**2023. május 21. vasárnapra**

**ez a dokumentum a következő anyagokat tartalmazza:**

**Az imaórai igéhez: (Lk 20,37-38 és ezzel párhuzamos, szinoptikus igékhez):**

Charles Simeon prédikációja: Mk 12,26-27. **A FELTÁMADÁS BIZONYÍTÁSA A PENTATEUCHBÓL**

Mt 22,23-33 Matthew Henry magyarázata.

Mk 12,18-27 Matthew Henry magyarázata

Lk 20,27-39 Matthew Henry magyarázata

Mt 22,23-33 J.C.Ryle tanítása

Mk 12,18-27 J.C.Ryle tanítása

Lk 20,27-40 J.C.Ryle tanítása

**A vasárnapi bibliaórai igéhez (Préd 9,10-18. Préd 11,1-6):**

Matthew Henry igemagyarázata

Charles Simeon prédikációja: Préd 9,12: A vallás komolyanvételének ajánlása

**Vasárnap délelőtti igéhez, 1Kir 17,17-24.**

Charles Simeon prédikációja: Az özvegyasszony fia, akit Illés feltámasztott (1Kir 17,22-23)

Matthew Henry igemagyarázata

**Vasárnap délutáni igéhez: Efézus 6,14-20**

Charles Simeon prédikációja: A keresztyén öve (Ef 6,14 alapján)

**2023. május 21. Vasárnapi imaóra: Adjunk hálát, hogy Istenünk az élők Istene, és így számunkra a halál nem végállomás!** Lk 20,37-38

*37 Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja. 38 Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek [Istene:] mert mindenek élnek ő néki. (feltámadás, vigasz a halálban, örök élet…)*

**A FELTÁMADÁS BIZONYÍTÁSA A PENTATEUCHBÓL**

**Charles Simeon: Discourse No.1448. THE RESURRECTION PROVED FROM THE PENTATEUCH**

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/mark/12/26/12/27/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/mark/12/26/12/27/)

***Márk 12:26-27****. Ami pedig a halottakat illeti, hogy feltámadnak; nem olvastátok-é Mózes könyvében, hogy a csipkebokorban szólt hozzá Isten, mondván: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? Ő nem a holtak Istene, hanem az élők Istene; ti tehát nagyot tévedtek.*

Nem ritka dolog, hogy az emberek egy tanítást hamisnak ítélnek, csak azért, mert az olyan nehézségekkel járhat, amelyeket nem tudnak megoldani. Ez a hitetlenek elméjében a tiltakozás nagy forrása, akik nem csupán azt kérdezik: "Hogyan történhetnek meg ezek?", hanem azonnal elutasítják a Szentírás legegyértelműbb kijelentéseit is, csak azért, mert nem tudnak felfogni minden ezzel kapcsolatos dolgot. A zsidók közül a szabadgondolkodók így vetették el a Szentírás nagy részét, vallásuk legalapvetőbb cikkelyeivel együtt. **Tagadták például a test feltámadását, és feltehetően a lélek halhatatlanságát is.** És mivel, mint képzelték, ellenvetéseik leküzdhetetlenek e tanokkal szemben, eljöttek, hogy feltárják azokat Urunknak, abban a teljes bizalomban, hogy megzavarják őt, és megdöntik azt a rendszert, amelyet ő igyekezett létrehozni.

Nagy ellenvetésüket magából Isten igéjéből eredeztették, amely előírta, hogy ha valaki gyermektelenül hal meg, testvérének el kell vennie özvegyét, hogy magot támasszon az elhunytnak, és hogy neve ne vesszen el Izraelben [ 5Móz 25:5-10.]. Az érvelés kedvéért feltételeztek egy olyan esetet, amely minden bizonnyal a lehetőség körén belül esett. Azt állították, hogy egy férfi, akinek hat fiatalabb testvére volt, gyermek nélkül halt meg; és az isteni parancsnak megfelelően a következő testvére feleségül vette; és ő is gyermektelenül halt meg. Ugyanígy az összes egymást követő testvér feleségül vette őt, és mindannyian utód nélkül haltak meg. Mivel pedig a szadduceusok úgy képzelték, hogy ha létezne egy jövőbeli világ, akkor szükségszerűen ugyanannak a kapcsolatnak kell fennállnia ott, mint ami most fennállt, nem tudták elképzelni, hogy a hét testvér közül melyiket ismerjék el férjének.

Áldott Urunk tájékoztatta őket, hogy **teljesen tévedtek a jövőbeli állapot természetét illetően**, mert ott nem fognak házassági kapcsolatok létrejönni, hanem az angyalokhoz hasonlóan mindenki teljesen el lesz foglalva szellemi örömökkel. Ami pedig azt a titkos gondolatukat illeti, hogy a feltámadás lehetetlen dolog, tévedtek, mert nem tudták, hogy mit mondott erről a Szentírás, és hogy Isten hatalmában áll azt megvalósítani. Urunk ekkor emlékezetükbe idézte a Szentírásnak azt a szakaszát, amelyet az imént olvastunk, és amelyet most megvizsgálunk,

**I. Mint a vitatott tantétel megalapozását...**

A szadduceusok csak Mózes öt könyvét ismerték el isteni tekintélynek; és ezért áldott Urunk, a prófétai írásokban található sok egyszerűbb szövegrészletet megkerülve, a Kivonulás könyvéből hozott fel egyet [2Mózes 3:6.16], amely ugyan homályosan, de bizonyosan tartalmazta a kérdéses tanítást.

[Isten, amikor a csipkebokorban szólt Mózeshez, úgy jelentette ki magát neki, mint ". Ez pedig kétszáz évvel azután történt, hogy a legfiatalabb e három közül meghalt: és Isten mégis úgy beszél a velük való kapcsolatáról, mint ami még mindig fennáll. De "Isten nem a halottak *Istene*, hanem az *élőké*": maga a cím tehát, amelyet Isten felvett, azt jelentette, hogy azok a személyek még élnek. És nem kevésbbé jelentette azt is, határozottan, hogy a testük is vissza fog térni az életbe: mivel ők, mint emberek, testből és lélekből egyaránt álltak. És Isten ugyanúgy a *testük* Istene volt, mint a *lelküké;* és ezért ha a testük soha többé nem támad fel, akkor ez a kapcsolat a testükkel kapcsolatban megszűnt. Ha azt mondják, hogy a halál már megszüntette ezt a kapcsolatot, azt válaszolom, hogy a testük csupán "alszik a porban" a feltámadás reggeléig, amikor is felébrednek az örök életre. És ahogyan Isten nem kevésbé volt Istenük, amikor az ágyukon aludtak, mint nappal, úgy most is ugyanúgy Istenük, amikor a sírjukban alszanak, mint ahogyan valaha is volt, vagy valaha is lesz. *Isten számára*, akinél minden dolog, múlt és jövő, mindig jelen van, és "aki a nem létező dolgokat úgy nevezi, mintha lennének", *ők* *most is élnek,* mivel az utolsó napon biztosan élni fognak [ Úgy tűnik, ez a valódi értelme ezeknek a szavaknak: ð Ü í í ô å ò ã ὰ ñ á ἰ ô ῷ æ ῶ ó é í : Luk 20:38. Lásd Beza jegyzetét a helyhez. A legtöbb más kommentátor, úgy tűnik, tévesen fogja fel a jelentésüket].

De itt az Istenség megjelölésére használt kifejezések arra utalnak, hogy ezeknek a pátriárkáknak érdekeltségük volt benne, és részesei voltak a tőle származó áldásoknak. De ha a lelkük nem élt vona, nem örököltek volna áldást Istentől; és ha a testük nem támadna fel, csak részben lennének áldottak: de ők testükkel éppúgy szolgálták Istent, mint lelkükkel: és ezért a testük is várományosa volt annak a jutalomnak, amelyre tekintettek, és amelynek reményében sok megpróbáltatást és nélkülözést vállaltak; és az az Isten, aki megígérte, hogy "felettébb bőséges jutalmuk lesz [ 1Mózes 15:1.]", nem fosztja meg őket az áldásoktól, amelyre így számítanak.

Hogy ennek az érvelésnek milyen súlya lehet a mai hitetleneknél, nem tudom; de az összes szadduceust meggyőzte és zavarba ejtette; olyannyira, hogy "egyikük sem mert más kérdést feltenni neki [ Luk 20:39-40.]"].

Folytassuk az idézet megvizsgálását,

**II. Mint ami kijelenti a hívők kiváltságait...**

Mindazt, amit a szakasz a pátriárkákra vonatkoztatva jelentett, ugyanazt minden korban élő hívőkre vonatkoztatva is jelenti. Utal tehát arra,

**1. Hogy Isten és közöttük kapcsolat áll fenn...**

[A szövetség, amelyet Isten Ábrahámmal kötött, kifejezetten az ő összes szellemi magvával is megköttetett [ 1Mózes 17:7-8.]. Természetes utódainak, mint olyanoknak, nem volt részük benne: sem Izmaelnek, sem Ézsaunak nem volt része ebben a szövetségben: ez először is arra korlátozódott, aki az ígéret után született; azután pedig azokra, akik hozzá hasonlóan a Lélektől születtek [ Gal 4:22-23.30-31.]. Ezek közé tartozik az igaz hívő is, noha nem állhat rokonságban Ábrahámmal test szerint. Ezt Szent Pál a legegyértelműbben állítja [ Gal 3:7-9.], és következésképpen minden hívő ugyanolyan kapcsolatban áll Istennel, mint maga Ábrahám. Halljátok ezt mindnyájan, akik hisztek Krisztusban; mindegyikőtök magáévá teheti Dávid szavait, és mondhatja: "Istenem, te az én Istenem vagy!"; és ezt mondván, igényelhetitek, hogy Isten minden tökéletes tulajdonsága ugyanúgy munkálkodjék értetek, mint valaha a régi pátriárkákért].

**2. Hogy szövetségi áldások vannak számukra biztosítva -**

[A szövetségben minden szellemi és örökkévaló áldásban részesültek azok, akikkel azt kötötték [ 1Móz 12:2-3.]: és ha hiszünk Krisztusban, mindezek mind a miénk [ Gal 3:13-14.]. A jelen életben végtelenül nagyobb részünk van, mint a világiaknak (magasabbrendű életet élünk): mindaz, amiből ők táplálkoznak, olyan, mint a héj, ahhoz a mennyei mannához képest, amelyből a szentek részesülnek; őnekik "angyali eledelük" van, "minden értelmet meghaladó békesség, kimondhatatlan és megdicsőült öröm". Míg "az egyiptomiak sötétségbe merültek, addig az izraelitáknak világosság volt a lakóhelyükön". De "ki képes elképzelni, mit készített Isten számukra" egy ennél jobb világban? Ha nem lenne jobb részük, mint ami itt van, akkor szégyellné magát Istenüknek nevezni: de az apostol azt mondja: "Nem szégyelli, hogy Istenüknek neveztessék, mert várost készített nekik [ Zsid 11:16.]". Ha tehát valóban Krisztushoz tartozunk, akkor magunkévá tehetjük az apostol diadalmas nyelvezetét: "Áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban [ Ef 1,3.]."].

**3. Hogy az utolsó napon ezeket az áldásokat teljes mértékben és örökké élvezni fogjuk-**

[Bármit is birtokolunk ezen a világon, az csak múlandó. A hívő útja nem mindig sima: sok megpróbáltatásban van része; és "sok nyomorúságon keresztül kell neki Isten országába bemenni ". A mennyben azonban a változatlan, töretlen boldogság állapotába érkezik. Ott a lelke tökéletes nyugalomban van. Itt a bűn miatt sóhajtozik; ott "Istene tökéletes hasonlatosságára ébredve, megelégszik vele [ Zsolt 17:15.]". Itt sok megszakítása van boldogságának; oda semmi sem talál bebocsátást, ami egy pillanatra is elhomályosíthatná örömét [ Jel 21:3-4.]. Itt boldogságának egy jó része másoktól függ: de ott semmilyen kapcsolat nem növelheti boldogságát, és nem is csökkentheti azt (mert az tökéletes lesz). Egyszóval, "olyan lesz, mint az angyalok": és ahogy a pátriárkák most ennek a résznek a teljes kiteljesedésében vannak, úgy lesz ő is rövidesen, és "Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt letelepszik az ő Istenének országában"].

**Ebből a témából megtanulhatjátok,**

**1. A Szentírás gyakorlatias használatát...**

[Nem gondoltuk volna könnyen, hogy Isten Mózeshez intézett szavai ilyen fontos igazságokat tartalmaznak, ha áldott Urunk nem tárta volna azokat a szemünk elé. De valójában a Szentírás minden szavában olyan mélység rejlik, amelyet nem tudunk kifürkészni. Ennek nem vagyunk eléggé tudatában; és ezért megelégszünk a felszínes szemlélettel, anélkül, hogy szorgalmasan az Ige mélyére hatolnánk. Urunk azonban arra tanít bennünket, hogy **gondolkodjunk el azon, amit olvasunk**: "Nem olvastátok-e ezt és ezt Mózes könyvében?" És nem kellett volna onnan ilyen és ilyen igazságokat megtudnotok, nem kellett volna-e belőle ilyen és ilyen következtetéseket levonnotok?” Arra kérünk tehát titeket, testvérek, hogy "jegyezzétek meg, tanuljátok meg és emésszétek meg bensőleg", amit a Szentírásban olvastok; és őrizzétek meg a benne foglalt igazságokat lelketek tanítására, vigasztalására és megszentelésére.].

**2. Hogy az Úr Jézus Krisztusban való részesedésre törekedjetek-**

[Csak Krisztusban válunk részeseivé Isten szövetsége áldásainak: "Ha Krisztuséi vagytok" - mondja az apostol - "akkor Ábrahám magva vagytok, és örökösök az ígéret szerint [ Gal 3:29.]". **Amíg nem egyesülünk Krisztussal hit által, addig nincs részünk vagy jogunk az ő üdvösségéhez**. Ó, bárcsak ezt mindenki megfontolná! Ó, bárcsak mindenki megvizsgálná, milyen bizonyítéka van arra, hogy valaha is helyesen Krisztushoz jött, és valóban "elfogadást nyert ama Szerelmesben"! Testvérek, meneküljetek ehhez az imádandó Megváltóhoz, ragaszkodjatok hozzá, és kapaszkodjatok bele teljes szívvel; és akkor bizalommal nevezhetitek Istent Atyátoknak, és mondhatjátok: "Ez az Isten a mi Istenünk mindörökké "].

