látható első látásra: és az egyiket gyakran összetévesztjük a másikkal; de ha szétválasztjuk őket, olyan messze vannak egymástól, mint a menny és a pokol. • Soha ne felejtsük el, hogy **a szív és az élet szentsége az, ami a mennyországra való alkalmasságunkat jelenti;** és hogy csak ebben való növekedés által tisztelhetjük Istent a földön, vagy biztosíthatjuk azt, hogy egy jobb világban élvezhessük őt].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ecclesiastes/12/13/12/14/>

**2023. június 4. Vasárnap délelőtt. Emberformáló csodás Isten Zsolt 139, 1-6. 13-18. [15.v.] *1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. &Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. 2 Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. 3Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. 4 Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! 5 Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. 6 Csodálatos előttem [e] tudás, magasságos, nem érthetem azt. ….13 Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. 15 Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, [mintegy] a föld mélyében. 16 Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök. 17 És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! 18 Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok***

**ISTEN MINDENÜTT JELENLÉTE ÉS MINDENTUDÁSA**

**Charles Simeon, Discourse No. 734. THE OMNIPRESENCE AND OMNISCIENCE OF GOD**

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/139/1/139/12/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/139/1/139/12/)

***Zsoltárok 139,1-12. 1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. &Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. 2 Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. 3Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. 4 Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! 5 Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. 6 Csodálatos előttem [e] tudás, magasságos, nem érthetem azt. 7 Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak? 8 Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. 9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: 10 Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem. 11 Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, 12 A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.***

DÁVID egy olyan ember volt, akinek sok keserves üldöztetésben és rágalmazásban volt része. Saul hevessége mindent felülmúlt, amellyel üldözte őt, hogy elvegye az életét. De **Dávidot a jó lelkiismeret vigasztalta**: **és gyakran folyamodott a szívet vizsgáló Istenhez,** hogy igazolja ártatlanságát azokban a bűnökben, amelyekkel vádolták. Valószínű, hogy ilyen körülmények között írta ezt a zsoltárt is; •és **amikor az emberek becsapták, azzal a gondolattal vigasztalta magát, hogy szíve minden gondolatát teljes mértékben ismeri Isten.** A zsoltár érzelmei közvetlenül magához az Istenséghez szólnak, és olyanok, amelyeknek mély benyomást kell tenniük minden elmére.

E szakaszról való elmélkedésünkben vegyük fontolóra,

**I. Az itt elismert igazságokat.**

**Dávid a legünnepélyesebb módon állítja az Istenség mindenütt jelenlétét...**

[Bizonyos, hogy Isten mindenütt jelen van. "Ha felmegyünk a mennybe, ő ott van; vagy ha lemegyünk a sírba vagy az eltávozott lelkek lakhelyére, ő ott van". Nincs olyan pontja a térnek, ahol ne lenne, vagy ahol ne lenne olyan teljesen és maradéktalanul jelen, mint magában a mennyben. "A mennyek nem tudják őt befogadni." Ő maga teszi fel a kérdést minden embernek: "Elrejtőzhet-e valaki titkos helyekre, hogy ne lássam őt - mondja az Úr. Nem én töltöm-e be az eget és a földet, mondja az Úr [Jer 23:23-24.]". Hiába gondolunk tehát arra, hogy elrejtőzhetünk előle, hiszen mindenütt "hátulról és elölről egyaránt körülzár minket, és úgy ránk teszi kezét", hogy nem tudunk elmenekülni. • Jelen van, velünk van, "hogy **vezessen** minket", ha az ő vezetését keressük; vagy "hogy **megragadjon** minket", ha megpróbálnánk elmenekülni előle].

**Az Istenség mindenütt jelenlétével együtt a zsoltáros továbbá** **az ő mindentudását is bizonyítja -**

[Isten szemei állandóan az emberek fiainak útjain vannak. Amit az emberek csak kutakodással tudnak meg, azt Isten egyetlen szempillantással tudja, és olyan tökéletesen, mintha a legnagyobb gondossággal és szorgalommal "kutatná" minden ügylet legapróbb részeit és körülményeit. •Még a **gondolatok** is nyitva állnak előtte, igen, és az emberi szívek minden gondolatának minden képzelete, az elménk egész alkatával és hajlamával együtt. Ha éppen nyugovóra térünk, vagy az ágyunkban fekszünk, vagy onnan kelünk fel az éjszakai pihenés után, ő pontosan tudja, hogy milyen állapotban vagyunk. •Látja, hogy emlékezetünkbe idézzük-e; megvizsgálva utainkat, megalázkodunk-e előtte, és irgalomért esedezünk-e hozzá; valamint kegyelemért, hogy még elfogadhatóbban szolgálhassuk őt; vagy elménk csupán a földi dolgok után rohan, és csak a múlandó, érzéki dolgok foglalkoztatják-e? •Figyeli, s jól látja, ha előrehaladunk-e hivatásunknak megfelelően? ő látja, hogy milyen **indítékok** vezérelnek bennünket, és milyen **elvek** hajtanak. Bármilyen csalást követünk el az emberekkel való kapcsolatainkban, vagy bármilyen cselhez folyamodunk saját érdekeink előmozdítása érdekében, ő azt is látja: •másrészt, ***bármilyen hajlamot gyakorolunk, vagy cselekedetet hajtunk végre*** az ő nevének dicsőségére, ő azt is látja. Lehetünk olyan szerények, hogy még a jobb kezünk sem tudja, mit tesz a bal kezünk: de ő tudja, és különleges kegyelmével jelzi azt. •Ugyanígy ***népének nyilvános gyülekezeteiben is látja****,* hogy ***áhítatainkban*** alázatosak, buzgók és hívők vagyunk-e, vagy csak látszólag vagyunk istenfélők, anélkül, hogy annak ereje lenne. Egyszóval, bárhol is vagyunk, nyilvánosan vagy magánéletben, ő végtelenül többet tud rólunk, mint amennyit a világegyetem legjobban tanult keresztyéne tudhat önmagáról: •"Az ilyen tudás túl csodálatos számunkra; nem tudjuk elérni azt." Ami a fényt vagy a sötétséget illeti, neki mindegy: "az éjszaka és a nappal számára mindkettő egyforma". "Minden dolog" kivétel nélkül, még a szív legrejtettebb zugai is "meztelenek és nyíltak előtte"; ahogyan az áldozatok legbelső részei - amikor levágták a hátgerincet – nyilvánvalóak voltak a vizsgálatra kijelölt pap számára [ Zsid 4:12-13.. Lásd még Jer 16:17 és Jób 34:22].

Ezek ünnepélyesen komoly igazságok: és fontosságuk erőteljesen ki fog tűnni, miközben feltárunk -

**II. Néhány, természetesen belőlük fakadó következtetést.**

Erről a témáról vég nélkül szaporíthatnánk az elmélkedéseket, tekintve, hogy nincs olyan része a keresztyén ember tapasztalatának, amely ne kapcsolódna hozzá a legszorosabban. De mi csak kettőre fogunk szorítkozni; nevezetesen,

**1. Hogy sokan, bármennyire is magasan álljanak most a saját becsülésükben, az utolsó napon a legszörnyűbb módon úgy fogják találni, hogy becsapták magukat.**

[Ezek közül ***az istentelenek és világiak*** tartoznak a legelsők közé. Ezek Isten ateista megvetésével a maguk útját járják, mondván: "Pszt, Isten nem látja, és a Mindenható nem tekint rá." "Honnan tudja Isten, tud-e ítélni a sötét felhőn keresztül? Sűrű felhők takarják el őt, hogy nem látja [ Jób 22:13-14. Zsolt 73:11.].". • De mennyire meg fognak lepődni az ítélet napján, ha azt látják, hogy egész életük egyetlen cselekedete, szava vagy gondolata sem kerülte el az Istenség figyelmét! Ha emberi szem nem látta őket, félelem nélkül folytatták kicsapongó élvezetüket; alig gondoltak arra, hogy AKi jelen van, aki minden cselekedetüket látja, minden szavukat hallja, minden gondolatukat megjegyzi. •Ha csak egy gyermek is jelen lett volna, nem tudtak volna ilyen közömbösen eljárni: de Jehova jelenlétét nem vették figyelembe, éppúgy, mintha ő, akárcsak a pogány istenek, tudatlan, nemtörődöm, közömbös lett volna. Valóban, félelmetes lesz az a számadás, amelyet nekik kell majd adniuk, amikor meglátják bűneik hosszú jegyzékét, amelyek csalhatatlan pontossággal lettek leírva, és amelyet örök kárhozatuk alapjául hoznak fel ellenük.

Ezek után következnek ***a büszke formalisták (erkölcsösek)****,* akik, mivel soha nem vitték túlzásba a zabolátlanságot, vagy kicsapongást, igaznak és az isteni kegyelem védenceinek képzelik magukat. De miközben negatív igazságosságukkal (vagyis, hogy nem tették ezt és ezt…) és néhány külső kötelesség teljesítésével dicsekednek, és megvetéssel tekintenek azokra, akik kevésbé erkölcsösek, mint ők: aligha gondolnak arra, hogy milyen más fényben látja őket "Isten, aki ismeri a szívüket; akinek szemében az, ami az emberek között nagyra becsült, sokszor teljes utálatosság [ Luk 16:15.]". •Egészen más a mérce, amely szerint ő felbecsüli őket, mint amely szerint ők magukat becsülik. **Amit ő keres bennük, az a lélek gyengédsége, az elme alázatossága, a szív megtört volta, mélységes önmegvetés és önmegtagadás;** ezekből egy porszemnyit sem látott ezekben az önmagukat magasztaló farizeusokban. •Mondd, te formális erkölcscsősz, mikor látott téged a szívet vizsgáló Isten valaha is sírni a bűneid miatt, és a melledre csapni, mint a bűnbánó vámszedő, és Krisztushoz menekülni, mint a gyilkos a menedékvárosba? Mikor hallotta valaha, hogy imádtad és magasztaltad őt kegyelmének Krisztus Jézusban való túláradó gazdagsága miatt? Tudd meg, hogy Ő különbséget tud tenni igaz és hamis vallás között, akár tudod, akár nem; és hogy "nem az lesz helyes az ítéleten, aki önmagát dicséri, hanem akit az Úr dicsér".

De az önámító emberek között a leginkább ***a hamis és képmutató hitvalóknak*** van oka rettegni Isten mindentudásának gondolatától. Igaz, ha tízezren lennének is jelen ilyen színezettel, egy sem alkalmazná magára e címet, és nem feltételezné magáról, hogy e leírás alatt ő értendő. Mégis sokan vannak ilyenek Isten egyházában; sokan vannak, akiknek a vallása csak abból áll, hogy az evangéliumot hallják és beszélnek róla, nem pedig abból, hogy gyakorolják az általa sugallt lelkületet. Ha az igaz vallást bizonyos tantételek iránti buzgóság képezné, vagy a prédikációk meghallgatása, vagy a vallásos összejöveteleken való részvétel, vagy a pártjukon kívüliek felett való ítélkezés, - ha ez lenne a vallás, akkor nagyon kiválóak lennének. De ha a vallás a lélek alázatosságában áll, a szelíd és alázatos szívűségben, az azokkal szembeni türelemben és elnézésben, akik különböznek tőlük; a helyükhöz és állásukhoz tartozó kötelességek szorgalmas betartásában, és az Istennel való titkos járásban: akkor mindezekből a legszörnyűbb hiányt fogják találni magukban. Sajnos, sokak vallása egy cseppet sem teszi őket kedvesebbé és szeretetreméltóbbá természetükben és szokásaikban másokkal szemben, mintha soha nem hallottak volna "Krisztus példájáról"; ellenkezőleg, büszkeségük, önhittségük, elbizakodottságuk és fennhéjázásuk tízszer undorítóbbá teszi őket Isten és ember előtt, mintha egyáltalán nem vallanák magukat hívőknek. Amikor az ilyen emberek az utolsó napon Istenük színe elé járulnak, milyen más bizonyságot kaphatnak majd a szívét vizsgáló Istentől, mint ezt, hogy "nevük az volt, hogy élnek, holott halottak voltak", és hogy miközben "zsidóknak mondták magukat, hazudtak, és valójában a Sátán zsinagógájához tartoztak"? Igen; "kiválóságuk az egekig emelkedhet, de elpusztulnak, mint a saját ürülékük; és akik látták őket, meglepetéssel és szomorúsággal kiáltanak fel: Hol vannak [ Jób 20:4-7.]?". •Az erős bizakodás (képzelt üdvbizonyosság), amellyel az ilyenek dicsekszenek, csak annál szorosabbra köti a béklyóikat, amelyeket maguknak kovácsoltak, és még bizonyosabbá teszi örökös pusztulásukat [ Péld 21:2 és Zsolt 50:21.].

**2. Hogy sokan, akik mind önmaguk, mind mások megbecsülésében alacsonyan állnak, végül magától Istentől dicsőséges bizonyságot kapnak a javukra...**

[Sokan vannak az Úr "elrejtettjei" közül, akiket a félénkség vagy más körülmények visszatartottak attól, hogy nyíltan és látszólagosan csatlakozzanak az Úr népéhez, akik mégis megkapják Istentől helyeslésének legerősebb jeleit. Talán irigyelték néhány elől haladó hitvalló adottságait és tehetségét, és méltatlannak tartották magukat arra, hogy csatlakozzanak a társaságukhoz: de Isten, aki ismerte a szívüket, ezt mondta róluk: "*Ismerem szegénységedet, de te gazdag vagy*". Hallotta a sóhajokat és nyögéseket, amelyeket saját méltatlanságuk érzése miatt napról napra hangoztattak. Az ő tömlőjébe gyújtötte könnyeiket, amelyeket önmegtagadásuk és Istenük csodálata során ontottak. Látta, hogy az Úr Jézus Krisztus milyen értékes a lelkük számára, mint reménységük, békességük, erejük, mindenük. Keresztyén társaik talán észre sem vették jelenlétüket, de Istenük nagyon szerette őket. Minél kisebbek voltak a saját szemükben, annál magasztosabbak voltak az Úr előtt. Látta, hogy imáikban, böjtjeikben, alamizsnáikban nem keresték az emberek dicsőségét; és ezért "az utolsó napon nyílvánosan megjutalmazza őket". Azt fogja mondani róluk azon a napon: "*Láttalak téged a fügefa alatt*": "Ha kevés is volt a te talentumod, jól hasznosítottad azt"; te úgy véltek, hogy azzal, amit a templomperselybe tettél, nem sokat használtál; de én tanúsítom neked, hogy "ez több volt az én szememben, mint mindaz, amit a gazdagok adtak a fölöslegükből". Igen, Szeretteim, ahogyan ti Istent akarjátok szolgálni és tisztelni, úgy fog Isten elfogadni és megáldani benneteket: "Világosságra hozza a szív tanácsát, és akkor minden ember, aki önmagát nem tartotta nagyra, Istentől kap dicséretet ". Ha tehát, testvérek, az emberek lenéznek, vagy akár rágalmaznak és becsmérelnek benneteket, ne vegyétek a szívetekre, hanem igyekezzetek magatokat a szívet vizsgáló Isten előtt elfogadtatni. Hagyjátok, hogy az embernek meg legyen a *maga* napja, mert biztosan tudjátok, hogy Istennek is meglesz a magáé [ 1Kor 4:3-4. lásd a görög szöveget], és hogy "az ő ítélete igazság szerint lesz"].

**Alkalmazás-**

[Mindenki mutassa meg most, hogy mennyire becsüli Istent. Vonuljon mindenki imádságos csendbe, tudatosan Isten jelenlétébe. Titkos szobájában mindenki esedezzék hozzá kegyelemért, amiért korábban elhanyagolta jelenlétét. Könyörögjetek kegyelemért, hogy ezentúl képesek legyetek "őt mindig magatok előtt látni", és "az ő félelmében járni egész nap"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/139/1/139/12/>

**Elementáris (alapfokú) vallás**

**James Denney prédikációja**

forrás: **James Denney: Elementar Religion.**

 **from: The Way Everlasting. (Sermons)** [**Az örökkévaló út. (Prédikációk)]** - Hodder and Stoughton. New York és London, 1911-ben nyomtatták, 1-12. oldal.

<https://ia803405.us.archive.org/1/items/wayeverlastingse00denn/wayeverlastingse00denn.pdf>

***"Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz… " (Zsolt 139,1)***

Egyszer hallottam, hogy egy ismert ember a Biblia nehézségeiről szólva, tréfa és komolyság között így fejezte ki magát : "Az evangéliumok egy történet, és egy történetről feltételezhetik, hogy nem igaz ; a levelek érvek, és az érvekről is feltehetik, hogy nem helytállóak; de a **zsoltárok személyes tapasztalatok közvetlen tükörképei**, és úgy vehetjük őket, ahogy vannak, anélkül, hogy kérdéseket tennénk fel". Bizonyára igaz ez a **139. zsoltárra**, amely még az egész Zsoltárok Könyvében is **sajátos eminenciával bír, és kapcsolatba hoz bennünket az elemi vallással,** ***a lélek közvetlen és mindent elsöprő istenélményével****.* Egyikünk sem tudta volna megírni (olyan mélységes), de nincs olyan közülünk, akiben ne keltene visszhangot magasztos és ünnepélyes kijelentése. És ez a visszhang Isten Lelke, aki az Ő Igéje által, az Ő szavával tesz tanúságot a szívünkben.

**A zsoltárnak négy strófája van, mindegyik hat versszakból áll**; és mind a négyben a lélek Istennel kapcsolatos tapasztalatának egy-egy lényeges aspektusa vagy eleme ragadja meg az író elméjét. Érdemes követnünk gondolatait, ha ennek nyomán az ő tapasztalata valamilyen mértékben a miénkké válik. (Meghálálja, ha gondolatait követve az ő tapasztalata valamilyen mértékben a miénk lesz.)