**3. Örömmel tekinteni előre az örök világba-**

[Ott fogtok találkozni az összes megdicsőült szenttel Ábeltől kezdve egészen a jelen óráig. Egyikük sem veszett el közülük: Isten még mindig ugyanúgy az ő Istenük, mint valaha. Ne rettegjetek tehát a haláltól, amely majd bevezet benneteket az ő társaságukba - - - És ne sajnáljátok túlságosan kegyes barátaitok elvesztését. Gondoljatok arra, hogy amikor testüket a sírba helyezitek, lelkük Ábrahám kebelében van, és a mennyei Bárány menyegzői vacsoráján lakomázik. Hogy akkor milyen ismeretünk lesz egymásról, nem tudjuk; de valószínű, hogy ahogyan nincsenek rokoni kapcsolatok, úgy nincsenek rokoni részrehajlások sem; hanem ott mindenki olyan lesz, mint Isten angyalai, akiket a lelkük erejéig szeretet és öröm tölt el. Egy tekintetben valóban nem teljes még az igazak boldogsága: mert testük még nem támadt fel, hogy részesüljön benne; de várhatjuk a feltámadás reggelét, amikor mindazok, akik Krisztusban elaludtak, felébrednek az életre, és testben és lélekben egyaránt birtokolni fogják Istenük teljes és örökké tartó élvezetét. Testvérek, "vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel [ 1Thess 4:18.]"].

**Mt 22,23-33. Matthew Henry**

[**https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/matthew/22/23/22/23/**](https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/matthew/22/23/22/23/)

***23 Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt, 24 Mondván: Mester, Mózes azt mondotta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszszon magot testvérének. 25 Vala pedig minálunk hét testvér: és az első feleséget vevén, meghala; és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá; 26 Hasonlóképen a második is, a harmadik is, mind hetediglen. 27 Legutoljára pedig az asszony is meghala. 28 A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala. 29 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. 30 Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. 31 A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván: 32 Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. 33 És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az ő tudományán.***

Itt Krisztusnak a szadduceusokkal a feltámadásról folytatott **vitáját látjuk**; ez ugyanazon a napon történt, amikor a farizeusok megtámadták őt az adófizetéssel. A Sátán most minden eddiginél szorgalmasabb volt, hogy felbolygassa és megzavarja őt; ez volt a kísértés órája, Jel 3,10. ***Az igazság, ahogyan az Jézusban van, folyton ellentmondásba fog ütközni, annak egyik vagy másik ágában.*** Figyeljük meg itt,

**I. A szadduceusok ellenkezését a vallásnak egy nagyon nagy igazságával szemben. A**zt mondták: *Nincs feltámadás*, mint ahogyan vannak bolondok, akik azt mondják: *Nincs Isten*. Ezeket az eretnekeket szadduceusoknak nevezték egy bizonyos Szadokról, Antigonosz Sochaeus tanítványáról, aki körülbelül kétszáznyolcvannégy évvel Megváltónk születése előtt virágzott. Súlyos elmarasztalások alatt állnak saját nemzetük írói között, mint aljas és züllött magaviseletű emberek, amire elveik vezették őket. A zsidók között a szekták közül ők voltak a legkevesebb számban, de általában rangos személyek voltak. •Ahogy a farizeusok és az esszénusok látszólag Platót és Püthagoraszt követték, úgy a szadduceusok is sokban hasonlítottak az epikureusok géniuszára. Tagadták a feltámadást, azt mondták, hogy nincs jövendő állapot, nincs élet a mostani után; hogy amikor a test meghal, a lélek megsemmisül, és vele együtt meghal; hogy a túlvilágon nincs jutalom vagy büntetés állapota; nincs eljövendő ítélet a mennyben vagy a pokolban. Azt állították, hogy Istenen kívül nincs lélek (ApCsel 23,8), nincs más, csak anyag és mozgás. Nem ismerték el a próféták isteni ihletettségét, és semmilyen mennyei kinyilatkoztatást, csak azt, amit maga Isten mondott a Sínai-hegyen. Krisztus tanítása azonban a feltámadás és a jövőbeli állapot e nagy igazságát sokkal magasabbra emelte, mint amennyire az addig ki lett nyilatkoztatva, és ezért a szadduceusok sajátos módon ellene szegültek. •A farizeusok és a szadduceusok ellenkeztek egymással, és mégis szövetségesek voltak Krisztussal szemben. Krisztus evangéliuma mindig is szenvedett, egyrészt a babonás szertartásos képmutatók és bigottak részéről, másrészt pedig a profán deisták és hitetlenek részéről. Az előbbiek visszaélve használják, az utóbbiak megvetik a kegyesség formáját, de mindketten tagadják annak erejét.

**II** Figyeljük meg továbbá **az igazság ellen felhozott ellenvetésüket, amelyet egy olyan nő állítólagos esetéből vontak le, akinek hét férje volt egymás után**; most természetesnek veszik, hogy ha van feltámadás, akkor annak olyan állapotba kell visszatérnie, mint amilyenben most vagyunk, és ugyanolyan körülmények közé, mint a képzeletbeli platóni év; és ha ez így van, akkor legyőzhetetlen képtelenség, hogy ennek az asszonynak a jövőbeli állapotban hét férje legyen, vagy pedig leküzdhetetlen nehézség, hogy melyiküké legyen, azé, akivel először volt, vagy azé, akivel utoljára volt, vagy azé, akit a legjobban szeretett, vagy azé, akivel a legtovább élt együtt...

**1. Mózes törvényére hivatkoznak ebben a kérdésben** (Mt 22,24), hogy a legközelebbi rokon feleségül kell vegye annak özvegyét, aki gyermektelenül halt meg (5Móz 25,5). Látjuk, hogy ez a gyakorlatban érvényben is volt, Ruth 4,5. Ez egy közigazgatási törvény volt, amely a zsidó közösség sajátos alkotmányán alapult, hogy megőrizze a családok és az örökségek megkülönböztetését, amely kettőre különös gondot fordítottak abban a kormányzatban.

**2. Erre a törvényre egy olyan esetet alapítottak**, amelyről egyáltalán nem lényeges, hogy tényleges eset volt-e, vagy csak vitatott eset; ha nem is történt meg valójában, de talán mégis megtörténhetett volna. Hét testvérről volt szó, akik ugyanazt az asszonyt vették feleségül, Máté 22,25-27.

Ez az eset pedig feltételezi (jelzi),

**(1.) A pusztulást, amelyet a halál néha a családokban okoz**, ha megbízással jön; hogy gyakran egy egész testvériséget söpör el rövid idő alatt; ritkán (ahogy az esetek mondják) rangsor szerint (a sötétség földjén nincs rend), hanem halomra halmozva őket; olyan családokat is megkisebbít, amelyek nagyra szaporodtak, Zsolt 107:38.39. Mikor az embernek hét fia született s felnevekedtek, igen valószínű volt, hogy családot építenek; és mégis ez a nagy család nem hagy sem fiút, sem unokaöccsöt, és nem marad meg senki a lakásban, Jób 18,19. Jól mondhatjuk tehát: Ha nem az Úr építi a házat, hiába fáradoznak, akik építik. Senki se legyen biztos abban, hogy neve és családja tovább él és örökkévaló marad, hacsak nem képes békeszerződést kötni a halállal, vagy nem köt békét a sírral.

**(2.) E hét testvér engedelmességét a törvénynek**, noha volt hatalmuk megtagadni azt a gyalázatos büntetés terhe alatt, 5Móz 25,7. ***Elrettentő gondviselés nem tarthat vissza minket kötelességünk teljesítésétől, mert a szabálynak kell irányítania bennünket, nem pedig az eseménynek.*** A hetedik, aki utoljára merte elvenni az özvegyet (sokan mondanák), bátor ember volt. Én azt mondanám, hogy ha pusztán Isten iránti engedelmességből tette, akkor jó ember volt, és olyan, aki lelkiismeretesen teljesítette kötelességét.

**De végül az asszony is meghalt.** Jegyezd meg: ***A túlélés csak haladék***; akik sokáig élnek, és egymás után temetik el rokonaikat és szomszédaikat, nem szereznek ezáltal halhatatlanságot; semmiképpen nem, eljön az ő napjuk is, hogy lebukjanak. A halál keserű pohara körbejár, és előbb-utóbb mindnyájunknak bele kell kóstolnunk, Jer 25,26.

**3. Kétséges dolgot látnak ebben az esetben** (Mt 22,28): *"A feltámadáskor kinek a felesége lesz a hét közül?* Nos, nem tudod megmondani, hogy kinek; és *ezért* azt kell következtetnünk, hogy nincs is feltámadás". •A farizeusoknak, akik vallották, hogy hisznek a feltámadásban, nagyon durva és testi elképzeléseik voltak erről és a jövendő állapotról; azt várták, hogy ott, mint a törökök a paradicsomban, az állati élet gyönyöreit és élvezeteit találják, ami talán arra késztette a szadduceusokat, hogy visszakozva magát a dolgot tagadják; mert ***semmi sem ad nagyobb előnyt az ateizmusnak és a hitetlenségnek, mint azok testi mivolta, akik a vallást, akár annak kifejezésében, akár a váradalmaiban, érzéki étvágyuk és világi érdekeik szolgájává teszik***; míg a *tévelygők* megtagadják az igazságot, a *babonásak* elárulják azt. Ők tehát ebben az ellenvetésben a farizeusok feltevésére támaszkodtak. •Vegyük észre: ***Nem különös, vagy új dolog, hogy a testi elméknek nagyon hamis elképzeléseik vannak a szellemi és örökkévaló dolgokról***. A természetes ember nem fogadja be ezeket a dolgokat, mert bolondság számára. 1Kor 2:14. Tegyük az igazságot tiszta fénybe, és akkor teljes erejében jelenik meg.

**III. Krisztus válasza erre az ellenvetésre;** **azáltal, hogy megdorgálja tudatlanságukat, és helyreigazítja tévedésüket, megmutatja, hogy az ellenvetés téves és következtetés nélküli.**

**1. Megdorgálja tudatlanságukat** (Máté 22:29): *Tévelyegtek!* Megjegyzésre méltó, hogy *Krisztus ítélete szerint azok nagyot tévednek, akik tagadják a feltámadást és a jövőbeli állapotot*. •Krisztus itt **a bölcsesség szelídségével dorgálja őket**, és nem olyan élesen lép fel velük szemben (bármi is volt az oka), mint néha a főpapokkal és a vénekkel szemben tette: *Ti tévedtek, mert nem tudjátok*… •Vegyük észre: **A tudatlanság a tévedés oka;** akik a sötétben vannak, eltévesztik az utat. A tévedés pártfogói ezért ellenállnak a világosságnak, és mindent megtesznek, hogy elvegyék a tudás kulcsát: Ti tévedtek ebben a dologban, mert nem tudjátok. •Megjegyzendő: **A tudatlanság az oka a tévedésnek a feltámadással és a jövőbeli állapottal kapcsolatban.** Hogy mi az a maga sajátos valóságában, azt a legbölcsebbek és legjobbak sem tudják; még nem látjuk, hogy mik leszünk, ez egy olyan dicsőség, amely majdani kinyilatkoztatásra vár. Amikor a túlvilági lelkek állapotáról, a test feltámadásáról, az örök boldogságról és a kárhozatról beszélünk, hamarosan tanácstalanok vagyunk; a homályosság miatt nem tudjuk irányítani beszédünket. De mégis, olyan dolog ez, amelyről nem maradtunk teljes sötétben; áldott legyen az Isten, nem vagyunk tudatlanságban; és akik ezt tagadják, azok akaratos és befolyásolt tudatlanságban vétkeznek. •Úgy látszik, voltak szadduceusok, ilyen szörnyetegek a hitvalló keresztyének között is, - vannak néhányan köztetek, akik azt mondják: *nincs halottak feltámadása* (1Kor 15,12), és voltak, akik lényegében tagadták azzal, hogy allegóriává változtatták, mondván: *a feltámadás már megtörtént*. Most pedig figyeljetek,

(1.) **Nem ismerik Isten hatalmát,** ami arra késztetné az embereket, hogy arra következtessenek, hogy *lehet* feltámadás és lehet jövőbeli állapot. •Vegyük észre: ***Az Isten hatalmával kapcsolatos tudatlanság, hitetlenség vagy gyenge hit áll sok tévedés hátterében, különösen azokéban, akik tagadják a feltámadást.*** Amikor azt mondják nekünk, hogy a lélek létezik és cselekszik a testtől elválasztott állapotban, és különösen, hogy egy halott test, amely sok-sok évszázadon át feküdt a sírban, és közönséges és felismerhetetlen porrá változott, hogy ez ugyanolyan testként támad fel, mint amilyen volt, és majd újra él, mozog és cselekszik, készek vagyunk azt mondani: Ez lehetetlen! Hogyan történhetnek meg ezek a dolgok? A természet megenged egy maximát: A privatione ad habitum non datur regressus – “A létállapothoz kötődő szokások magával az állapottal együtt menthetetlenül eltűnnek.” Ha az ember meghal, vajon feltámad-é? És a hiú emberek, mivel nem tudják felfogni a módját, megkérdőjelezik ennek igazságát. •Míg **ha szilárdan hiszünk a Mindenható Atyaistenben, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, akkor mindezek a nehézségek eltűnnek.** Ezt kell tehát elsősorban rögzítenünk, hogy **Isten** **mindenható**, és azt teheti, amit akar; és akkor nem marad már helye a kételkedésnek, hanem annak, hogy **meg fogja tenni, amit megígért**; és ha így van, miért tartanátok hihetetlennek, hogy Isten feltámasztja a halottakat? ApCsel 26:8. **Az ő hatalma messze meghaladja a természet erejét.**