I. **Először is,** **elborítja a lelket Isten tökéletes ismeretének tapasztalata.** Hajlamosak vagyunk ebben az összefüggésben *Isten* *mindentudásáról* beszélni, de a zsoltárban semmi sincs a mindentudásról. A *mindentudás* elvont főnév, és az elvont főnevek nem felelnek meg a szöveg intenzív érzésének. A vallásban nem az a fontos, hogy elhiggyük, hogy Isten mindentudó, hanem az ***a tapasztalat, hogy Isten ismer engem***, és a zsoltáros erre tér ki. •Szavainak összefüggéséből szinte következtethetünk, hogy az író szívében egyfajta passzív ellenállás volt ezzel a tapasztalattal szemben, egy olyan ellenállás, amelyet Isten Szelleme legyőzött, áthatva és felfedve egész belső életét. • Lassan ismerjük meg magunkat, és néha nem is akarjuk ; elménk hátterében olyan célok formálódnak, amelyeknek alig vagyunk tudatában ; lappangó indítékok mozgatnak bennünket. Talán saját szavaink vagy tetteink, amelyekben hirtelen megjelennek, megdöbbentenek bennünket ; megdöbbenünk, hogy ilyesmit mondtunk vagy tettünk. De ez nem meglepő számára. "Te messziről megérted gondolataimat". • Isten ilyen emberismerete egészen más, mint a mindentudás. A mindentudás isteni tulajdonság, de amit itt megtapasztalunk, az isteni ***cselekvés*** - Isten a rólunk való kutakodó ismeretén keresztül hatalommal lép be életünkbe. Ez az, hogy “*Isten hátulról és elölről is megostromol (körülzár) bennünket, és ránk teszi a kezét”*. • A zsoltáros nem tér ki különösebben az isteni indítékra, hogy úgy mondjam, az embernek ebben a vizsgálásában. Érezhetjük úgy, mintha a lelket egy ellenség árnyékolná, vagy akár úgy is, mint egy barát árnyékoló jelenlétét. • Az egyetlen dolog, amire kitér, az annak ***valósága és teljessége***. Túlságosan **csodálatos** számára; zavarba hozza, amikor megpróbálja megérteni; de ***bármennyire is felfoghatatlan, mégis valóságos.*** *Egyszerűen csak úgy ismeri önmagát, mint aki tudatában van annak, hogy Isten vizsgálja és ismeri lelkét.*

Gondolom, legtöbbünk birkózott már érvekkel, amelyek Isten létezését vagy személyiségét hivatottak bizonyítani. Nos, nem fogok semmilyen filozófiai kérdést felvetni az emberi észjárás erejéről vagy képtelenségéről ebben a kérdésben. Soha egyetlen vallás sem eredt ilyen érvelésből, bármennyire is sikerrel járt, vagy akármilyen zavarba is jött, amikor megpróbálta igazolni magát az ész ítélőszéke előtt. **Isten létét és személyiségét, amennyiben ezekben van bármiféle vallási érdek, nem lehet érvekkel *bizonyítani* ; ezeket az itt leírt módon kell *megtapasztalni*.** •Annak az embernek, aki azt mondhatja: "Uram, Te átkutattál, megviszgáltál engem és megismertél (ismersz) engem", nincs szüksége semmilyen érvre annak bizonyítására, hogy Isten van, és hogy Ő személy, és hogy bensőséges és tüzetes érdeklődést mutat az élete iránt. Ha ez egy valós *tapasztalat* - és ki tagadná le ezt? -, és ha ez nem egy beteges jelenség, hanem egy olyan, amely nagyon is épelméjű és normális, akkor a benne kifejezett *te* éppoly valóságos, mint az *én (engem)*. **A zsoltáros éppoly biztos Istenben, mint saját létezésében.** • Sőt, nem túlzás azt állítani, hogy csak akkor, amikor tudatosul benne, hogy Isten keresi (vizsgálja) és ismeri őt - csak akkor, amikor egy olyan szellemmel való érintkezésben van része, amely jobban ismeri őt, mint ő saját magát -, akkor ***tudatosul igazán benne saját egyénisége, benne hogy ki ő, hogy mit jelent saját lénye és személyisége***. Isten keresése által tárul fel önmagának ; **Isten által ismeri meg önmagát**. • Gyakorlatilag szólva - és a vallásnak minden része gyakorlatias - **egyedül Isten képes legyőzni az ateizmust, és Ő így győzi le azt**. Nem úgy teszi, hogy elérhető érveket hoz kezünk ügyébe, amelyek teista következtetésekre mutatnak ; hanem megérezteti velünk azt a tapasztalatot, amely érthetővé teszi ezt a zsoltárt, és arra kényszerít bennünket is, hogy felkiáltsunk: Uram, Te megviszgáltál, átkutattál engem és megismertél, ismersz!. "Miután megismertétek Istent", mondja Szent Pál a galatáknak, "vagy inkább" - helyesbítve önmagát - "**megismert titeket az Isten** …". Igen, ez a mindent elsöprő érzés, hogy egy Másvalaki keresztül-kasul ismer minket, ez pecsételi szívünkbe azt az Isten-ismeretet, amelyen a vallás nyugszik.

2. **A zsoltár második strófája** az író Isten-tapasztalatának egy másik aspektusával vagy elemével foglalkozik. Valóban van valami irreális abban, hogy ezt egy másiknak nevezzük, mert az Istennel kapcsolatos minden tapasztalat egymásra épül. Mégis, újból megihleti a zsoltárost. Lelke, amely kimerülten elalélt Isten abszolút ismeretének gondolata alatt, újra felélénkül, hogy Isten csodálatos és elkerülhetetlen jelenlétéről beszéljen vele. • És itt is vigyáznunk kell, hogy ne veszítsük el magunkat és e magasrendű tapasztalat hasznát azáltal, hogy Isten mindenütt jelenlétéről beszélünk. Kétségtelen, hogy ha Istenről szóló tanítást állítanánk össze, szükség lenne és helye lenne egy ilyen kifejezésre; de **a vallásban nem az a fontos, hogy Isten mindenütt jelen van, hanem az a *tapasztalat*, hogy bárhol vagyok, Isten velem van**. “Hová menjek a Te lelked elől, vagy hová meneküljek a Te jelenléted elől? " •Miért, kérdezhetnénk, miért akarnánk bárhová is menni ? Miért próbálnánk elmenekülni Isten elől? A választ nem kell megadni, mert mindenki meg tudja adni magának. •Az első ember megpróbált elrejtőzni Isten elől, és így tett Ádám minden gyermeke is, de mindig hiába. Az önfejű fiúk próbálkoznak, kísérleteznek frissen kapott szabadságukkal, és *Isten érezteti jelenlétét minden lázadásukon keresztül*. A világi emberek próbálkoznak, elmerülve olyan ügyekben, amelyeket inkább maguknak tartanának, lemondva a templomról és az Úrnapjáról, a Bibliáról és az elmélkedésről; de amikor a legkevésbé számítanak rá, egy fény vagy egy árnyék esik az útjukra, és *tudják, hogy Isten ott van*… Az érzéki emberek a kicsapongásban, az elkeseredett emberek pedig még a halálban is próbálkoznak; de *nincs olyan magasság, mélység, távolság vagy sötétség, amely kizárhatná Őt az életünkből*. •Ahogy Szent Ágoston mondja, az egyetlen módja annak, hogy elmeneküljünk Isten elől az, ha Hozzá menekülünk. A hang, amely azt mondja a szívünkben: "Hol vagy?", nem arra szolgál, hogy elűzzön minket Tőle, hanem hogy tudatára ébresszen az Ő jelenlétének, és arra ösztönözzön, hogy tudatosan forduljunk Hozzá. •Csak egy dolog van, ami valóban elválaszthat bennünket Istentől, és ez: *egy titok (amikor titkolni próbálunk valamit tőle)*. A titok mindig elválaszt. Annál jobban elválaszt, minél szorosabb az a kapcsolat, amelyet megsemmisít. Végzetesen elválaszthatja a férjet és a feleséget ; végzetesen elválasztja a lelket és Istent, láthatatlan, de leküzdhetetlen falat emel közéjük, és távol tart minket Tőle, még akkor is, ha Ő egészen közel van hozzánk. Ne vágd el magad Istentől semmilyen be nem vallott bűnnel, semmilyen be nem ismert reménységgel, semmivel, ami miatt visszatartod magad az imádságtól, vagy megpróbálod elkerülni az Ő jelenlétét. Nincs messze, hogy távol kellene keressétek és megtaláljátok Őt. Ő közel van mindazokhoz, akik hűséggel hívják Őt. Az Ő jelenlétét megtalálni nem rettegést jelent, hanem inspirációt. Ő nem kér tőlünk mást, csak azt, hogy a világosságban járjunk, ahogyan Ő is a világosságban van, és ne legyenek titkaink előtte.

3. **A zsoltár harmadik strófája,** a zsoltáros Isten-élményének harmadik eleme, első pillantásra más jellegűnek tűnik, mégis szorosan kapcsolódik az előzőekhez. Figyeljük meg, hogyan kapcsolódik tovább a *mert* szócskával. "*Mert* Te alkottad veséimet: Te formáltál engem anyám méhében". Itt, mondhatjuk, nem közvetlen tapasztalattal van dolgunk; az író meggyőződésében van egy következtetési elem, amelyet a *mert* vezet be. Isten először, úgymond, *megfigyelő*, majd *társ*; de mi rejlik egy ilyen kutató megfigyelőben, egy ilyen közeli és elválaszthatatlan társban? • **A zsoltáros elméje számára világossá válik, hogy lényének alapja Istenben van, és hogy annak, ami ő maga, - a lényének egész csodája és titka, mindaz, ami az ő egyéniségét alkotja - Őhozzá vezethető vissza.** Ha ez nem így lenne, Isten nem rendelkezhetne azzal a tudással róla, vagy azzal a közelséggel, amely őt oly mélyen lenyűgözi. • Először úgy gondol magára, mint az erkölcsi világ lakójára, és ott Isten rettenetes megfigyelő, jelenléte megkerülhetetlen. Most pedig úgy gondol magára, mint annak a világnak a szülöttjére, amit fizikai világegyetemnek nevezünk, csak azért, hogy rájöjjön, hogy Isten jelenléte és tevékenysége ott is ugyanolyan átható, mint a magasabb szférában. • Nem túlzunk, és nem értelmezzük helytelenül a szerzőt, ha azt mondjuk, hogy az igazság, amelyet a zsoltár e harmadik szakasza kifejez, az az igazság, hogy **a fizikai és az erkölcsi világ, (ahogy mi nevezzük őket), Istenben egy egységet alkot** - hogy Ő, akinek erkölcsi szuverenitását a tudatos élet világában oly mélyen éreztük és oly csodálatosan leírtuk, a természet szerzője is, - és hogy a természet, és az emberi természet - minden egyes emberi lényben, az állapot és a körülmények minden változatosságán keresztül - Ő általa van meghatározva, és folyamatosan az Ő kezében van. • "Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam… a Te könyvedben ezek mind be voltak írva, még a napok is, amelyeken elrendelted formáltatásukat, holott egy sem volt még meg közülük". **Mindenben, amik vagyunk - lényünk alkatában és szövetében; mindenben, ami velünk történik - életünk hosszában és annak viszontagságaiban: teljesen Istentől függünk**. • Ez bizonyos értelemben megmagyarázza, hogy miként élhetjük át az előbb leírt csodálatos Isten-tapasztalásokat ; **csakis létünk Szerzője lehet ilyen szoros és szüntelen érdeklődéssel irántunk**.

Kevés dologra vágyhatunk jobban a jelen pillanatban, mint az **erőre, hogy felismerjük ezt az igazságot**. Részben megszoktuk, hogy a **fizikai és az erkölcsi világot** pusztán egymás szembeállításával határozzuk meg, mintha nem kellene **egyszerre mindkettőben élnünk**, és mintha ez nem jelentené végső tökéletes egységüket. És részben megszoktuk, hogy az alacsonyabbra apellálunk a magasabbal szemben. “Hogyan, - kérdezi az ember - én, egy ilyen természettel bíró teremtmény, szembesülhetek egy szellemi hivatással?” Hogyan lehetnék én valaha egyéb, mint ami vagyok ? Nincs arány a természet adta alkat és a hivatás között, amellyel Isten hív. • Vagy, ugyanez mondható el a körülményekről is. Hogyan lehet bárki, aki olyan körülmények közé született, mint amilyenek között én születtem, és arra kényszerül, hogy abban a környezetben éljen, amelyben én élek, bármi más, mint az a nyomorult teremtmény, akit önök látnak ? • Veszélyes dolog ilyeneket mondani. Senki sem mondja ki őket magának teljesen jó lelkiismerettel, és erkölcsi megalapozatlanságukat mutatja az a tény, hogy a mások iránti együttérzés, amelyet sugallnak, túlságosan könnyen átfordul megvetésbe. •Bizonyára a zsoltáros mély igazságot fogott meg, amikor arra emlékeztet bennünket, hogy **Isten nemcsak erkölcsi életünkben van velünk bensőségesen, hanem természetünkben és körülményeink mögött is ott van** - hogy Ő formált minket az anyaméhben, és hogy minden napunk az Ő könyvébe van beírva -, hogy nem bocsát bennünket olyan konfliktusba, amelyben ne állna mögöttünk -, hogy nincs olyan fogyatékos természet, nincsenek olyan fogyatékos körülmények, amelyek az embert kizárnák Teremtője gondviselése, gondoskodása elől. • A zsoltárban az egyik feltűnő dolog az a hangnem, amelyben az író erről beszél e strófa végén. Isten mindentudása és mindenütt jelenléte, ahogyan az egyéni lelkiismeret számára az *erkölcsi* világban felbukkan, nyomasztó érzést kelt általában; félelmet kelt, és elborít bennünket. De amint Istennek bennünket alkotó teremtő munkáján és életünk *gondviselésszerű* rendezésén szemléljük őket, gyengédséggel telített képpé lényegülnek át. A zsoltáros nem kísérti Istent, hanem örömmel bízza magát az Ő gondviselésére. "*Milyen drágák számomra a Te gondolataid, Istenem ; milyen nagy azoknak summája ! Ha meg kellene számolnom őket, számuk több lenne, mint a homok ; amikor felébredek, még mindig Veled vagyok".* • Kétségtelen, hogy ezek a szavak új összefüggésben ismétlik meg azt, ami már az első szakaszban elhangzott - "*az ilyen tudás túl csodálatos számomra; magas, nem tudom elérni"* -, de valami többet is tartalmaznak. Visszhangozzák a 103. zsoltár megható szavait: " *Mint az apa irgalmasan szánja gyermekeit, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik* "; előrevetítik Szent Péter szavait az Újszövetségben: *" Bízzátok rá lelketeket a jó cselekedetekben, mint hűséges Teremtőre*". Bárki is legyen is az, aki elárul minket, a mi Teremtőnk nem fog! • **Az emberi természet minden fogyatékosságával és korlátaival együtt, és minden romlottsága ellenére kedves a szerzőjének.** "Hálát adok Neked, mert csodálatosan megkülönböztettél a teremtésben (csodálatosnak teremtettél) ; csodálatosak a Te műveid, és ezt az én lelkem jól tudja." Csak ha kizárjuk Istent a természetből – ahogyan viszont ezt senki sem teheti, akinek a természetében megvan az a tapasztalat, amelynek hatása alatt az ember így kiált fel: "Uram, Te megvizsgáltál engem és megismertél engem" -, csak akkor tekinthetünk a természetre önmagunkban vagy másokban megvetéssel vagy kétségbeeséssel. • Az emberi teremtmény számára ismerni a hűséges Teremtőt azt jelenti, hogy tudja, nem hiába teremtették, és biztos lehet abban, hogy bármilyen nagy konfliktusokon keresztül is felemelkedhet és élhet egy olyan világban, ahol az e zsoltárhoz hasonló ihletett kijelentések hullnak nyers természetének földjére, és visszhangot ébresztenek legbensőbb lelkében.

4. És most elérkeztünk **a zsoltár utolsó strófájához.** Az összes többiről úgy beszéltem, mint amelyek a vallás valamely aspektusát vagy elemét fejezik ki a legegyszerűbb és legmélyebb formában - mint amelyek a lélek alapvető Isten-tapasztalatait fejezik ki -, de mondhatjuk-e ugyanezt erről is ? Vagy nem visz-e bennünket egy másik világba, amikor azt olvassuk : "*Ó, Isten, bárcsak megölnéd a gonoszokat ! Távozzatok hát tőlem, ti vérszomjas emberek! Ne gyűlöljem-e, Uram, azokat, akik gyűlölnek Téged, és nem gyűlöljem-e azokat, akik fellázadnak ellened ? Tökéletes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimnek tekintem őket.*" • **Megkérdezhetjük**, hogyan tud egy olyan lelket, amelyet elárasztott Isten tudata, az Ő bensőséges közelsége, az Ő mindent átható szeretete, hogyan tud egy ilyen lelket legyőzni egy ilyen indulat ? Bizonyára nem jámbor imák ezek ; hanem vadak és embertelenek, szomorú illusztrációi azoknak a következetlenségeknek, amelyek az emberi természetet még csúcspontján is lealjasítják.