(2.) Nem ismerik **az írásokat, amelyek határozottan állítják, hogy lesz feltámadás** és jövőbeli állapot. Isten hatalma, amelyet az ő ígérete határoz meg és vesz igénybe, az az alap, amelyre a hit építhet. Az írások pedig világosan beszélnek arról, hogy a lélek halhatatlan, és hogy van egy másik élet a mostani után; mind a törvény, mind a próféták tanúsítják, hogy lesz a halottak feltámadása, mind az igazaknak, mind a gonoszoknak, ApCsel 24,14-15. Jób tudta ezt (Jób 19:26), Ezékiel előre látta (Ez 37), és Dániel világosan megjövendőlte, Dán 12:2. Krisztus feltámadt *az írások szerint* (1Kor 15,3), és mi is fel fogunk támadni. Azok tehát, akik ezt tagadják, vagy nem ismerik az Írásokat, vagy nem hisznek bennük, vagy nem veszik fontolóra azok igazi értelmét és jelentését. Figyeljük meg: **Az Írás nem ismerése rengeteg bajnak a forrása.**

2. **Helyrehozza tévedésüket**, és (Mt 22,30) kijavítja azokat a durva elképzeléseket, amelyeket a feltámadásról és a jövőbeli állapotról tápláltak, és igaz és tartós alapra helyezi ezeket a tanokat. Ami ezt az állapotot illeti, figyeljétek meg,

(1.) **Nem hasonlít ahhoz az állapothoz, amelyben most vagyunk a földön**; ők nem házasodnak, és nem is adják őket férjhez. A mi **jelenlegi állapotunkban a házasság szükséges**; ártatlanságban lett bevezetve; bármilyen szüneteltetés vagy mellőzés volt is más intézményekben, ezt soha nem tették félre, és nem is fogják félretenni az idők végezetéig. A régi világban házasodtak, és házasságot kötöttek; a zsidók Babilonban, amikor el voltak vágva a többi rendeléstől, erre mégis intést kaptak, hogy vegyenek feleséget, Jer 29,6. Minden civilizált nemzet érezte a házassági szövetség iránti kötelezettségét; és ez szükséges az emberi természet vágyainak kielégítéséhez és a hiányosságainak pótlásához. •**De a feltámadásban nincs alkalom a házasságra**. Hogy a megdicsőült testekben lesz-e bármilyen különbség a nemek között, arról néhányan túlhajtottan vitatkoznak (a régiek véleménye erről megoszlik); de akár lesz különbség, akár nem, az biztos, hogy nem lesz közösülés; ahol Isten lesz minden mindenben, ott nincs szükség más segítségre; a test szellemi lesz, és nem lesznek benne kielégítendő testi vágyak: Amikor a misztikus test teljességre jut, nem lesz többé alkalom arra, hogy isteni magot keressünk, ami a házasság intézményének egyik célja volt, Mal 2:15. A mennyben nem lesz az egyénnek (testi szervezetnek) bomlása, és ezért nem lesz evés és ivás; nem lesz fajok hanyatlása, és ezért nem lesz házasságkötés; ahol nem lesz többé halál (Jel 21:4), ott nem lesz szükség születésre sem. A házas állapot örömök és gondok összetétele; azokat, akik ebbe beléptek, arra tanítják, hogy úgy tekintsék azt, mint ami változásoknak van kitéve, gazdagabb és szegényebb állapotnak, betegségnek és egészségnek; és ezért alkalmas erre e vegyes, változó világ. De ahogy a pokolban, hol nincs öröm, a vőlegény és a menyasszony hangja egyáltalán nem hallatszik többé, úgy a mennyben sem, ahol csupa öröm van, és nincs gond, fájdalom vagy baj: ott nem lesz házasságkötés. Az ottani állapot örömei tiszták és szellemi jellegűek, és mindannyiuknak a Báránnyal való házasságából fakadnak, nem pedig bármelyiküknek egymással kötött frigyéből.

(2.) Ez **olyan, mint az az állapot, amelyben az angyalok most a mennyben vannak**: *Olyanok, mint Isten angyalai a mennyben*; *olyanok*, vagyis kétségtelenül olyanok lesznek. Máris így vannak Krisztusban, az ő fejükben, aki őket vele együtt ültette a mennyekben, Ef 2,6. Az igaz emberek lelkei, akik már tökéletessé lettek, az angyalok megszámlálhatatlan seregével azonos testvériségűek, Zsid 12:22.23. Az ember teremtésekor egy kissé alacsonyabb lett az angyaloknál (Zsolt 8:5); de a teljes megváltásban és megújulásban olyan lesz, mint az angyalok; tiszta és szellemi, mint az angyalok, ismerttel teljes és szerető, mint amaz áldott szeráfok, és folyton úgy fogja dicsőítni Istent, mint ők, és velük együtt. A szentek teste romolhatatlan és dicsőséges lesz, mint azoknak a tiszta és szent szellemeknek hordozói (1Kor 15,42 stb.), gyorsak és erősek, mint ők. **Vágynunk és törekednünk kell tehát arra, hogy Isten akaratát már most úgy tegyük, ahogyan az angyalok** teszik a mennyben, mert reméljük, hogy rövidesen olyanok leszünk, mint az angyalok, akik mindig látják Atyánk arcát. •Nem mond semmit a gonoszok állapotáról a feltámadáskor; de ebből helyesen következtethetünk, hogy olyanok lesznek, mint az ördögök, akiknek a kívánságait tették.

**IV. Itt van Krisztus érvelése a feltámadás és a jövőbeli állapot e nagy igazságának a megerősítésére**; mivel a dolgok nagy horderejűek (nagyon fontosak) voltak, nem tartotta elegendőnek (mint némely más vitában), hogy csupán felfedje az ellenvetés tévelygését és szofisztikusságát, hanem szilárd érvvel támasztotta alá az igazságot; mert Krisztus az igazságra vezeti az ítéletet, mintegy győzelemre, és lehetővé teszi követői számára, hogy számot adjanak a bennük levő reménységről. Most pedig figyeljétek meg,

1. **Honnan hozta érveit? - a Szentírásból**; ez a nagy tárház vagy fegyvertár, ahonnan támadó és védekező lelki fegyverekkel felszerelkezhetünk. ‘Meg van írva’, - ez Góliát kardja. *Nem olvastátok, amit Isten mondott nektek*? Figyeljétek meg: (1.) **Amit az Írás mond, azt Isten mondja.** (2.) **Ami Mózesnek szólt, az nekünk szólt**; a mi tanulságunkra szólt és íródott. (3.) **Fontos olvasnunk és hallanunk, amit Isten mondott**, mert hozzánk szólt. Elsősorban hozzátok, *zsidókhoz* szólt, mert nekik voltak átadva Isten orákulumai. •**Az érvelés Mózes könyveire alapoz**, mert a szadduceusok csak azokat fogadták el, mint egyesek gondolják, vagy legalábbis elsősorban azokat, kanonikus írásoknak. Krisztus tehát a legvitathatatlanabb forrásból merítette bizonyítékát. A *későbbi* ***prófétáknak több kifejezett bizonyítékuk van a jövőbeli állapotra,*** mint a mózesi törvénynek. Mert bár a mózesi törvény feltételezi a lélek halhatatlanságát és a jövőbeli állapotot, mint a természetes vallásnak nevezett elveket, a mózesi törvény mégsem tesz erről kifejezett kinyilatkoztatást. Mert e törvénynek oly sok része csak arra a népre volt jellemző, és ezért, - mint a városi törvényeket szokták, - időleges ígéretekkel és fenyegetésekkel védték, és a jövőbeli állapot kifejezettebb kinyilatkoztatása az utolsó időkre volt fenntartva. De Megváltónk még Mózes írásaiban is nagyon szilárd érvet talál a feltámadás mellett. ***Sok írás rejlik a föld alatt, amit ki kell ásni!***

2. **Mi volt az ő érve** (Mt 22,32): ***Én vagyok Ábrahám Istene.*** Ez nem volt kifejezett bizonyíték, totidem verbis – sok szóval fogalmazva; és mégis valóban meggyőző érv volt. **A Szentírásból levont következtetéseket, ha helyesen következtetnek, Szentírásként kell elfogadni**; mert azok számára íródott, akiknek van észjárásuk (értelmüket használják).

Az érvelés menete pedig annak bebizonyítása,

**(1.) Hogy van egy jövőbeli állapot**, egy másik élet a mostani után, amelyben az igazak valóban és állandóan boldogok lesznek. Ezt abból bizonyítja, amit Isten mondott: *Én vagyok Ábrahám Istene*.

(1.) Az, hogy **Isten bárkinek az Istene legyen, valami nagyon rendkívüli kiváltságot és boldogságot feltételez**. Ha nem tudjuk igazán, mi az Isten, nem érthetjük meg ennek a kijelentésnek a gazdagságát: ***Istened leszek neked,*** vagyis olyan Jótevő, mint amilyen én vagyok. Izrael Istene Izrael számára Isten (1Krón 17,24), szellemi Jótevő; mert ő a lelkek Atyja, és szellemi áldásokkal áld meg: ez azt jelenti, hogy egy mindenre elégséges Jótevő, egy Isten, aki mindenre elégséges, egy teljes Jó, és egy örökkévaló Jótevő; mert ő maga egy örökkévaló Isten, és örökkévaló jó lesz azoknak, akik szövetségben vannak vele. Ezt a nagyszerű szót Isten gyakran mondta Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak; és ez volt a különleges hitüknek és engedelmességüknek jutalma, hogy Isten hívására elhagyták hazájukat. A zsidók mélységes tisztelettel viseltettek e három pátriárka iránt, és Isten nekik tett ígéretét a végsőkig hajlandók voltak kiterjeszteni.

**[2.] Nyilvánvaló, hogy ezeknek a jó embereknek nem volt olyan rendkívüli boldogságuk ebben az életben,** amely egy ilyen nagyszerű szó beteljesedéséhez hasonlíthatott volna. Idegenek voltak az ígéret földjén, vándoroltak, éhínségtől szorongatva; egy talpalatnyi saját földjük sem volt, csupán egy temetkezési helyük; ami arra irányította őket, hogy keressenek valamit ezen az életen túl. A jelenlegi élvezetekben messze elmaradtak szomszédaiktól, akik idegenek voltak e szövetségtől. **Mi volt e világon, ami őket és a hitük örököseit megkülönböztette volna a többi néptől, ami bármiben is arányban állt volna e szövetség méltóságával és megkülönböztetésével?** Ha e nagyszerű és jó emberek számára a halál túlsó oldalán nem lett volna fenntartva semmilyen boldogság, akkor szegény Jákobnak az a szomorú szava, amikor megöregedett (1Móz 47:9): "Kevés és rossz volt életem éveinek száma," örökkévaló szemrehányás lett volna annak az Istennek a bölcsességére, jóságára és hűségére, aki oly gyakran nevezte magát ***Jákob Istenének***.

**[3.] Ezért bizonyosan kell lennie egy jövőbeli állapotnak,** amelyben, ahogyan Isten örökké élni fog, hogy örökké Jutalmazó legyen, úgy Ábrahám, Izsák és Jákob is örökké élni fog, hogy örökké jutalmazva legyen. Az apostol ama szava (Zsid 11: 16), kulcsot ad ehhez az érveléshez, ahol, miután a pátriárkák hitéről és engedelmességéről beszélt a zarándokföldjükön, hozzáteszi: ***Ezért Isten nem szégyelli, hogy Istenüknek nevezzék, mert gondoskodott számukra egy városról, egy mennyei városról;*** utalva arra, hogy ha nem gondoskodott volna olyan jól róluk a másik világban, tekintve, hogy hogyan hányódtak ebben a világban, akkor szégyellte volna magát Istenüknek nevezni; de most nem szégyelli, mivel megtette értük azt, ami megfelel ennek a szándéknak igazán és teljes mértékben.

(2.) **Hogy a lélek halhatatlan, és a test feltámad, hogy egyesüljön vele**; ha az előbbi pontot elnyertük, ezek nyomban következnek. •De ugyancsak bizonyítást nyernek, ha figyelembe vesszük az időt, amikor Isten ezt mondta; Mózesnek a csipkebokornál jóval azután mondta, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob meghaltak és eltemették őket; és Isten mégis azt mondja: nem "voltam", "valamikor régen", hanem “én vagyok Ábrahám Istene”. Isten pedig nem a halottak Istene, hanem az élőké. Ő egy élő Isten, és élő hatásokat közvetít azok felé, akiknek ő az Istene. •Ha Ábrahám halálával vége lett volna személyiségének, akkor ugyanígy véget ért volna Istennek vele való kapcsolata, mint az ő Istenének a hozzá való viszonya is; de abban az időben, amikor Isten Mózeshez szólt, ő Ábrahám Istene volt, és ezért Ábrahámnak akkor még élnie kellett; ami a lélek halhatatlanságát bizonyítja a boldogság állapotában; és ebből következik a test feltámadása; mert az emberi lélekben olyan hajlam van a teste iránt, amely a végleges és örök elválasztást összeegyeztethetetlenné tenné azok boldogságával, akiknek Isten az Istenük. •A szadduceusok felfogása az volt, hogy a test és a lélek közötti egység olyan szoros, hogy amikor a test meghal, a lélek is meghal vele együtt. Ugyanezen feltevés szerint, ha a lélek él, - és ez kétségtelenül így van -, akkor a testnek előbb vagy utóbb vele együtt kell élnie. És különben is, az Úr a testért van, az az ember lényeges része; a porral szövetség van, amire emlékezni fog, különben az ember nem lenne boldog. •Az a gondoskodás (rendelkezés), amelyet a haldokló pátriárkák a csontjaikra vonatkozóan tettek, mégpedig hittel, annak bizonyítéka, hogy valamiféle várakozással tekintettek a testük feltámadására. •De ez a tanítás Krisztus feltámadása utáni teljesebb kinyilatkoztatásra volt fenntartva, aki zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak.

Végezetül, itt van **a vita kimenetele (vége)**. A szadduceusok el lettek hallgattatva (Máté 22:34), és így megszégyenültek. Ravaszságukkal azt gondolták, hogy Krisztust szégyenbe hozzák, miközben tulajdonképpen saját maguknak készítettek szégyent. •A **sokaság azonban megdöbbent s csodálkozott ezen a tanításon**, Mt 22,33. 1**. Mert új volt számukra**. Lásd, milyen siralmas állapotba jutott közöttük a szentírás magyarázata, amikor az emberek csodaként csodálkoztak rá, hogy az alapvető ígéretet erre a nagy igazságra alkalmazzák. Talán sajnálták az írástudókat, vagy, meglehet, ez nem volt számukra újdonság. 2. Mert **volt benne valami nagyon jó és nagyszerű**. Az igazság gyakran annál fényesebbnek tűnik, és annál jobban csodálják, mivel ellene szegülnek. •***Figyeljük meg: Sok ellenmondó elhallgat, és sok hallgató megdöbben, de anélkül, hogy üdvözítően megtérne***; Isten azonban még a megszenteletlen lelkek hallgatásában és megdöbbenésében is felmagasztalja törvényét, felmagasztalja evangéliumát, és mindkettőt tiszteletreméltóvá teszi.

**Mk 12,18-27. Matthew Henry**

[**https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/mark/12/18/12/18/**](https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/mark/12/18/12/18/)

***18 És jövének hozzá Sadduczeusok, a kik azt mondják, hogy nincsen feltámadás. És megkérdezék őt, mondván: 19 Mester, Mózes azt írta nékünk, hogy ha valakinek fitestvére meghalt, és feleséget hagyott hátra, gyermekeket pedig nem hagyott, akkor az ő feleségét vegye el az ő fitestvére, és támasszon magot a fitestvérének. 20 Heten valának tehát fitestvérek. És az első feleséget vőn, de meghalván, magot nem hagya. 21 És a második elvevé az asszonyt, de meghala, és magot ő sem hagya: a harmadik is hasonlóképen; 22 És mind a hét elvevé azt, és magot nem hagyának. Legutoljára meghalt az asszony is. 23 A feltámadáskor tehát, mikor feltámadnak, melyiköknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek a felesége volt. 24 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Avagy nem azért tévelyegtek-é, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát? 25 Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. 26 A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-é a Mózes könyvében, a csipkebokornál, hogy mi módon szólott néki az Isten, mondván: Én vagyok Ábrahám Istene, és Izsák Istene, és Jákób Istene. 27 Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek.***

A szadduceusok, akik annak a kornak a deistái voltak, itt úgy tűnik, nem úgy támadják meg a mi Urunkat, Jézust, mint az írástudók, farizeusok és főpapok; nem valamilyen rosszindulatú szándékkal a személye ellen. Ők nem voltak annyira bigottak és üldözők, hanem inkább kételkedők és hitetlenek, és támadásuk főként a tanítására irányult, hogy megakadályozzák annak terjedését. Tagadták, hogy van feltámadás, és hogy létezik a szellemek világa, a halál túlsó oldalán a jutalomnak és a büntetésnek az állapota. Krisztus pedig ezeket a nagy és alapvető igazságokat, amelyeket ők tagadtak, eltökélten szándékozott megalapozni és megerősíteni, és sokkal tovább vitte a róluk szóló felfogást, mint azt valaha is tette valaki. És ezért, a szaducceusok nekiláttak, hogy megzavarják a tanítását.

I. **Nézzük meg itt, milyen módszerrel próbálják megzavarni:** idézik az ősi törvényt, amely szerint, ha valaki utód nélkül halt meg, testvére köteles volt feleségül venni özvegyét, Mk 12:19. Feltételeznek egy olyan esetet, hogy e törvény szerint hét testvér egymás után egy asszonyt vett el, Mk 12:20. •Valószínűleg ezek a szadduceusok, megszokott profanizmusuknak megfelelően, ezúton akarták nevetségessé tenni ezt a törvényt, és így megvetni a mózesi intézmény egész keretét, mint abszurd és kényelmetlen gyakorlatot. ***Azok, akik tagadják az isteni igazságokat, általában az isteni törvények és rendeletek becsmérlésére vállalkoznak.*** De ez csak mellékesen történt. •Az volt a céljuk, hogy nevetségessé tegyék a feltámadás tanát; mert azt feltételezik, hogy ha van egy jövőbeli állapot, akkor annak egy olyannak kell lennie, mint ez; és akkor a feltámadásról szóló tan, szerintük, vagy ezzel a legyőzhetetlen abszurditással éktelenkedik, hogy egy nőnek abban az állapotban hét férje kell, hogy legyen, vagy pedig ezzel a megoldhatatlan nehézséggel, hogy kinek a felesége kell, hogy legyen. •Nézzétek, **milyen ravaszsággal ássák alá az igazságot ezek az eretnekek**; nem tagadják, nem mondják, hogy nem lehet feltámadás; sőt, úgy tűnik, nem is kétely formájában teszik fel a kérdést, "*Ha van* feltámadás, kinek a felesége legyen?", amint az ördög mondta Krisztusnak: "*Ha* Isten Fia vagy…". Hanem, mintha ezek a mezei vadak ravaszabbak volnának, mint maga a kígyó, úgy tesznek, mintha magukénak vallanák az igazságot, mintha nem szadduceusok volnának, nem ők! Ki mondta, hogy tagadják a feltámadást? Előadásukban magától értetődőnek veszik, hogy van feltámadás, és azt a benyomást keltik, hogy oktatásra vágynak ezzel kapcsolatban, holott valójában arra készülnek, hogy végzetes döfést adjanak, és azt hiszik, hogy meg is fogják tenni. •Vegyük észre: Az eretnekek és a szadduceusok szokásos mesterkedése, hogy összezavarják és összekuszálják azt az igazságot, amelyet nem merészelnek megtagadni.

II. **Nézd meg itt, milyen módszert alkalmaz Krisztus, hogy tisztázza és megalapozza ezt az igazságot**, amelyet ők megpróbáltak elsötétíteni és megingatni. Ez egy fontos kérdés volt, és ezért Krisztus nem megy el mellette könnyedén, hanem bővebben kifejti, hogy ha őket nem is térítheti vissza, másokat megszilárdíthasson.

1. **Tévedéssel vádolja a szadduceusokat, és ezt tudatlanságuknak tulajdonítja.** Ők, akik a feltámadás tanával viccelődnek, akárcsak mint egyesek a mi korunkban, az szeretnék, hogy őket tartsák egyedüli tudós embereknek, egyedüli *szabad-gondolkodóknak*, holott valójában ők Izraelben a bolondok, és a világ legszolgaibb és legelőítéletesebb gondolkodói. ***Nem azért tévelyegtek-e tehát***? Erről lelkiismeretek bizonyára tanuságot tesz, s kénytelenek lesztek észrevenni magatok is, hogy tévedésetek oka: (1.) **Mert nem ismeritek a Szentírást**. Nem mintha a szadduceusok nem olvasták volna az írásokat, és talán nagyon is jártasak voltak bennük; mégis valóban azt lehet mondani, hogy nem ismerik az írásokat, mert ***nem ismerték azok értelmét és jelentését, hanem hamis tartalmat helyeztek rájuk***; - vagy nem fogadták el az írásokat Isten szavaként, hanem saját romlott érveléseiket állították szembe az írásokkal, és nem akartak mást hinni, mint amit láttak. •Vegyük észre: A Szentírás helyes ismerete, olyan mint a forrás, amelyből ma minden kinyilatkoztatott vallás fakad, és mint az alap, amelyre az felépül: a legjobb óvóeszköz a tévedés ellen. Őrizd meg az igazságot, a szentírás-igazságot, és az megőriz téged. (2.) **Mert nem ismeritek Isten hatalmát**. Bizonyára tudták, hogy Isten mindenható, de nem akarták ezt a tanítást erre a kérdésre alkalmazni, hanem feladták az igazságot a lehetetlenségre vonatkozó ellenvetéseknek, amelyek mind megválaszolhatók lettek volna, ha ragaszkodtak volna Isten mindenhatóságának tanításához, amely számára semmi sem lehetetlen. Amit tehát Isten egyszer mondott, azt kétszer kell hallanunk, hallanunk és hinnünk, hallanunk és alkalmaznunk, hogy: - ez **a hatalom Istené**, Zsoltárok 62:11; Róm 4:19-21. Ugyanaz a hatalom, amely a lelket és a testet teremtette, és megőrizte őket, amíg együtt voltak, meg tudja őrizni a testet biztonságban, és a lelket tevékenyen, amikor elválnak, és újra egyesíteni tudja őket; mert íme, az Úr karja nem rövidül meg. Isten hatalma, amely megmutatkozik a forrás visszatérésében (Zsolt 104,30), a gabonafélék újraélesztésében (Jn 12,24), az elnyomott nép jólétének helyreállításában (Ez 37: 12-14), oly sokak életre keltésében, csodálatos módon, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, és különösen Krisztus feltámadásában (Ef 1:19.20), mind a mi feltámadásunk zálogai ugyanazon erő által (Fil 3:21); annak a hatalmas munkának megfelelően, amellyel képes mindent maga alá vetni.

2. Félreteszi ellenvetésük minden erejét azzal, hogy **a jövőbeli állapotról szóló tant igaz fényben tünteti fel** (Márk 12,25): *Ha majd feltámadnak a halálból, nem házasodnak, és nem adják őket férjhez*. Bolondság azt kérdezni: Kinek a felesége lesz a hét közül? Mert a férj és feleség közötti kapcsolat, bár a földi paradicsomban intézményesült, a mennyei paradicsomban nem lesz ismert. A törökök és a hitetlenek érzéki örömöket várnak a bolondok paradicsomában, a keresztyének azonban jobbat tudnak - hogy hús és vér nem örökli Isten országát (1Kor 15,50); és jobbat dolgokat várnak - éspedig teljes elégedettséget Isten szeretetében és hasonlatosságában (Zsolt 17,15); ők olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben, és tudjuk, hogy nekik nincs feleségük és nincs gyermekük. ***Nem csoda, ha végtelen abszurditásokkal zavarjuk össze magunkat, amikor a szellemek világáról alkotott elképzeléseinket ennek az érzéki világnak az ügyeihez mérjük***.

III. **A jövendő állapotról és az abban az állapotban lévő igazak boldogságáról szóló tant Isten Ábrahámmal kötött szövetségére építi,** amelyet Isten szívesen magáévá tett és vállalt, noha **az Ábrahám halála után** volt, Mk 12:26.27. Az írásokra hivatkozik: Nem olvastátok-e Mózes könyvében? •Van némi előnyünk, ha azokkal foglalkozunk, akik olvasták a Szentírást, bár sokan, akik olvasták, kiforgatják azokat, mint ezek a szadduceusok, a saját vesztükre. •Amire pedig utalja őket, az az, amit Isten mond Mózesnek a csipkebokornál: *Én vagyok Ábrahám Istene*; nemcsak, hogy az *voltam*, hanem az is *vagyok*; én vagyok Ábrahám osztályrésze és boldogsága, egy mindenre elégséges Isten az ő számára. •Jegyezd meg: Abszurd dolog azt gondolni, hogy Isten Ábrahámmal való kapcsolata fennmaradhat, és így ünnepélyesen elismerhető, ha Ábrahám megsemmisült; vagy, hogy az élő Isten egy olyan ember része és boldogsága, aki meghalt, és örökre halott.

Ezért azt a következtetést kell levonnod, hogy 1. **Ábrahám lelke a testtől elkülönült állapotban létezik és működik**. 2. **Ezért a testnek valamikor újra fel kell támadnia**; mert az emberi lélekben olyan veleszületett hajlam van a teste felé, amely a teljes és örökös elválást összeegyeztethetetlenné teszi a jóléttel és nyugalommal, még inkább azoknak a lelkeknek a boldogságával és örömével, akiknek az Úr az Istenük. Az egész dolgot ezzel a megállapítással zárja: "*Ti tehát nagyot tévedtek".* Azok, akik tagadják a feltámadást, nagyot tévednek, és ezt meg kell mondani nekik.

**Lk 20,27-39 (Matthew Henry)**

[**https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/luke/20/27/20/27/**](https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/luke/20/27/20/27/)

***27 Hozzá menvén pedig a sadduczeusok közül némelyek, a kik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt, 28 Mondván: Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye [annak] feleségét, és támasszon magot az ő testvérének.29 Hét testvér vala azért: és az első feleséget vévén, meghalt magzatok nélkül; 30 A másik vevé el azért annak feleségét, és az [is] magzatok nélkül halt meg; 31 Akkor a harmadik vette el azt; és hasonlóképen mind a heten is; és nem hagytak magot, és meghaltak. 32 Mind ezek után pedig meghalt az asszony is. 33 A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülök? mert mind a hétnek felesége volt. 34 És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak: 35 De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak: 36 Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai. 37 Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja. 38 Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek [Istene:] mert mindenek élnek ő néki. 39 Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondának: Mester, jól mondád!***

Ezt a szadduceusokkal folytatott beszélgetést már korábban is láttuk, ugyanúgy, mint itt, csakhogy **Krisztus leírása a jövőbeli állapotról itt valamivel teljesebb és terjedelmesebb**. Figyeljük meg itt,

I. **Minden korban voltak romlott elméjű emberek, akik igyekeztek megdönteni a kinyilatkoztatott vallás alapelveit**. Ahogyan most is vannak deisták, akik szabadgondolkodóknak nevezik magukat, de valójában hamis gondolkodók; úgy voltak szadduceusok Megváltónk idejében, akik a halottak feltámadásáról és az eljövendő világ életéről szóló tantételeket cáfolták, noha ezek világosan ki lettek nyilatkoztatva az Ószövetségben, és a zsidó hit alaptételei voltak. A szadduceusok tagadják, hogy létezne feltámadás, bármilyen jövőbeli állapot; az *anasztázis* görög szó ezt jelentheti; tehát nemcsak a testnek az életbe való visszatérése, hanem a léleknek az életben való megmaradása, a szellemek világa, a testben elkövetett tettekért való kárpótlás és megtorlás állapota. Vedd ezt el, és az egész vallás a földre hullik.