Nem hiszem, hogy egy olyan nagyszerű elme, mint amilyen e zsoltár írójának elméje volt - sőt, azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen tökéletes műalkotásban -, indokolatlanul és hirtelen a puszta következetlenségbe eshetett. • **Kell lennie gondolati összefüggésnek e szenvedélyes szavak és az előttük lévő szavak között**, és azt hiszem, nem nehéz megtalálni. A zsoltáríró arra tért ki, amit én a természeti és az erkölcsi világ egységének neveztem, arra az igazságra, hogy mindkettő mögött Isten áll: hogy **a lelkiismeretben ugyanaz az erő szól, és nyilatkoztatja ki önmagát az embernek, amely erő létrehozta és fenntartja azt a fizikai lényt, amelyben az ember erkölcsi életét éli.** • Ezek valóságos igazságok és tapasztalatok, és a vallás létjogosultsága éppen ezek felismerésétől függ. • • De lehetséges, hogy ezeket olyan módon ismerjük fel, ami a vallás számára végzetes. Lehetséges, hogy a természet és az erkölcsi élet egységének, mint Istentől egyformán függő egységnek az érzésében elveszítjük azoknak az életbevágó különbségeknek az érzékét, amelyekkel szembesítenek bennünket. Lehetséges, hogy érzéketlenné váljunk arra **a tényre, hogy Isten nemcsak minden létezőnek, hanem a jó és a rossz közötti különbségtételnek is a forrása, és hogy a különbségtétel állítása éppoly lényeges a vallás szempontjából, mint Isten egységének és minden dolog tőle való függésének állítása**. • Krisztusnak, mondja egy francia író, két nagy ellensége van, Priapus Isten és Pán Isten, és az utóbbi a kettő közül a leghasznavehetetlenebb és legveszélyesebb. •**A vallás legveszedelmesebb ellensége az a gondolkozásmód, amelyben a világban észlelhető minden különbség irreálisnak tűnik Isten egységével szemben**. A különbség a természet és a szellem között, a személyes és a személytelen között, a szabadság és a szükségszerűség között, a között, amik vagyunk születésünk révén, és amivé magunkat tesszük, a közösségi felelősség és az egyén felelőssége között - végső soron a helyes és a helytelen közötti különbség - mindezek relatívak, elenyészőek, soha nem rögzíthetőek ; feloldódnak, amikor megpróbáljuk megragadni őket, egyfajta erkölcsi vagy nem-erkölcsi ködben. • Ez a legfőbb illusztrációja annak az igazságnak, hogy a legjobb dolog megromolva a legrosszabbá lesz. Mert **nincs jobb vagy inspirálóbb igazság, mint az, hogy minden létező, természetes és erkölcsi, Istentől függ ; és nincs halálosabb vagy lealacsonyítóbb tévedés annál, mint hogy Isten számára minden dolog egyforma.** • A zsoltáros lelke ösztönös és szenvedélyes hevességgel reagál a kísértés ellen, hogy az igazság, amelyet az imént ilyen megindító szavakkal ismert fel, e halálos tévedésbe süllyedjen. Tudja, hogy a világ és benne minden ember abszolút Istentől függ; de azt is tudja, hogy ami a világban zajlik, az egy harc, és hogy ez az Úr harca, és hogy létfontosságú az Úr oldalán állni. • Kétségtelen, hogy **a szenvedély, amellyel beleveti magát a csatába, a keresztyén szenvedély alatt áll**. Készen áll arra, hogy a csatában öljön, és talán nem kész arra, hogy meghaljon. De **az Úr harcában a jel, amely alatt győzedelmeskedünk, a kereszt.** Nem mások vérének kiontásával, hanem saját életünk feláldozásával járulhatunk hozzá az Úr győzelméhez. • Ahol azonban a zsoltárosnak igaza van, és ahol nem szabad alulmaradnunk az ő éleslátásával szemben, az abban a világos felismerésben rejlik, hogy **a vallás valósága konfliktusokkal jár** - hogy ami az emberek között a világban zajlik, az egy olyan harc, amelyben Isten ügye a tét - egy erős harc, és nem csak csataszínlelés. • Isten nem ugyanabban az értelemben áll mindkét oldalon. Ez nem egy bábszín-játék, amelyben ugyanaz a kéz mozgatja a feketéket és a fehéreket. Itt életről és halálról van szó, és a zsoltáros teljes szívéből benne van életre-halálra. • Így kell lennie mindenkinek, aki be akarja bizonyítani, hogy mit jelent Isten jelenléte az életében. Krisztus keresztje, ahol meghalt a jó és a rossz közötti különbségért, és e különbséget ugyanolyan valóságosnak nyilvánította, mint az Ő gyötrelmes kínszenvedését, ugyanazt az igazságot tanítja, mint a heves zsoltáros, és ugyanarra a felhívásra szólít fel. •"Ki áll az Úr oldalán?" - szólít fel bennünket, amikor az életre tekintünk. És csak akkor lehet részünk azokban az élményekben, amelyek ezt a csodálatos zsoltárt ihlették, ha beállunk e zászló alá, és elkötelezzük magunkat, hogy a jó harcot mindvégig megharcoljuk.

Van valami különösen megható **a záró sorokban**. " *Vizsgálj meg engem, Istenem, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és nézd meg, van-e bennem gonosz út, és vezess engem az örökkévaló útra."* • Mintha a zsoltáros hirtelen visszariadt volna saját indulatosságától, megdöbbent volna másokat elítélő meggondolatlanságától, és rájött volna arra, hogy **könnyebb megölni a gonoszokat, mint belsőleg elszakadni a bűntől**. • Ebben az alázatosabb hangulatban *nem riad vissza Isten tekintetétől, hanem vágyik rá*. Úgy érzi, hogy **Isten részéről az, hogy tudomást szerez róla, az ő üdvös reménye**. • Az üdvösség nem az ő buzgóságából származik, hanem az Úrtól, aki teljesen ismeri őt. Pontosan abban a kulcsban van, amelyben a samáriai asszony beszél Jézusról : " Jöjjetek, lássatok egy embert, aki mindent elmondott nekem, amit valaha is tettem ; nem ez-e a Krisztus ? " Csak aki jobban ismer minket önmagunknál, csak Ő adhatja meg nekünk az életet, amely valóban élet.

**Június 4. Vasárnap délután. 1Kor 1,1-9. Hála a gyülekezet tagjaiért...***1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. 2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: 3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, 5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, 6 A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. 7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,8 A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. 9 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,*

**AZ EVANGÉLIUM ÁLTAL KÖZVETÍTETT ÁLDÁSOK**

**Charles Simeon: Discourse No. 1929. THE BLESSINGS IMPARTED BY THE GOSPEL**

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/1/4/1/9/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/1/4/1/9/)

**1Kor 1:4-9. *4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, 5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, 6 A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. 7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,8 A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. 9 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre***

Csak csodálni tudjuk azt a **megszólítást**, amely Szent Pál minden levelében megnyilvánul. Természetesen gyakran ad alkalmat arra, hogy olyan igazságokat említsen, amelyek távolról sem ízlenek azoknak, akikhez szólnak: de mindig olyan kedves módon vezeti be őket, és a legőszintébb szeretet olyan kifejezéseivel kíséri őket, hogy szinte lehetetlen, hogy bárki is megsértődjön rajta. **Soha nem riad vissza a kötelessége hűséges teljesítésétől: de mindig a lehető legnagyobb erővel igyekszik begyógyítani a sebeket, amelyeket hűsége okoz**. • A korinthusi gyülekezet sokkal rosszabb állapotban volt, mint bármelyik másik, amelyhez alkalma volt szólni: a korinthusiak szokásai megtérésük előtt hirhedt módon romlottak voltak; és ezért annál kevésbé csodálkozhatunk azon, hogy megtérésük után sokuknak még mindig szükségük van a figyelmeztetésre olyan dolgokban, amelyeket addig jelentéktelen, bocsánatosnak bűnöknek tartottak, vagy épp közömbösek voltak iránta. **Minden olyan dologban, ami egészséges jólétükhöz szükséges volt, az apostol nyiltan közli véleményét**: • de levelének elején nem tesz különbséget a korinthusiak és a legtisztább egyházak között. Tudta, hogy ha sokan közülük romlottak is, a nagy többségük őszinte; és ezért **mindnyájukat bevonja szeretetetének első kifejezéseibe, hogy később annál nagyobb befolyása legyen azokra, akiknek tévedéseit helyre akarja hozni**. • És ez mellesleg arra mutat, hogy amikor a mi liturgiánkban ugyanezeket a jótékony kifejezéseket látjuk a saját (anglikán) egyházunkban élő személyek állapotára vonatkozóan, nem kell minden egyes szót a végsőkig feszegetnünk, hanem az egyik esetben ugyanolyan szabad teret kellene hagynunk a kifejezésnek, mint a másikban. De hogy ezen ne időzzünk, az apostolnak ebben a bevezető elismerésében hadd kössék le most figyelmünket -

**I. Az áldások, amelyeket az evangélium ad...**

**Az evangélium nem más, mint "bizonyságtétel" Jézusról.** Ez volt "a prófécia szelleme" az Ószövetségben [ Jel 19:11.]; és ez a szelleme az Újszövetség minden írásának. Hogy mi volt a bizonyságtétel, azt Szent János nagy pontossággal kijelenti: "*Ez a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk; és ez az élet az ő Fiában van; akiben van a Fiú, abban van az élet*; *akiben pedig nincs meg az Isten Fia, abban nincs meg az élet* [ 1Jn 5,11-12.].".

**A hívőben ez a bizonyságtétel "megerősödik (megpecsételődik)".** Kétféleképpen erősödik meg ez a bizonyságtétel: egyrészt **külsőleg**, jelek és csodák által; másrészt **belsőleg**, Isten Lelkének a lélekben való működése által. A korintusiak mindkét módon megerősítést nyertek: mert csodatévő ajándékokban egyetlen egyház sem múlta felül őket [ 1Kor 12:10.]; és a saját lelkükben végbement változásban bizonyítékuk volt az evangélium igazságáról és erejéről: bizonyságuk volt róla "a Jézus Krisztus által nekik adott kegyelemben".

**Különösen két dolgot kaptak, ami az evangélium üdvözítő hatását jelezte;** nevezetesen**,**

**1. A megvilágosodott elmét.**

[Krisztus által "gazdagodtak minden beszédkészséggel és minden ismerettel". •A csodatévő ajándékoktól megkülönböztetve, a hívőkben van egyfajta **tapasztalati jellegű tudás**, és egy olyan képesség, hogy ezt a tudást szavakkal könnyedén és pontosan ki is tudják fejezni, hirdetni. • Ez **a tudás inkább a szívből származik, mint az értelemtől**; mégpedig olyan, amilyenre Salamon utal, amikor azt mondja: " A bölcsnek szíve értelmesen igazgatja az ő száját”, [ Préd 16:23. (angolban)]". Szent János is erről beszél, amikor azt mondja: "Aki hisz az Isten Fiában, annak tanúságtétele van önmagában [1Jn 5,10.]". •Tökéletes megfelelés van a Krisztusra vonatkozó isteni feljegyzés és a hívő lélek érzései között: érzi, hogy szüksége van olyan üdvösségre, amilyet Krisztus kínál, és hogy Krisztusban minden szükségletére elégség van: •és ezeknek a dolgoknak a megvallásában minden hívő az egész világegyetemben egyetért. Ahogyan minden emberi lényben, néhány apró különbség ellenére, ugyanazok az általános, a testhez tartozó vonások vannak; úgy minden hívő elméjében, a kisebb dolgokban való különbözőség ellenére, az általános nézetek és érzelmek megegyeznek; mindannyian bűnösnek vallják magukat, akik a Megváltó vére által kegyelemből lettek megmentve. • Mások, **akik nem igaz hívők, ugyanezt a hitvallást vallhatják; de ezek az igazságok nincsenek a szívükbe írva;** és nem is tudnak róluk saját tapasztalatukból beszélni: ez csak az igaz hívők része; és ez olyan rész, amelyhez képest a világegyetem minden tudása és az Indiák minden gazdagsága csak salak és trágya [ Fil 3:8.].

**2. Várakozó lélek -**

[A korintusiak "semmiféle ajándékban nem maradtak le, **várva a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét**". A mózesi időszámítás alatti szentek várták Urunk első eljövetelét: a keresztyén időszámítás alattiak várják a második eljövetelét, amikor újra eljön a mennyből hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy összegyűjtse választottait, és teljes mértékben birtokba vehessék Istentől eleve elrendelt örökségüket. • Az első keresztyének úgy gondolták, hogy ez az időszak nagyon közel van: mi, akik majdnem 1800 évvel utánuk élünk, úgy gondoljuk, hogy még messze van; mert sok olyan prófécia még nem teljesedett be, amelyeknek be kell teljesedniük, mielőtt ez az idő elérkezik. • Ami azonban minket egyenként illet, az idő mindannyiunk számára közel van, sőt már az ajtó előtt áll; mert **a testből való távozásunk pillanatában a bíránk jelenlétébe kerülünk, és örökre meg van határozva a részünk**. Ezért a hívő úgy várja a feloldozását, mint az örökké tartó örömök megígért kezdetét. Mások várhatják, sőt vágyakozhatnak is a halálra, mint bánatuk végére; de • egyedül **a hívő az, aki "várja és sietteti Krisztus napjának eljövetelét", mint minden örömének beteljesedését és megvalósulását.** Mások a mennyet a *bajoktól* való "*megnyugvásként*" emlegetik; de egyedül a hívő vágyik úgy rá, mint ***Istenben* való megnyugvásra**. E napra való tekintettel "józan, és mindvégig reménykedik a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik neki [ 1Pe 1:13.].

De igénkben továbbá előttünk vannak

**II. Azok az áldásokat, amelyeket az evangélium biztosít.**

Isten, amikor **Fiának *megismerésére*** hív bennünket, egyúttal a **Fiával való *közösségre* is hív bennünket,** **a *kegyelem* és a *dicsőség* minden áldásában:** és ahol az előbbi áldást adja, ott vállalja, hogy az utóbbit is átadja: kegyelmet és dicsőséget. Ezen az alapon, a hűséges Isten ígérete alapján, az apostol biztosította a korintusiakat,

**1. A folyamatos megmaradásukról.**

*["Megerősít titeket mindvégig"* - mondja. Ha a hívők magukra lennének hagyva, nem lenne kilátásuk arra, hogy valaha is megmaradnak a végsőkig. Olyan sok és olyan nagy a nehézség, amellyel meg kell küzdeniük, hogy egyáltalán nem lehet reménységük. De Isten vállalja értük, hogy "a maga erejével megtartja, megőrzi őket a hit által az üdvösségre". • Vállalja mind **önmagáért**, mind **értük**: önmagáért, hogy "nem távozik el tőlük, hogy jót tegyen velük", és értük, hogy "félelmét a szívükbe ülteti, hogy ne térjenek el tőle [Jer 32:40.]". Ha megbántják őt kötelességszegéssel vagy kötelességmulasztással, "bűneiket vesszővel, vétkeiket verésekkel látogatja meg, de szeretetét nem veszi el teljesen tőlük, és hűségét nem hagyja elmúlni, mert egyszer megesküdött az ő szentségére, nem hazudik Dávidnak [ Zsolt 89:30-35.]". • Pál annyira biztos volt ebben az igazságban a filippi gyülekezettel kapcsolatban, hogy kijelentette, "bízik abban, hogy aki jó munkát elkezdte bennük, az be is fogja azt fejezni Jézus Krisztus napjáig [Fil 1:6.]", és ugyanezt a bizalmat érezhetjük minden igaz hívővel kapcsolatban, hogy "senki sem választhatja el őt Krisztus szeretetétől [Róm 8:38-39.]". Isten a saját szavát adja, hogy "nem engedi, hogy jobban megkísértessenek, mint amennyit elviselhetnek [1Kor 10:13.]", hanem "tökéletessé teszi (elvégzi) azt, ami rájuk tartozik". Amikor tehát "imádkozunk Istenhez, hogy egész szellemünk, lelkünk és testünk feddhetetlenül megmaradjon az ő mennyei országára", felhatalmazást kapunk arra, hogy hozzáfűzzük: "Hűséges az, aki elhívott minket, aki meg is cselekszi [1Thess 5:23-24.]"].

**2. Végső elfogadásuk felől ( hogy Isten kedvesen fogadja őket)-**

["Megőriz minket, hogy feddhetetlenek legyünk a mi Urunk Jézus Krisztus napján". Népe "feddhetetlen" bizonyos tekintetben már most is, amennyiben az Úr Jézus Krisztus megmosta őket a vérében, és "tisztának" nyilvánította őket [Jn 15:3.]. •Az utolsó napon azonban mind magunkban, mind őbenne feddhetetlenek leszünk; nemcsak megigazulunk, mint most, az ő vére által, hanem teljesen megszentelődünk az ő Lelke által is, és átalakulunk Istenünk tökéletes képmásává. Akkor "Krisztus maga elé állít minket, folt és ránc vagy bármi ilyesmi nélkül, igen, szentül és hibátlanul [Ef 5:27.]". És addig is mindenható és mindenre elégséges kegyelme által "megerősít és megszilárdít minket mindvégig [1Pt 5:10.]".

Isten így biztosítja népének folyamatos megmaradását és végső elfogadását nála: és saját hűségével szavatolja ígérete teljesítését.