II. **Azokra, akik Isten bármely igazságát alá akarják ásni, jellemző, hogy összezavarják és nehézségekkel terhelik azt**. Így tettek ezek a szadduceusok is; amikor gyengíteni akarták az emberek hitét a feltámadás tanában, olyan kérdést tettek fel a feltámadás feltételezésére, amelyre úgy gondolták, hogy egyik irányban sem lehet kielégítő választ adni. Az eset talán ténykérdés volt, legalábbis lehetett, egy olyan asszony esete, akinek hét férje volt. A feltámadásban pedig kinek lesz a felesége?" Holott egyáltalán nem volt lényeges dolog, hogy kinek a felesége volt, mert ha a halál véget vet ennek a kapcsolatnak, akkor az nem folytatódik újra.

III. **Nagy különbség van az emberek földi gyermekeinek állapota és Isten mennyei gyermekeinek állapota között,** óriási eltérés van e világ és azon világ között. És tévedünk önmagunkkal és Krisztus igazságával szemben, ha a szellemek e világáról a jelenlegi, az érzékek világában való élvezetek alapján alkotunk képet.

1. **Az emberek gyermekei ebben a világban házasodnak és férjhez adják magukat**, huioi tou aiōnos toutou - ennek a kornak, ennek a nemzedéknek a gyermekei, jók és rosszak egyaránt, házasodnak és férjhez adják gyermekeiket. A mi dolgunk ebben a világban nagyrészt az, hogy családokat neveljünk és építsünk, és gondoskodjunk róluk. Sok örömünk van ebben a világban a kapcsolatainkban, a feleségeinkben és a gyermekeinkben; a természet erre hajlik. A házasságot (1) az emberi élet kényelmének biztosítására hozták létre, itt, ebben az állapotban, ahol testet hordozunk magunkkal. Ugyanígy (2) orvosság a paráznaság ellen is, hogy a természetes vágyak ne váljanak brutálissá, hanem irányítás és ellenőrzés alatt legyenek. (3) E világ gyermekei kihalnak és eltávoznak a színpadról, ezért házasodnak és adják férjhez gyermekeiket, hogy szükségszerű utánpótlással lássák el az emberiség világát, hogy amint elmúlik az egyik nemzedék, jöjjön a másik, és hogy legyen néhány saját utódjuk, akikre munkájuk gyümölcsét hagyhatják; (4) és különösen azért, hogy az Isten kiválasztottjai a jövő korokban bemutatkozhassanak, mert a házassággal istenfélő magot keresnek (Mal 2,15), az Úr szolgálatára való magot, amely nemzedék az övé lesz.

2. **Az eljövendő világ egészen más**; “ama a világnak” nevezik, a hangsúly és az kiválóság kedvéért. Figyeljük meg: Több világ van: egy jelenlegi látható világ és egy jövőbeli láthatatlan világ; és mindannyiunk gondja, hogy összehasonlítsuk a világokat, ezt a világot és azt a világot, és gondolatainkban és gondjainkban azt részesítsük előnyben, amelyik megérdemli. Most pedig figyeljetek,

(1.) **Kik lesznek annak a világnak a lakói**: Azok, *akik méltónak fognak számítani arra, hogy elnyerjék*, vagyis akik érdekeltek Krisztus érdemében, aki megvásárolta azt nekünk, és akikben a Lélek által, akinek az a dolga, hogy felkészítsen bennünket erre, e szent megfelelés folyamatosan alakul. Nem valamiféle törvényi méltóságuk miatt, valamilyen bennük lévő vagy általuk tett dologért, hanem evangéliumi méltóságuk révén részesülnek ebben, vagyis a felbecsülhetetlen ár alapján, amelyet Krisztus fizetett értük, mintegy a megvásárolt tulajdon megváltásáért. •Ez egy átruházott méltóság, amely által megdicsőülünk, valamint egy átruházott igazságosság, amely által megigazulunk - *kataxiōthentes*, ahhoz a világhoz méltóvá lettek téve. A romlott természetben lévő alkalmatlanságokat elveszi, és a lélek hajlamai immár Isten kegyelme által ahhoz az eljövendő állapothoz igazodnak. A kegyelem által méltóvá válnak és méltónak számítanak arra, hogy elnyerjék azt az országot. •Ez bizonyos nehézségre utal, annak elérésében, és jelzi a veszélyt, hogy egyesek nem érik el azt. Úgy kell futnunk, hogy elérjük. •*Elnyerik a halottakból való feltámadást*, vagyis az áldott feltámadást; mert *a kárhozatra való feltámadás* (ahogy Krisztus nevezi, Jn 5:29) inkább a halálra való feltámadás, a második halál, az örök halál, mintsem a halálból való feltámadás.

(2.) Hogy **mi lesz annak a világ lakóinak boldog állapota, azt nem tudjuk kifejezni**, sem elképzelni, 1Kor 2,9. Lásd, mit mond erről itt Krisztus. [1.] **Nem házasodnak,** és nem is adják őket férjhez. Akik beléptek Uruk örömébe, azok teljesen azzal vannak elfoglalva, és nincs szükségük a vőlegény örömére menyasszonyában. A szeretetnek abban a világában a szerelem csupa szeráfi, és olyan, amely háttérbe szorítja és elveszíti a legtisztább és legkedvesebb szerelmeket, amelyekkel mi az érzékek e világában gyönyörködtetjük magunkat. Ahol maga a test *lelki test* lesz, ott az érzéki örömök mind száműzve lesznek; és ahol a szentség tökéletességre jut, ott a házasságra, mint a bűntől való megóvásra, nincs szükség. Az új Jeruzsálembe semmi sem lép be, ami tisztátalan s bemocskolhatná azt. [2.] **Nem halhatnak meg többé**; és ez az oka annak, hogy miért nem házasodnak. Ebben a haldokló világban szükség van a házasságra, hogy a halál által keletkezett üres helyeket betöltsék; de ahol nincsenek temetések, ott nincs szükség esküvőkre sem. Ez megkoronázza annak a világnak a vigaszát, hogy ott nincs többé halál, ami e világ minden szépségét beszennyezi, és minden örömét megrontja. Itt a halál uralkodik, de onnan örökre ki van zárva. [3.] Ők **az angyalokkal egyenlők.** A többi evangélistánál azt olvastuk, hogy *olyanok, mint az angyalok* - ōs angeloi, itt azonban azt halljuk, hogy egyenlőek az angyalokkal, isangeloi - **angyalok társai**; dicsőségük és boldogságuk semmivel sem kisebb, mint a szent angyaloké. Ugyanazt a látványt fogják látni, ugyanabban a munkában lesznek foglalatosak, és ugyanazokban az örömökben részesülnek, mint a szent angyalok. A szentek, amikor a mennybe kerülnek, honosítva lesznek, (természetük mennyei lesz) és bár természetüknél fogva idegenek, mégis, mivel ezt a szabadságot egy nagy áron nyerték meg, amelyet Krisztus fizetett értük, minden tekintetben azonos kiváltságokkal rendelkeznek azokkal, akik szabadon születtek, az angyalokkal, akik annak az országnak a bennszülöttei és őslakói. Társak lesznek az angyalokkal, és közösségben lesznek azokkal az áldott szellemekkel, akik nagyon szeretik őket, és azzal a számtalan társasággal, akikhez most hitben, reményben és szeretetben közelednek. [4.] **Ők Isten gyermekei**, és így olyanok, mint az angyalok, akiket Isten fiainak neveznek. A fiúi örökségben a fiúi örökbefogadás eléri a teljességet. Ezért mondja az ige, hogy *a hívők várják az örökbefogadást, a testük megváltását, Róm 8,23*. Mert amíg a test nem váltatik ki a sírból, addig az örökbefogadás nem teljes. Most ***már Isten fiai vagyunk***, 1Jn 3,2. Megvan bennünk a fiúi természet és hajlam, de ez nem lesz tökéletes, amíg a mennybe nem jutunk. [5.] Ők **a feltámadás gyermekei**, vagyis képessé válnak a jövőbeli állapot elfoglaltságaira és örömeire; abba a világba születtek, máris ahhoz a családhoz tartoznak, itt kapták meg az arra való nevelésüket, és ott fogják megkapni az *örökségüket*. Ők Isten gyermekei, mivel a feltámadás gyermekei. •Vegyük észre, Isten csak azokat tekinti gyermekeinek, akik a feltámadás gyermekei, akik felülről születtek, a szellemek világához tartoznak, és arra a világra készülnek, annak a családnak a gyermekei.

IV. **Kétségtelen igazság, hogy van egy másik élet a mostani után**, és az egyház korai korszakaiban ennek az igazságnak kiváló felfedezései történtek (Luk 20:37.38): Mózes feltárta ezt, ahogyan Mózesnek a csipkebokornál Isten megmutatta, és ő nekünk is kijelentette, amikor az Urat úgy nevezi, ahogyan az Úr nevezte magát: **Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob** **Istene.** Ábrahám, Izsák és Jákób akkor már halottak voltak a mi világunk szempontjából; sok évvel azelőtt távoztak el belőle, és testük porrá lett a Makpela barlangjában; hogyan mondhatta akkor Isten, nem azt, hogy “én *voltam”*, hanem “én *vagyok* Ábrahám Istene”? Abszurd, hogy az élő Isten és az élet Forrása továbbra is Istenükként kapcsolódott hozzájuk, ha csakugyan nem létezett már több belőlük, csak az, mint ami abban a barlangban feküdt, amit már nem lehetett megkülönböztetni a közönséges portól. **Ezért arra kell következtetnünk, hogy akkoriban ők egy másik világban léteztek**; mert ***Isten nem a holtak, hanem az élők Istene***. •Lukács itt hozzáteszi: Mert ***mindnyájan élnek neki***, vagyis mindazok, akik hozzájuk hasonlóan igaz hívők; bár halottak, mégis élnek; lelkük, amely visszatér Istenhez, aki adta őket (Préd 12,7), él neki, mint a lelkek Atyjának; és testük az idők végén újra élni fog az Isten ereje által; mert ő a nem létezőt úgy nevezi (nevén szólítja), mintha létezne, mert ő az Isten, aki megeleveníti a holtakat, Róm 4,17. •De van még valami lényeges itt: **amikor Isten e pátriárkák Istenének nevezte magát, azt jelentette, hogy ő az ő boldogságuk és részük**, **számukra mindenre elégséges Isten** (1Móz 17,1), az ő bőséges nagy jutalmuk, 1Móz 15,1. Történetükből azonban világosan kitűnik, hogy ő soha nem tette meg értük azt ebben a világban, ami e nagyszerű vállalás (ígéret) valódi szándékának és teljes mértékének megfelelt volna, - és ezért kell lennie egy másik életnek ez után, amelyben meg fogja tenni értük azt, ami ennek az ígéretnek a teljes teljesítését jelenti - hogy ő lesz számukra Isten (Istenük lesz); amire képes is, mert mindenki él az ő számára, és neki van, amivel minden lelket boldoggá tegyen, aki neki él; Ő elég mindnyájuknak, elég minden egyes léleknek.

**Mt 22,23-33--- J. C. Ryle (1816-1900)**

[**https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository\_web.html#mattc22**](https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository_web.html#mattc22)

Ez a szakasz a mi Urunk Jézus Krisztus és a szadduceusok közötti beszélgetést írja le. Ezek a szerencsétlen emberek, akik azt mondták, hogy "nincs feltámadás", a farizeusokhoz és a heródesiekhez hasonlóan megpróbálták kemény kérdésekkel zavarba hozni Urunkat. Hozzájuk hasonlóan ők is azt remélték, hogy "megfogják őt a beszédében ", és ártanak a hírnevének a nép körében. De akárcsak társaik, ők is teljesen összezavarodtak.

Először is, figyeljük meg, hogy **a bibliai igazságokkal szembeni abszurd szkeptikus ellenvetések ősi dolgok**: A szadduceusok a feltámadásról és az eljövendő életről szóló tanítás abszurditását akarták megmutatni. Ezért egy olyan történettel fordultak Urunkhoz, amelyet valószínűleg erre az alkalomra találtak ki. Elmondták neki, hogy egy bizonyos asszony egymás után hét testvérhez ment feleségül, akik mind meghaltak, és nem hagytak maguk után gyermeket. Ezután megkérdezték, hogy "kinek a felesége" lesz ez az asszony a túlvilágon, amikor mindenki feltámad. A kérdés célja világos és átlátszó volt. Valójában a feltámadás egész tanítását akarták megvetés tárgyává tenni, arra akartak célozni, hogy szükségszerűen zűrzavar, viszály és illetlen rendetlenség kell, hogy legyen, ha a halál után a férfiak és a nők újra együttélnek.

Soha nem szabad meglepődnünk, ha hasonló ellenvetésekkel találkozunk a Szentírás tanításaival szemben, és különösen azokkal a tanításokkal szemben, amelyek a másik világról szólnak. Valószínűleg soha nem fognak hiányozni az "értelmetlen emberek", akik "betolakodnak" a láthatatlan dolgokba, és *képzelt nehézségeket* *hoznak fel hitetlenségük mentségére.* A "feltételezett esetek" az egyik kedvenc erődítmény, amelyben a hitetlen elme szeret meghúzódni. Az ilyen elme gyakran felállít egy árnyékot a saját képzeletéből, és úgy harcol vele, mintha az igazság lenne. Az ilyen elme gyakran nem hajlandó megnézni az egyértelmű bizonyítékok elsöprő tömegét, amelyek a keresztyénséget alátámasztják, és megakad egy-egy nehézségen, amelyről azt hiszi, hogy megválaszolhatatlan.

Az ilyen emberek beszéde és érvei egy pillanatra sem ingathatják meg a hitünket. Egyrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy egy Istentől származó vallásban szükségszerűen vannak mély és homályos dolgok, és hogy egy gyermek is feltehet olyan kérdéseket, amelyekre a legnagyobb filozófus sem tud válaszolni. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy a Bibliában számtalan olyan igazság van, amely világos és félreérthetetlen. Először is figyeljünk rájuk, higgyük el őket, és engedelmeskedjünk nekik. Ha így teszünk, nem kell kételkednünk abban, hogy sok, számunkra most érthetetlen dolog még világossá válik. Ha így teszünk, biztosak lehetünk abban, hogy "amit most nem tudunk, azt majd a későbbiekben meg fogjuk tudni".

Másodszor, figyeljük meg, **milyen figyelemre méltó igeszöveget hoz fel Urunk az eljövendő élet valóságának bizonyítására:** A szadduceusok elé tárja azokat a szavakat, amelyeket Isten mondott Mózesnek a csipkebokorban: *"Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene".* (2Mózes 3:6.) Hozzáfűzi a megjegyzést: "*Isten nem a halottak, hanem az élők Istene*". Abban az időben, amikor Mózes ezeket a szavakat hallotta, Ábrahám, Izsák és Jákob már sok éve halott volt és eltemették. Két évszázad telt el azóta, hogy Jákobot, a három közül az utolsót a sírjába vitték. És Isten mégis úgy beszélt róluk, mintha még mindig az Ő népe lennének, és úgy beszélt magáról, mintha még mindig az ő Istenük lenne. Nem azt mondta, hogy "én voltam az Istenük", hanem azt, hogy "én vagyok".

Talán gyakran kísértésbe esünk, hogy kételkedjünk a feltámadás és az eljövendő élet igazságában. De sajnálatos módon *könnyű elméletben tartani ez igazságokat, és mégsem valósítani meg őket a gyakorlatban*. Kevesen vagyunk, akik ne tartanánk helyesnek azon a hatalmas igazságon elmélkedni, amelyet Urunk itt kibontakoztat, és ne adnánk neki kiemelkedő helyet gondolatainkban. Rögzítsük elménkben, hogy ***a halottak bizonyos értelemben még mindig élnek***. Szemünk elől eltávoztak, és helyük nem ismeri őket többé. De **Isten szemében élnek**, és egy napon majd előjönnek a sírjukból, hogy örök ítéletet kapjanak. Nincs olyan, hogy „megsemmisülés”. Ez a gondolat egy nyomorúságos téveszme. A nap, a hold és a csillagok - a szilárd hegyek és a mély tenger - egy napon semmivé lesznek. De a legszegényebb ember leggyengébb csecsemője is örökké élni fog, egy másik világban. Ezt soha ne felejtsük el! Boldog az, aki szívből kimondhatja a nikaiai hitvallás szavait: "*Várom a halottak feltámadását és az eljövendő világ életét"*.

Figyeljük meg végül azt **a leírást, amelyet Urunk ad a férfiak és nők feltámadás utáni állapotáról:** Elhallgattatja a szadduceusok képzelt ellenvetéseit azzal, hogy megmutatja, teljesen félreértették a feltámadás állapotának valódi jellegét. Magától értetődőnek vették, hogy annak egy durva, testi létezésnek kell lennie, mint az emberiségnek a földön. Urunk azt mondja nekik, hogy a túlvilágon valóságos anyagi testünk lehet, és mégis, egy olyan, amely egészen más felépítésű és más szükségletekkel rendelkezik, mint a mostani. Ő csak az üdvözültekről beszél itt, ezt ne feledjük. Az elveszettekről nem tesz említést. Azt mondja: "A feltámadásban nem házasodnak és nem adják őket férjhez, hanem olyanok, mint Isten angyalai a mennyben".

***Keveset tudunk az eljövendő mennyei életről***. Talán az arról alkotott legtisztább elképzeléseinket abból meríthetjük, ha azt nézzük, hogy *milyen nem* lesz az, és nem pedig azt, hogy *milyen* lesz. Ez egy olyan állapot, amelyben nem fogunk többé éhezni, és nem fogunk többé szomjazni. Betegséget, fájdalmat és gyengeséget nem fogunk ismerni. A fogyatkozásnak, az öregségnek és a halálnak nem lesz helye. Nem lesz többé szükség házasságokra, születésekre és a lakosok állandó cserélődésére. Akik egyszer bejutnak a mennybe, örökké ott fognak lakni. •És hogy a negatívumokról a pozitívumokra térjünk át, egy dolgot világosan megmond az ige - ***"olyanok leszünk, mint Isten angyalai".*** Mint ők, mi is tökéletesen, habozás nélkül és fáradhatatlanul fogjuk szolgálni Istent. Mint ők, mi is mindig Isten jelenlétében leszünk. Mint ők, mi is mindig örömmel teljesítjük majd az Ő akaratát. Mint ők, mi is minden dicsőséget a Báránynak adunk. Ezek mély dolgok. De mind igazak.

**Készen állunk-e erre az életre?** Élveznénk-e, ha megengednék, hogy részt vegyünk benne? Kellemes-e számunkra most Isten társasága és Isten szolgálata? Az angyalok foglalkozása olyan-e számunkra, amiben örömünket lelnénk? Ezek komoly kérdések. Szívünknek mennyeinek kell lennie már itt a földön, amíg élünk, ha azt valljuk, reméljük, hogy a mennybe jutunk, amikor egy másik világban feltámadunk. (Kolossé 3:1-4.)

**Mk 12,18-27 --- J. C. Ryle (1816-1900)**

[**https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository\_web.html#mattc22**](https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository_web.html#mattc22)

 Ezek a versek a mi Urunk Jézus Krisztus és **a szadduceusok** közötti beszélgetést tárják elénk. Tudjuk, hogy ezeknek az embereknek a vallása alig volt jobb a hitetlenségnél. **Azt mondták, hogy "nincs feltámadás".** Ők is, akárcsak a farizeusok, úgy gondolták, hogy nehéz kérdésekkel behálózzák és zavarba hozzák Urunkat. •Krisztus Egyháza nem várhatja el, hogy jobban járjon, mint a Mestere. A *formalizmus (képmutatás)* az egyik oldalon és a *hitetlenség* a másikon két ellenség, s ezek támadásaira mindig fel kell készülnünk.

Ebből a szakaszból megtanuljuk, hogy **a hitetlenek érveiben gyakran mennyi ravaszság (igazságtalanság) fedezhető fel.**

A szadduceusok által felvetett kérdés ezt szemléletesen illusztrálja. Beszélnek neki egy asszonyról, aki egymás után hét testvérhez ment feleségül, nem volt gyermeke, és túlélte hét férjét. Azt kérdezik, hogy "kinek a felesége" lesz az asszony mind a hét közül "a feltámadáskor"? Jól sejthető, hogy az eset egy kitalált és nem valós eset volt. A tapasztalat alapján, határozottan a valószínűtlenség színét kelti. Nagyon kevés az esélye annak, hogy egy ilyen eset a valóságban megtörténjék. De ez a szadduceusoknak semmit sem jelentett. Őket csak az érdekelte, hogy nehézséget okozzanak, és ha lehet, elhallgattassák Urunkat. A feltámadás tanát nem volt képük férfiasan tagadni. Így a tanítás lehetséges, vagy feltételezett következményei képezték a talajt, amelyet el akartak foglalni.

Van **három dolog, amit jó, ha észben tartunk, ha kedvünk ellenére bármikor is hitetlenekkel kell vitatkoznunk**.

Először is, ne feledjük, hogy ***a hitetlenek mindig megpróbálnak zaklatni minket a vallás nehézségeivel és bonyolult dolgaival, és különösen azokkal, amelyek az eljövendő világgal kapcsolatosak.*** Amennyire csak lehetséges, kerülnünk kell a vitatkozásnak ezt a módját. Ez olyan, mintha elhagynánk a nyílt terepet, hogy egy dzsungelben harcoljunk. Amennyire csak lehet, **arra kell törekednünk, hogy vitánkat a keresztyénség nagy, egyszerű tényeire és bizonyítékaira tereljük**.

Egy másik dolog: ne feledjük, ***szem előtt tartani az érvelésükben levő tisztességtelenséget és becstelenséget.*** Talán keménynek és szeretetlennek tűnik ezt kimondani. De a tapasztalat azt bizonyítja, hogy szükség van rá. Több ezer hitetlennek vallott ember vallotta be az utolsó napjaiban, hogy soha nem tanulmányozta a Bibliát, amelyet nagy hévvel tagadott, és bár elolvasta a hitetlenek és szkeptikusok műveit, soha nem vizsgálta meg higgadtan a keresztyénség alapjait.

Mindenekfelett ne feledjük, hogy ***minden hitetlennek van lelkiismerete.*** **Erre mindig bátran hivatkozhatunk.** Éppen azok az emberek, akik a leghangosabban és legmegvetőbb módon beszélnek a vallás ellen, gyakran még beszéd közben is tudatában vannak annak, hogy tévednek. Éppen azokról az érvekről, amelyeket gúnyoltak és nevetségessé tettek, végül is gyakran bebizonyosodik, hogy nem dobták el őket.

Másodszor, ebből a szakaszból megtudjuk, **hogy a vallási tévedések nagy többsége a Biblia nem ismerésére vezethető vissza**! Urunknak a szadduceusoknak adott válaszának első szavai ezt világosan kijelentik. Azt mondja: "*Nem azért tévedtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat*?".

**Az itt lefektetett elv igazságát az egyháztörténelem szinte minden korszakában tények bizonyítják**. A reformáció Jósiás korában szorosan összefüggött a törvény könyvének felfedezésével. A zsidók hamis tanításai Urunk korában a Szentírás elhanyagolásának következményei voltak. A keresztyénség sötét korszakai olyan idők voltak, amikor a Bibliát elrejtették s elhallgatták az emberek elől. A protestáns reformáció elsősorban a Biblia lefordításával és terjesztésével valósult meg. Napjainkban azok az egyházak virágoznak a legjobban, amelyek tisztelik a Bibliát. Azok a nemzetek élvezik a legnagyobb erkölcsi világosságot, amelyekben a Bibliát a legjobban ismerik. Hazánkban azokban a gyülekezetekben virágzik leginkább az igaz vallás, ahol a Bibliát a legtöbbet tanulmányozzák. A legistenfélőbb családok azok a családok, amelyek a Bibliát olvassák. A legszentebb férfiak és nők bibliaolvasó emberek. Ezek olyan egyszerű tények, amelyeket nem lehet tagadni.

Engedjük, hogy ezek a dolgok mélyen szívünkbe hatoljanak, és hozzanak gyümölcsöt az életünkben! Ne legyünk tudatlanok a Bibliával kapcsolatban, nehogy halálos tévedésbe essünk! Inkább olvassuk szorgalmasan, és tegyük azt hitünk és gyakorlatunk szabályává. Dolgozzunk azon, hogy a Biblia elterjedjen a világon. Minél többen ismerik a könyvet, annál jobb lesz a világ. Nem utolsósorban tanítsuk meg gyermekeinket arra, hogy értékeljék a Bibliát. A legjobb osztályrész, amit adhatunk nekik, a Szentírás ismerete.

Végül ebből a szakaszból megtudjuk, hogy **mennyire más lesz a dolgok állapota a feltámadás után, mint amiben most élünk**. Urunk azt mondja nekünk, hogy "amikor feltámadnak a halálból, nem házasodnak, és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben ".

Bolondság lenne részünkről tagadni, hogy **az eljövendő életről szóló tanítással kapcsolatban sok nehézség merül fel.** Ennek szükségszerűen így kell lennie. A síron túli világ olyan világ, amelyet halandó szem nem lát, és ezért ismeretlen. Az ottani létezés körülményei szükségszerűen rejtve vannak előttünk, és ha többet mondanának nekünk felőle, valószínűleg nem értenénk meg. Elég, ha tudjuk, hogy *a szentek teste feltámad, és bár megdicsőülve, de olyan lesz, mint a földi testük* - annyira hasonló, hogy azok, akik egyszer már ismerték, újra megismerik őket. De bár valódi testtel támad fel, *a feltámadt szent teljesen megszabadul mindattól, ami most a gyengeség és a gyöngeség bizonyítéka.* A keresztyén jövőbeli létezésében semmi sem lesz olyan, mint Mohamed durva és érzéki Paradicsoma. Éhség és szomjúság nem lesz többé - nem lesz szükség ételre. Nem lesz többé fáradtság és kimerültség - nem lesz szükség alvásra. A halál nem lesz többé - nem lesz szükség születésekre, hogy pótolják az eltávozottak helyét. Isten és az Ő Krisztusának teljes jelenlétét élvezve - a férfiaknak és nőknek nem lesz többé szükségük a házassági kötelékre, hogy segítsék egymást. Képesek lesznek fáradtság nélkül szolgálni Istent, és zavartalanul figyelni Őt - tökéletesen teljesíteni az Ő akaratát, és szüntelen látni az Ő arcát - dicsőséges testbe öltözve - "*olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben*".

**Mindez erős vigaszt nyújt az igaz keresztyén számára**. A mostani testében gyakran "sóhajtozik, megterhelve", a gyengeség és tökéletlenség mindennapi érzése miatt. (2Kor 5:4.) Most sok gondja van ezzel a világgal kapcsolatban - mit egyen, mit igyon, mit vegyen fel -, hogyan intézze ügyeit, hol lakjon, és milyen társaságot válasszon? Az eljövendő világban minden megváltozik. Semmi sem fog hiányozni ahhoz, hogy boldogsága teljes legyen.

Csak egy dolgot kell gondosan szem előtt tartanunk. **Vigyázzunk arra, hogy "az élet feltámadásában" támadjunk fel, és ne "a kárhozat feltámadásában".** (János 5:29.) Az Úr Jézusban hívő ember számára a feltámadás lesz a legnagyobb áldás. A világiak, az istentelenek és a profánok számára a feltámadás nyomorúság és átok lesz. Soha ne nyugodjunk, amíg nem leszünk egyek Krisztussal, hogy Krisztus éljen bennünk, és akkor örömmel tekinthetünk az eljövendő élet elé.

**Lukács 20:27-40 --** **J. C. Ryle (1816-1900)**

[**https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository\_web.html#mattc22**](https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository_web.html#mattc22)

**FELTÁMADÁS ÉS HÁZASSÁG**

Ezekben a versekben **látjuk, milyen régi dolog a hitetlenség**. Azt halljuk, hogy "eljöttek Urunkhoz néhányan a szadduceusok közül, akik tagadták, hogy van feltámadás". Még a zsidó egyházban is, Ábrahám, Izsák és Jákob egyházában, Mózes, Sámuel, Dávid és a próféták egyházában - azt látjuk, hogy voltak vakmerő, bevallott, szemérmetlen kételkedők. Ha ilyen hitetlenség létezett Isten tulajdon népében, ha ilyen dolgokat látunk a zöldellő fán, milyen lehetett a száraz állapot?