De senki se gondolja, hogy ezek az igazságok felfüggesztik a mi részünkről a gondoskodás és az éberség szükségességét; mert ***Isten soha nem fogja teljesíteni a nekünk tett ígéretét, csak a mi erőfeszítéseink révén*.** Ezért minden erőfeszítést megkövetel tőlünk, pontosan úgy, mintha a végső eredményt kizárólag a mi erőfeszítéseinktől tenné függővé; és ígért kegyelmeit teljes egészében a mi kötelességeink teljesítésétől teszi függővé. •Ahhoz, hogy elnyerjük, hogy végül feddhetetlenekként fogadjon el minket, *meg kell tartanunk a* ***hitünket***: "Szentnek és feddhetetlennek és szeplő nélkülinek fog minket az Ő színe elé állítani, ha *megalapozottan és szilárdan megmaradunk a* ***hitben***, és nem tágítunk az evangélium reménységétől [ Kol 1:22-23.]". *A* ***szeretetben*** *is bővelkednünk kell;* "növekednünk kell és bővelkednünk kell egymás iránti szeretetben, *hogy a mi szívünket szentségben feddhetetlenné tegye* Isten, a mi Atyánk előtt, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, az ő összes szentjeivel együtt [ 1Thess 3:12-13.]". **Minden *kötelességünkben*** **maximális szorgalmat (igyekezetet)** **kell alkalmaznunk**; mert a szorgalmas igyekezet által "*biztosítjuk elhívásunkat és kiválasztottságunkat",* és hogy "*végre békességben, szeplőtelenül és feddhetetlenül* [ 2Pt 1:10; 3:14.] *találjon minket* ".

Itt látjuk, hogy **azokat a dolgokat, amelyeket Isten megígért nekünk, a saját hitünk, szeretetünk és szorgalmunk által kell megszereznünk.** **Ezek nélkül a célt soha nem érjük el** (mert **Isten a célt összekapcsolta az eszközökkel**): de ezek folyamatos gyakorlása révén a cél minden kudarc lehetőségén túl biztosítva van. "Isten nem tagadhatja meg önmagát [ 2Tim 2:13.]": és az ő szava, amelyet szövetség és eskü megerősít, soha nem veszhet el [ Zsid 6:18.]. "Az ég és a föld elmúlhat, de az ő szava soha el nem múlik [Mt 24:35.]."].

**Alkalmazás-**

**1. Legyetek hálásak, ha részesei vagytok ennek a kegyelemnek-**

[Szent *Pál "mindig hálát adott Istennek a korinthusiakért" emiatt*: mennyivel inkább hálásnak kell tehát lenniük azokért, akik részesültek ebben a kegyelemben! Az evangéliumi üdvösség e tapasztalati ismeretét bírni, és a halhatatlanság és dicsőség eme áldott kilátásait élvezni az ember legmagasabb boldogsága. Ha rendelkezünk ezekkel az "üdvösséget kísérő dolgokkal", nem kell más jó után áhítoznunk, vagy bánkódnunk valamilyen ezzel együttjáró rossz miatt: a leggazdagabb áldásokkal rendelkezünk, amelyeket maga Isten adhat].

**2. Vigyázzunk, hogy ehhez méltóan járjunk -**

***[Isten hozzánk intézett kegyelmei megfelelő viszonzást követelnek: és a viszonzás, amelyet kíván, az, hogy teljesen átadjuk magunkat neki*** [ Róm 12:1.]. Az, amit Isten a hozzánk intézett kegyelmének közlésével tervez, az, hogy "feddhetetlenül megőrizzen minket az Úr Jézus eljöveteléig". Legyen tehát a célunk ezek hasznosításában az, hogy "feddhetetlenek és ártalmatlanok legyünk, Isten szeplőtlen fiai, egy elvetemült és perverz nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a sötét világban [ Fil 2:15.]"].

**3. Ne feledjétek, kiben van minden erőtök-**

[Magatoktól semmit sem tudtok tenni. Isten az, és csakis Isten az, aki "megerősíthet benneteket mindvégig". Ő, aki "a szerzője a ti üdvösségeteknek, kell legyen a befejezője is". Ő az, "akinek minden dolgotokat el kell végeznie bennetek". "Minden forrásotoknak benne kell lennie". Tudd meg tehát, hogy "ő képes megőrizni téged a bukástól, és hibátlanul maga elé állíthat, dicsőségben, nagy örömmel [Júdás, 24. vers]"; és meg is fogja tenni, ha bízol benne; mert Szent Pál kifejezetten mondja: "Az Úr hűséges, aki megerősít titeket, és megőríz a gonosztól [2Thess 3:3.]". Neki tehát, "az egyetlen bölcs Istennek, a mi Megváltónknak dicsőség és fenség, uralom és hatalom, most és mindörökké. Ámen [ Júdás, 25. vers]"].

https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/1/4/1/9/

**június 4. Vasárnap délután – (MBE) - pedagógusnap 1Kor 12,12-20 (18) Egységet teremtő Isten...***12 Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. 13Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. 14 Mert a test sem egy tag, hanem sok. 15 Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? 16 És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? 17 Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? 18 Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. 19 Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? 20 Így azonban sok tag [van] ugyan, de egy test.*

**A KERESZTYÉNEK SZÍVÜKBEN EGYEK**

**Charles Simeon, (Discourse No. 1983): CHRISTIANS ONE IN HEART**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/12/13/12/13/>

*1Kor 12:13. Egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár pogányok, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.*

Sokan mondták már szemrehányólag a keresztyénségről, hogy a hívei között nincs egység, nincs együttérzés, sem szeretet. És be kell ismernünk, hogy ez a vád igaz ott, ahol csak a névleges keresztyénség uralkodik. De ahol életteljes kegyesség létezik, ott olyan egységet találunk, amilyet az ég alatt semmilyen más közösségben nem lehet elérni. • Az emberek bizonyos fokú egységet éreznek egymással, amennyiben ugyanahhoz az országhoz, városhoz, társadalomhoz vagy élethivatáshoz tartoznak. Vannak, akik azzal dicsekednek, hogy igaz testvérei mindazoknak, akik az ő vérükhöz tartoznak; s ezt a kapcsolatot bizonyos - a nagyvilág számára ismeretlen - jelekből fedezik fel. •De egységük csak haszontalan színlelés: talán nyújtanak egy kis segítséget a bajba jutottnak, mert az illető ilyen viszonyban áll velük (ami azonban nagyon szűk és önző alap a kedvezéshez), de ami az egymással való szívbeli egységet illeti, erről nem tudnak többet, mint más emberek; szívük mélyén úgy élnek, mint a világegyetem legnagyobb idegenjei. •A keresztyénség azonban az embereket nemcsak egy testbe, hanem a szív és a szeretet egységébe hozza; olyannyira, hogy közös minőségükben a "*Krisztus*" [ A "Krisztus" név a 12. versben a hozzá tartozó Társadalmat jelenti] szent nevét viselik, mint az emberi test tagjai az egyént képviselik, akihez tartoznak. Erről az egységről a textusunk nagyon világos és pontos leírást ad. Az apostol szerint ez az egység,

**I. Külső és látható.**

**A keresztség által mindnyájan egy testté lettünk-**

[Bármilyen volt is valakinek a korábbi hivatása, akár zsidó (az igaz Isten imádója), akár bálványimádó pogány volt; és bármilyen volt is a jelenlegi társadalmi helyzete, szabad ember vagy rabszolga, mihelyt megkeresztelkedik a krisztusi hitre (Krisztusba vetett hittel), nyomban Krisztus misztikus testének tagjává válik. **Bármilyen nagy is a más tekintetben a különbség közöttük, ez nem jelent különbséget a Krisztushoz vagy egymáshoz való viszonyukban.** A test kevésbbé tiszteletreméltó tagrészei éppúgy a test részei, mint a szem vagy a kéz; és éppúgy függnek a fejtől, amely által fennmaradnak, és amelynek szolgálnak. És pontosan ez az a kapcsolat, amelyben a legalacsonyabb és a legmagasztosabb keresztyén is viszonyul Krisztushoz, valamint az ő egyházának és népének közös testéhez].

**Bármilyen szerepet is viselünk ebben a testben, örömmel kell teljesítenünk annak kötelességeit...**

[Nem szabad irigykednünk azokra, akik nálunk magasabb rangot töltenek be; és nem szabad lenéznünk azokat, akik alattunk vannak. Minden tag hasznos a maga helyén, és szükséges az egész javára. Valóban, ha mindenki ugyanazt a feladatot látná el, nem lenne többé test: ha mindenki egy szem vagy egy fül lenne, hamarosan megszűnne létezni, mert nem lenne olyan ereje, amelyet a test többi része biztosít. •A testben nincs semmi felesleges vagy hibás. Nincs szüksége kiegészítésre: igazából nem is engedi meg, hogy kiegészítsék: és ha egy rész elcsökevényesedik, az egész megsérül és eltorzul: mert nincs olyan rész, amelyik azt mondhatná a másiknak: "Nincs szükségem rád." Ebben a tekintetben tehát mindenki tiszteletreméltó Isten előtt, és mindenkinek van oka arra, hogy örömmel töltse be a rábízott feladatot.].