**Soha nem szabad meglepődnünk**, amikor hitetlenekről, deistákról, eretnekekről és szabadgondolkodókról hallunk, akik felemelkednek az egyházban, és tanítványokat vonzanak maguk után. Nem szabad ezt furcsa és különös dolognak tartanunk. Ez csak egy bizonyíték a sok közül, hogy az ember bukott és romlott lény. Attól a naptól kezdve, amikor az ördög azt mondta Évának, hogy "bizony nem halsz meg ", és Éva hitt neki, soha nem hiányzott a hitetlenség különféle formáinak állandó egymásutánja. •***A hitetlenség egyetlen modern elméletében sincs semmi újdonság***. Nincs köztük olyan, amelyik ne egy régi betegség lenne, új név alatt. Ezek mind olyan gombák, amelyek spontán módon bújnak elő az emberi természet melegágyában. Valójában nem meglepő dolog, hogy ilyen sokan vannak, akik megkérdőjelezik a Biblia igazságát. A csoda inkább az, hogy egy bukott világban a szadduceusok szektája ilyen kicsi.

**Vigasztaljon bennünket az a gondolat,** hogy az évek hosszú során keresztül mindig az igazság fog győzedelmeskedni. Lehet, hogy szószólói gyakran gyengék, és érveik nagyon erőtlenek. De magában az ügyben rejlik egy olyan erő, amely életben tartja azt. Az olyan merész hitetlenek, mint Porphyr, Julianus, Hobbes, Hume, Voltaire és Paine időről időre felbukkannak, és felfordulást keltenek a világban. De nem keltenek maradandó benyomást. Elmennek, mint a szadduceusok, elmennek a saját helyükre. ***A keresztyénség nagy bizonyítékai megmaradnak, mint a piramisok, megingathatatlanul és mozdulatlanul. A "pokol kapui" soha nem győznek Krisztus igazsága ellen.*** (Máté 16:18.)

Másodszor, ezekben a versekben **látjuk, hogy a szkeptikusok kedvenc fegyvere a "feltételezett eset".** Azt halljuk, hogy a szadduceusok egy olyan nehézséget hoztak Urunk elé, amely egy olyan asszony esetéből adódott, aki egymás után hét testvérhez ment feleségül. Azt vallották, hogy tudni szeretnék, hogy "a hét közül kinek a felesége" lesz az asszony a feltámadáskor. **A kérdezés szándéka világos és egyértelmű. Megvetéssel akarták illetni az eljövendő életről szóló egész tanítást**. Maga az eset olyan, amiről nem feltételezhetjük, hogy valóban felmerült volna. A legnagyobb valószínűséggel úgy tűnik, hogy ez egy alkalomra rögtönzött, kitalált történet volt, hogy nehézséget okozzon, és érvül szolgáljon.

**Ilyen érveléssel gyakran találkozunk, a szkeptikus gondolkodású emberek társaságában**. Valamilyen elképzelt nehézség vagy bonyodalom, amely valószínűleg az eljövendő világ dolgainak valamelyik elképzelt állapotával függ össze, gyakran bizonyul a hitetlenek erősségének. "Ezt nem értheti meg! Nem tudja összeegyeztetni! Felháborítónak és abszurdnak tűnik számára! Sérti a józan eszét!" - gyakran használják ezt a kifejezést.

Az ilyen érvelés egy pillanatra sem szabad, hogy megingasson bennünket. Először is*,* ***semmi közünk a "feltételezett és elképzelt esetekhez****".* Elég idő lesz arra, hogy megvitassuk őket, amikor valóban felmerülnek. ***Elég, ha a tényekről úgy beszélünk és vitatkozunk, ahogyan azok vannak.*** Másrészt, puszta ***időpocsékolás egy eljövendő világban való létezés állapotával kapcsolatos nehézségeken spekulálni****.* Olyan keveset tudunk a körülöttünk lévő látható világon túlról, hogy nagyon rosszul ítéljük meg, mi lehetséges vagy nem lehetséges a láthatatlan világban. ***A síron túli ezer dolognak (a dolog természetéből adódóan) szükségszerűen érthetetlennek kell lennie számunkra jelenleg.* *Addig is az a bölcsességünk, hogy türelmesen várjunk.*** Amit most nem tudunk, azt majd meg fogjuk tudni a későbbiekben.

Harmadszor, ezekben a versekben **látunk valamit a szentek létezésének valódi jellegéből az eljövendő világban**: Azt olvassuk, hogy Urunk ezt mondta a farizeusoknak: "***De az eljövendő korban nem így lesz****. Mert azok, akik méltók arra, hogy feltámadjanak a halálból, akkor nem lesznek házasok. És soha többé nem fognak meghalni. E tekintetben olyanok, mint az angyalok. Ők Isten gyermekei, akiket új életre támasztott fel*."

**Két dolog teljesen világos ebből a leírásból**, ami a dicsőségben lévő szenteket illeti. Az egyik, hogy ***boldogságuk nem testi, hanem lelki boldogság***. "Nem házasodnak, és nem is adják őket férjhez". A megdicsőült test nagyon különbözni fog a mostanitól. Nem lesz többé akadálya és gátja a hívő jobb természetének. Alkalmas lakhely lesz a megdicsőült lélek számára. Másrészt a ***boldogságuk örökkévaló lesz***. "Nem halhatnak meg többé." " Nem lesz szükség születésekre, a halál okozta állandó veszteség pótlására. A gyengeség, a betegség, az erőtlenség és tehetetlenség egyáltalán nem lesz többé. Az átok teljesen el lesz távolítva. Maga a halál is meghal.

**Annak a természete, amit mi "mennyországnak" nevezünk, olyan téma, amelynek gyakran kellene foglalkoztatnia gondolatainkat.** Kevés olyan téma van a vallásban, amely annyira alkalmas arra, ***hogy megmutassa a meg nem tért emberek teljes ostobaságát,*** és azt a ***szörnyű veszélyt,*** amelyben állnak. Egy olyan ***mennyország, ahol minden öröm lelki, bizonyára nem lenne mennyország egy megtéretlen lélek számára!***

Kevés olyan téma van, amely ennyire **alkalmas arra, hogy felvidítsa és élénkítse az igazi keresztyének elméjét**. Az a szentség és lelki-szellemi gondolkodás, amelyet ebben az életben követ, lesz az örökkévaló lakhelyének igazi légköre. A családi kapcsolatok gondjai nem fogják többé elvonatkoztatni az elméjét. A halálfélelem nem fogja többé rabságba ejteni. Ezzel a tudattal nyomuljon hát előre és viselje türelmesen a keresztjét. A menny kárpótolni fog mindenért!

Végül ezekben a versekben **látjuk a feltámadásba vetett hit ősiségét**: Urunk megmutatja, hogy ez Mózes hite volt. "Hogy a halottak feltámadnak, azt Mózes is megmutatta az égő csipkebokornál".

A feltámadásba és az eljövendő életbe vetett hit a világ kezdete óta Isten minden népének egyetemes hite. Ábel, Énók, Noé, Ábrahám és **az összes pátriárka olyan emberek voltak, akik egy jobb örökséget vártak, mint ami itt lent volt. "Olyan várost kerestek, amelynek alapjai vannak".** "Egy jobb országra vágytak, vagyis egy mennyei országra." (Zsidók 11:10-16.)

Horgonyozzuk le a saját lelkünket szilárdan erre **a nagy alapigazságra, "hogy mindnyájan feltámadunk".** Bármit mondjanak is az ősi vagy modern szadduceusok, higgyük szilárdan, hogy **nem vagyunk olyanok, mint az elpusztuló állatok,** és hogy **lesz "a halottaknak feltámadása, igazaknak és az igazságtalanoknak egyaránt". (**ApCsel 24:15.) Erre az igazságra való emlékezés ***felvidít bennünket a megpróbáltatás napján, és megvigasztal bennünket a halál óráján***. Érezni fogjuk, hogy ha a földi jólét el is hagy bennünket, van egy eljövendő élet, ahol nincs változás. Érezni fogjuk, hogy bár a férgek elpusztítják a testünket, de egykor a testünkben meg fogjuk látni Istent. (Jób 19:26.) Nem fogunk mindig a sírban feküdni. A mi Istenünk "nem a holtak, hanem az élők Istene".

**2023. május 21. Vasárnapi bibliaóra: Az élet feladatai**... **Préd 9,10-14. Préd 11,1-6**

**10** *A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. 11 Éld életedet a te feleségeddel, a kit szeretsz, a te hiábavaló életednek minden napiban, a melyeket [Isten] adott néked a nap alatt, a te hiábavalóságodnak minden napiban; mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melylyel munkálódol a nap alatt. 12 Valamit hatalmadban van cselekedni, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség nincs a Seolban, a hová menendő vagy. 13 Fordítván magamat látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség; hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek. 14 Mert nem is tudja az ember az ő idejét; mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak a tőrben, miképen ezek, azonképen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljő reájok hirtelenséggel. 15 Ezt is bölcseségnek láttam a nap alatt, és ez én előttem nagy volt. 16 [Tudniillik, hogy egy] kicsiny város [volt,] és abban kevés ember [volt,] és eljött az ellen hatalmas király, és azt körülvette, és az ellen nagy erősségeket épített. 17 És találtatott abban [egy] szegény ember, a ki bölcs volt, és az ő bölcseségével a várost megszabadította; de senki meg nem emlékezett arról a szegény emberről. 18 Akkor én azt mondám: jobb a bölcseség az erősségnél; de a szegénynek bölcsesége útálatos, és az ő beszédit nem hallgatják meg. 19 A bölcseknek nyugodt beszédét inkább meghallgatják, mint a bolondok közt uralkodónak kiáltását. 20 Jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál; és egy bűnös sok jót veszt el.….*

***Préd 11,1-6*** *1 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt. 2 Adj részt hétnek vagy nyolcznak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. 3 Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre; és ha leesik a fa délre vagy északra, a mely helyre leesik a fa, ott marad. 4 A ki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, nem arat. 5 Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében; azonképen nem tudod az Istennek dolgát, a ki mindeneket cselekszik. 6 Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind*

**-**

**Préd 9,4-10 -- Matthew Henry:**

[**https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/ecclesiastes/9/4/9/4/**](https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/ecclesiastes/9/4/9/4/)

 …

(10).…..**Foglalkozzunk az élet dolgaival, amíg az élet tart, és használjuk ki annak örömeit úgy, hogy azok által alkalmassá váljunk a feladatokra**: "*Azért egyél örömmel és vidám szívvel,* nem azért, hogy a te lelked kényelembe helyezd (mint Luk 12,19), hanem hogy a te lelked annál több fáradságot vegyen, és az Úr öröme legyen az ő ereje és olaj a kerekeihez", Préd 9,10. **Bármi tennivalót talál a kezed, tedd meg erőddel.** Figyeld meg itt: (1.) **Nemcsak kapni, hanem tenni is kell valamit ebben az életben**, és a legfőbb jó, ami után tudakozódnunk kell, az a jó, amit tennünk kell, Préd. 2,3. Ez itt a szolgálat világa; az eljövendő pedig a jutalom világa lesz. Ez a próbaidő és az örökkévalóságra való felkészülés világa; ittlétünk a munkánk és a jó életvitel miatt történik. (2.) **A lehetőség arra való, hogy a kötelességre vezessen és serkentsen**. Azt kell tennünk, amit a kezünk megtehet, amit az alkalom megkíván; és egy tevékeny kéz mindig talál valami olyat, ami jóra fordul. Amit szükségképpen meg kell tenni, kezünk abban itt megtalálja a megtételének az árát, Péld 17,16. (3.) **Amit jót tehetünk, amire lehetőségünk van, azt meg kell tennünk, amíg lehetőségünk van rá, és tennünk kell azt erőnkkel, gondossággal, lendülettel és elszántsággal, bármilyen nehézségekbe és elkedvetlenítő akadáyokba ütközünk is közben.** Az aratási napok dolgos napok; és addig kell a szénát menyerni, amíg a nap süt. Istent szolgálnunk és üdvösségünket munkálnunk kell minden erőnkkel, ami bennünk van, és minden erőnk is túl kevés. (4.) **Jó okunk van arra, hogy annak cselekedeteit, aki küldött minket, nappal végezzük, mert jön az éjszaka, amikor senki sem tud dolgozni,** Jn 9:4. Már most fel kell kelnünk és cselekednünk kell minden lehetséges szorgalommal, mert a mi cselekvési időnk rövidesen véget ér, és nem tudjuk, milyen hamar. De azt tudjuk, hogy ha az élet munkáját nem végezzük el, amig a mi időnk letelik, akkor örökre melléfogtunk: *"Nincs munka, amit el kell végezni, sem eszköz, hogy elvégezzük vele, nincs tudás, hogy elmélkedjünk rajta, sem bölcsesség, hogy gyakoroljuk, a sírban, ahová megyünk*". **Mindannyian a sír felé tartunk; minden nap egy lépéssel közelebb visz hozzá**; **amikor a sírban leszünk, már túl késő lesz kijavítani életünk hibáit,** túl késő lesz megbánni és megbékélni Istennel, túl késő lesz bármit is elraktározni az örök életre; most kell megtenni, vagy soha. A sír a sötétség és a csend földje, és ezért ott nem lehet semmit sem tenni a lelkünkért; most kell megtenni, vagy sohasem, Jn 12:35.

**Préd 9,11-12 Matthew Henry**

A prédikátor itt, hogy még inkább bizonyítsa a világ hiábavalóságát, és hogy meggyőzzön minket arról, hogy minden cselekedetünk Isten kezében, és nem a mi kezünkben van, **rámutat a jövőbeli események bizonytalanságára és esetlegességére**, **és arra, hogy azok milyen gyakran ellentmondanak a kilátásainknak.** Előbb arra buzdított bennünket (Préd 9,10), hogy minden erőnkkel tegyük, amit tennünk kell; itt azonban arra emlékeztet bennünket, hogy **amikor már mindent megtettünk, a kérdést Istenre kell bíznunk, és nem szabad önbizalommal sikert ígérnünk magunknak**.