De témánk másik része az, ami különösebb figyelmet igényel. Megjegyzem tehát, hogy ez az egység úgyszintén -

**II. Belső és lelki.**

Bizonyára figyelemre méltó kifejezés, amelyet az apostol használ szövegemben: "Mindnyájan egy Lélekkel lettünk átitatva.". Mi lehet ennek a jelentése? Mi az ereje? Úgy vélem, hogy ha pontosan megvizsgáljuk a léleknek az emberi testre gyakorolt hatását, akkor szigorú párhuzamot találunk e között és Isten Lelkének Krisztus misztikus testének tagjaira gyakorolt hatása között. Ezt szem előtt tartva megjegyezném, hogy a szövegemben szereplő kifejezés a következőket jelenti:

**1. Ugyanazon éltető energiából (életerőkből) részesednek.**

[Egyetlen lélek hatja át az egész testet, és minden részében egyformán működik; tevékenységre hívja a szemet, a fület, a kezet, a lábat, és mindannyian a saját képességeiknek megfelelően működnek. Így akár egy király a trónján, akár egy koldus a szemétdombon, ha valóban Istennek él, ugyanaz a Lélek élteti; az egész egyház pedig kollektív minőségében "Krisztus teste, annak teljessége, aki mindent betölt mindenekkel [ Ef 1:23.]". Az Ő segítsége nélkül semmit sem tehetünk [Jn 15:5.]: de általa a leggyengébb is erőssé válik, és "képessé válik mindenre", amit Isten az ő kezéitől elvár [ Fil 4:13.].

**2. Azonos isteni alapelvek vezérlik őket, melyekben egyetértenek -**

[Ahogyan egy **erő** élteti, úgy egy **elme** irányítja az egész embert: nincs széthúzás a testben a cselekedetei tekintetében, minden része harmonikusan egybecseng a kitűzött célban. Így különösen minden fontos kérdésben Krisztus misztikus testének minden tagja egyetért. Az alárendelt dolgokban lehet némi különbség a különböző személyek között, mint ahogyan a különböző országokból származó személyek között is van jellegzetes különbség a vonásokban és az arcszínben; de minden lényeges dologban egyformák. •Vannak olyan tanítási pontok, amelyekben a jó emberek nem értenek egyet; például a kálvinista vagy arminiánus szempontok tekintetében; és az egyházfegyelem kérdésében is eltérhetnek; egyesek az egyházkormányzat egyik, mások a másik módját vallják. De ***“az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit*" nagy, vezető pontjaiban minden igaz keresztyénben tökéletes hasonlóság van, bárhol a világon**. Senki sem képzeli, hogy ezek közül bármelyik nélkülözhető, vagy hogy ezek együttesen elégtelenek lennének a lélek üdvösségéhez. Nincs olyan, aki ne érezné magát elveszett bűnösnek, aki megérdemli Isten haragját és felháborodását; és olyan sincs, aki ne vágyna arra, hogy "Krisztusban találtassék, mint akinek nincs saját igazsága, a törvény alapján, hanem az Istentől való igazsága van, a Krisztusban való hit által" [ Fil 3:9.]. E tekintetben Isten egész népe, bármilyen rendhez, ranghoz, vagy nemzethez tartozzék is az ég alatt, teljesen "egy szívű és egy gondolkodású"].

**3. Ugyanazon mennyei törekvések töltik el őket -**

[Ez is megtalálható a földi test minden egyes részében: és ez úgyszintén megtalálható Krisztus testének minden tagjában is. Az emberek világi törekvései nagyon különbözőek lehetnek, aszerint, hogy milyen helyzetben vannak a társadalomban és Isten egyházában. De **Isten egész családjában nincs olyan, aki ne a lélek sorsát (gondját, gondozását) tekintené az egyetlen szükséges dolognak; nincs olyan, aki ne azon fáradozna, ahogy Isten segíti őt, hogy Isten haragja elől meneküljön, és megragadja az örök életet**. Nézzétek meg őket, bárhol is vannak, vagy bármit is csinálnak, ezt soha nem veszítik szem elől. A világban vagy az egyházban, éjjel vagy nappal, állandóan szem előtt tartják mennyei hivatásuk jutalmát, és teljes szorgalommal futnak, hogy elérjék azt. "Isten Fiába vetett hitben élni” és az egész emberiség iránti szeretetben élni, ez a nagy céljuk: és megtérésük első pillanatától kezdve életük utolsó órájáig ez foglalkoztatja elméjüket, és ez köti le minden erejüket.].

**4. Az egész testtel való együttérzés, kivétel nélkül annak minden részében...**

 [Az emberi test egyetlen tagja sem tud szenvedni vagy örülni, csak úgy, ahogy a többi tag vele együtt szenved vagy örül [ 25., 26. vers]. **Krisztus misztikus testében egyetlen tag sem lehet közömbös a többi tagnak akár testi, akár lelki jóléte iránt.** Az embereknek Krisztushoz való megtérése iránt, még a földkerekség legtávolabbi részein is, az igazi szent mély érdeklődést tanúsít; és bármelyikük hanyatlása bánat és fájdalom forrása a számára. És ha bárkinek a jólétét elősegítheti, akkor nagy kiváltságnak tartja, hogy befolyását e cél érdekében gyakorolja.• **Az igaz hívőnek nincs saját érdeke a Megváltó országához képest**: és ha ennek előmozdításában eszköz lehet, akkor azt Isten hívásának tekinti, hogy minden erejét latba vesse, sőt, ha kell, akár az életét is feláldozza egy ilyen jó ügyért [ 2Tim 2:10. ApCsel 20:24.].

**Alkalmazás. Ebből a témából láthatjuk,**

**1. Hogy mennyit profitáltunk a keresztségünkből.**

[Sokan indokolatlanul nagy hangsúlyt fektetnek a keresztségre, mintha az szükségszerűen megváltoztatta és megújította volna a lelket. Én elismerem, hogy valóban megváltoztatja az állapotot, mert általa Krisztus misztikus testének tagjaivá válunk: és ezt a változást liturgiánkban (az anglikán egyházban), akárcsak igénkben, helyesen Isten Lelkének tulajdonítjuk. **De emellett egy belső változást is meg kell tapasztalnunk**, és "egy Lélekből kell innunk ", s így egész lelkünk megújul és megszentelődik Isten Lelke által. Ez elengedhetetlenül szükséges a lélek üdvösségéhez. Az izraeliták a pusztában "megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben; és mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, és ugyanazt a lelki italt itták; és mégis megharagudott rájuk Isten, és elhullatta őket a pusztában. És ezek a dolgok példának okáért történtek velük [ 1Kor 10:1-6.]". **A külső forma soha nem volt és soha nem is lehet elégséges**: ha valóban az Úr népe akarunk lenni, akkor "egy léleknek kell lennünk vele [1Kor 6:17.]", és valóban, mint életünk vezérlő elvét, "azt a Lelket kell birtokolnunk, amely őbenne volt [Fil 2:5.]"].

**2. Milyen hasznot remélhetünk attól, hogy az Úr asztalához járulunk? -**

[Az "egy Lélekből iszunk" kifejezés a sákramentális kehelyre utal, amelyből minden úrvacsorázó részesül. És bár ott, ahol a **keresztséget** megfelelően *fogadják*, kétségtelenül a lélek leggazdagabb áldásaival jár együtt, mégis az **úrvacsora**, mivel az gyakran ismétlődik és az egész Egyházzal való közösségben vesszük magunkhoz, általában nagyobb hasznot hoz. Úgy tűnik, erre utal a szövegünk nyelvezete: mert *az egyik által* egy testté leszünk, *a másik által* pedig "egy Lélekből iszunk” [görög szavak]." Mindenesetre nem lehet kétségünk afelől, hogy Isten mit akar ezzel a rendelkezéssel: mert "Krisztus testének evésével és vérének ivásával" "mindenben őhozzá, mint élő Fejünkhöz fogunk növekedni", és általa beteljesedünk Isten egész teljességével [Jn 6:56-57. Ef 4:15.]. Jöjjetek tehát az Úr asztalához, hogy megkapjátok "Jézus Krisztus Lelkének segedelmét [Fil 1:19.]!", mert "nála van a Lélek-forrás (készlet) [Mal 2:15.]", és elküldi nektek az Atyától [Jn 15:26; 16:7.], imáitokra válaszul [Luk 11:13.]. Jöjjetek mindnyájan, és még gazdagabban részesülhettek az ő életenergiáiból, és méginkább megerősödhettek az átvett hitigazságokban, és még hatékonyabban megelevenedtek a menny felé való törekvésetekben, és még mennyeibbé válhattok minden vágyakozásotokban és érzelmetekben. Így lesz tökéletes az Isten egész munkája a lelketekben: és a kellő időben hasonlítani fogtok a fenti szentekhez, igen, és részesei lesztek velük a szentségben, a boldogságban és a dicsőségben].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1corinthians/12/13/12/13/>

Angolról fordította a DeepL Translator segítségével: Borzási Sándor. (2023 május 23-30. Scheppach. Németország.)