I. **Gyakran csalódunk abban a jóban, amiben nagy reménységünk volt**, Préd 9:11. Salamon maga is megállapította, és azóta is sokan tették ezt a megfigyelést, hogy **az események, mind a köz-, mind a magánügyekben, még a legracionálisabb kilátásoknak és valószínűségeknek sem mindig felelnek meg.** Nulli fortuna tam dedita est ut multa tentanti ubique respondeat - *A szerencse senkinek sem adja meg magát úgy, hogy biztosítsa számára a sikert, bármennyi vállalkozása is legyen*. (Seneca). A dolgok kimenetele gyakran megmagyarázhatatlanul keresztűlhúzza minden ember várakozását, hogy a legmagasabbak ne legyenek elbizakodottak, a legalacsonyabbak ne legyenek kétségbeesettek, hanem mindannyian alázatos függésben éljenek Istentől, akitől minden ember ítélete származik.

1. **Példákat hoz fel a csalódásra**, még akkor is, amikor az módszerek és eszközök a legbíztatóbbak voltak és tisztességesnek ígérkeztek. (1.) Az ember azt gondolná, hogy a futásnál a legkönnyebb lábúaknak kell megnyerniük a díjat; és mégis, ***a verseny nem mindig a gyorsaké***; történik valami baleset, ami hátráltatja őket, vagy túlságosan biztosak, és ezért lanyhák, és így hagyják, hogy a lassúbbak kapják előlük a rajtot. (2.) Azt gondolnánk, hogy a harcban mindig a legnépesebb és legerősebb sereg győz, és az egyéni küzdelemben a bátor és hatalmas bajnok nyeri a babért; de ***a harc nem mindig az erősebbeké***; egyszer egy filiszteusokból álló sereget megfutamítottak Jonatán és a fegyverhodozója; egy közületek ezer embert is üldöz; s egy ügy jósága gyakran győzött a legfélelmetesebb hatalommal szemben. (3.) Az ember azt gondolná, hogy az értelmes embereknek mindig jómódúaknak kell lenniük, és hogy azok, akik tudják, hogyan kell élni a világban, nemcsak bőséges ellátásban részesülnek, hanem nagy birtokokat is szereznek; mégsem mindig így van; még ***a kenyér sem mindig a bölcseké***, ***még kevésbé mondható, hogy a gazdagság mindig az értelmes embereké***. Sok leleményes ember és üzletember, aki láthatóan virágzott a világban, furcsa módon visszaesett, és semmire sem jutott. (4.) Az ember azt gondolná, hogy azok, akik ismerik az embereket, és értik az alkalmazkodás művészetét, mindig előnyt élveznek, és elnyerik a nagy emberek mosolyát; de ***sok leleményes ember csalódott, és homályban töltötte napjait, sőt, kegyvesztetté vált***, és talán éppen azokkal a módszerekkel tette tönkre magát, amelyekkel felemelkedését remélte, mert ***a kedvezés (tisztelet) nem mindig az ügyes embereknek jár***, hanem olykor az ostobáknak kedveznek, a bölcseket pedig rosszallóan nézik.

2. Mindezeket a csalódásokat visszavezeti egy uralkodó hatalom és gondviselés uralmára, amelynek rendelkezései számunkra véletlenszerűnek tűnnek, és mi ***véletlennek*** nevezzük őket, de valójában ***Isten határozott tanácsa és előre tudása szerint történnek***, amelyet itt ***idő szerintinek (történet szerintinek)*** nevezünk e könyv nyelvén, Préd 3,1; Zsolt 31,15 szerint. Az *idő és a véletlen* mindannyiukkal megtörténik. A szuverén Gondviselés megtöri az emberek intézkedéseit, szétzúzza reményeiket, és megtanítja őket arra, hogy **az ember útja nem önmagában van, hanem az isteni akaratnak van alávetve**. ***Használnunk kell az eszközöket, de nem szabad rájuk hagyatkoznunk; ha sikerrel járunk, Istennek kell dicséretet adnunk (Zsolt 44:3); ha keresztet vet ránk, el kell fogadnunk az ő akaratát, és el kell fogadnunk a sorsunkat.***

II. **Gyakran meglepődünk a bajokon, amelyektől eddig kevéssé féltünk** (Préd 9,12): Az ember nem ismeri az ő saját idejét; szerencsétlenségének, bukásának, halálának idejét, amelyet a Szentírás *a mi napunknak és óránknak* nevez. 1. **Nem tudjuk, hogy milyen bajok állnak előttünk**, amelyek elragadnak minket a dolgainktól, és kivesznek a világból; hogy milyen idő és véletlen következhet ránk, és hogy mit hozhat egy nap vagy egy éjszaka. ***Nem a mi dolgunk tudni az időket,*** nem, még a saját időnket sem, hogy mikor és hogyan fogunk meghalni. Isten bölcsességében sötétségben tartott minket effelől, hogy mindig készen álljunk. 2. **Lehet, hogy éppen abban a dologban találkozunk bajjal, amelyben a legnagyobb megelégedettséget és előnyt ígérünk magunknak**; ahogy a halakat és a madarakat a csábításukra kirakott csali a hálóba és a csapdába csalja, amelybe mohón kapnak bele, úgy az emberek fiai is gyakran csapdába esnek a gonosz időben, amikor az hirtelen rájuk szakad, mielőtt észrevennék. És ezek a dolgok is egyformán érnek mindenkit. Az emberek gyakran ott találják meg a veszedelmüket, ahol az áldást keresték, és ott találják a halálukat, ahol zsákmányt véltek találni. Soha ne legyünk tehát biztosak, hanem mindig készen álljunk a változásokra, hogy ha hirtelen jönnének is, de ne okozzanak meglepetést vagy rémületet számunkra.

**Préd 9,13-18 --Matthew Henry**

[**https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/ecclesiastes/9/13/9/13/**](https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/ecclesiastes/9/13/9/13/)

**Salamon még mindig a bölcsességet ajánlja nekünk**, mint ami szükséges a békénk megőrzéséhez és ügyeink tökéletesítéséhez, bármilyen hiábavalóságok és keresztek alá vettesenek is emberi ügyeink. Azt mondta (Préd 9,11), hogy a kenyér nem mindig a bölcseké; de ezért nem akarja, hogy azt higgyük, hogy lebecsüli vagy elriasztja a bölcsességet, nem, még mindig megtartja azt az elvét, hogy ***a bölcsesség felülmúlja a bolondságot, mint a világosság a sötétséget*** (Préd 2: 13). És szeretnünk és elfogadnunk kell a bölcsességet, és az kell írányítson minket, saját belső értéke miatt, és azért a képességért, amelyet ad nekünk, hogy ***mások szolgálatára legyünk, még ha mi magunk nem is jutunk gazdagsághoz és előkelőséghez általa***. Ez a bölcsesség, - vagyis az, amit itt leír, az a bölcsesség, amely képessé teszi az embert arra, hogy hazáját annak érdekei iránti tiszta szeretetből szolgálja, amikor ő maga nem nyer belőle semmiféle előnyt, nem, még köszönetet sem a fáradozásaiért, vagy hírnevet abban, - ez az **a bölcsesség, amely, Salamon szerint, nagynak tűnt neki**, Préd 9,13. A **közszellem,** a magánéletben, olyan bölcsesség, amelyet azok, akik értik a különböző dolgokat, nem tekinthetnek másnak, mint igen nagyszerűnek.

I. **Salamon itt egy példát említ, amely valószínűleg tényleg megtörténhetett**, valamelyik szomszédos országban; **egy szegény emberről beszél, aki bölcsességével nagy szolgálatot tett a közveszély és szorultság idején (**Préd 9,14): Volt *egy kis város* (nem volt nagy érték, bárki is volt az ura); *kevés ember volt benne*, hogy megvédje; és az emberek, ha bátrak, a legjobb erődítményei egy városnak. Itt viszont kevés ember volt, és mivel kevesen voltak, ezért gyöngék, félénkek voltak, és készek volt feladni a várost, mint amely nem tartható. Ez ellen *a kis város ellen egy nagy király jött nagyszámú sereggel,* és ostromolta azt, vagy büszkeségből, vagy birtoklási vágyból, vagy bosszúból, mert talán valamilyen sértés érte, hogy megfenyítse és elpusztítsa. Mivel erősebbnek tartotta, mint amilyen volt, nagy bástyákat épített ellene, hogy onnan ostromolhassa, és nem kételkedett abban, hogy rövid időn belül urává teszi magát. **Lám, mennyi igazságtalan bosszúságot okoznak a nagyravágyó fejedelmek ártalmatlan szomszédaiknak!** Ennek a nagy királynak nem kellett félnie ettől a kis várostól; miért kellett hát ennyire rettegtetnie? Kevés haszna lehetett belőle; miért kellett tehát ilyen nagy költséget vállalnia, hogy megszerezze? De amilyen oktalanok és telhetetlenül kapzsiak a kis emberek néha, hogy házhoz házat, mezőhöz mezőt ragasszanak, olyanok gyakran a nagy királyok is, hogy városhoz várost, tartományhoz tartományt csatolnak, hogy egyedül csak ők legyenek a földön, Ézs 5,8. **Győzelem és siker kísérte az erőst?** Nem; ebben a kis városban, a kevés ember között, aki benne volt, találtak ***egy szegény bölcset*** - egy *bölcset*, aki mégis *szegény* volt, és nem részesült előnyben a városban semmilyen jövedelmező vagy hatalmi helyen. A bizalmi helyeket nem érdemük és alkalmasságuk szerint kapták az emberek, különben egy ilyen bölcs, mint ez, nem lett volna szegény ember. Most pedig: 1. **Mivel bölcs volt, a várost szolgálta, noha szegény volt**. Nyomorúságukban felkeresték őt (Bir 11,7), és tanácsát és segítségét kérték; ő pedig ***bölcsességével megszabadította a várost,*** vagy az ostromlottaknak adott okos utasításokkal, amelyekkel valami rejtett cselszövésre irányította őket saját biztonságuk érdekében, vagy pedig az ostromlókkal kötött okos szerződéssel, mint az Ábel asszonya, 2Sám 20,16. Nem szidta őket a megvetés miatt, amellyel őt megvetették, hogy eddig kihagyták a tanácsukból; és nem mondta nekik, hogy ő szegény, és nincs vesztenivalója, ezért nem érdekli, mi lesz a várossal; hanem **mindent megtett a városáért, és sikerrel lett megáldva**. *A magánérdekeket és a személyes sérelmeket mindig fel kell áldozni a közjó érdekében, és el kell felejteni, ha a közjóról van szó*. 2. **Mivel szegény volt, a város lenézte őt, noha bölcs volt, és eszköz volt abban, hogy mindannyiukat megmentse a pusztulástól**: *Senki sem emlékezett arra a szegény emberre;* jó szolgálataira nem figyeltek fel, nem jutalmazták meg, nem tették rá a becsület jeleit, hanem ugyanolyan szegénységben és ismeretlenségben élt, mint korábban. Gazdagságot nem juttattak ennek az értelmes embernek, sem megtiszteltetést ennek az ügyes embernek. Sokan, akik fejedelemüktől és hazájuktól jót érdemeltek, rosszul lettek fizetve; ilyen hálátlan világban élünk. **Jó, hogy van egy hűséges Isten, akiben a hasznos emberek bízhatnak, aki bőkezű jutalmazójuk lesz**; mert az emberek között a nagy szolgálatokat gyakran irigylik, és rosszal jutalmazzák a jót.

**Préd 11,1-6 Matthew Henry**

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/ecclesiastes/11/1/11/1/>

***1 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt. 2 Adj részt hétnek vagy nyolcznak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. 3 Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre; és ha leesik a fa délre vagy északra, a mely helyre leesik a fa, ott marad. 4 A ki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, nem arat. 5 Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében; azonképen nem tudod az Istennek dolgát, a ki mindeneket cselekszik. 6 Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind.***

Salamon ebben a könyvben gyakran biztatta a gazdagokat, hogy jó lélekkel élvezzék gazdagságuk kényelmét; itt pedig arra sürgeti őket, hogy tegyenek jót másokkal, és bőkezűen legyenek jóltevők a szegényekkel, ami egy másik napon bőségesen megtérül majd számukra. Figyeljétek meg -

**I. Hogyan van itt ajánlva maga** **a kötelesség nekünk**: Préd 11,1. 1. ***Vesd kenyeredet a víz színére***, kenyérgabonádat az alacsony helyekre (így értik némelyek), utalva a földművesre, aki kimegy, drága magot tartva kezében, hogy elszórja azt. •Kenyérgabonát von meg családjától a magvetésre, tudván, hogy e nélkül nem lehet aratása a másik évben. Így a jótékony ember a kenyérgabonából magvetésre valót különít el, s megrövidíti magát a szegények ellátására, hogy minden víz mellé vethessen (Ézs 32,20), mert amint vet, úgy arat, Gal 6,7. •A folyóvizek aratásáról olvasunk, Ézs 23,3. A víz a Szentírásban a sokaságra vonatkozik (Jel 16,5), és a szegények sokasága vesz körül bennünket (nem hiányoljuk a szeretet tárgyait); a víz a gyászolókra is van alkalmazva: a szegények a szomorú emberek. •***Kenyeret*** kell adnod, az élet szükséges támaszait; nemcsak jó szavakat, hanem jó dolgokat kell nyújtanod, Ézs 58,7. A ***te*** kenyered legyen az, amit becsületesen szereztél; nem szeretet az, hanem ártalom, ha azt adjuk, amit nincs jogunkban sajátunkként adni; először *igazságosan cselekedj*, azután pedig *szeresd az irgalmasságot*. "A *te* kenyeredet add, a melyet magadnak szántál; a szegényeknek is legyen részük veled, mint Jóbnak volt, Jób 31,17. •Adj bőkezűen a szegényeknek, mint a mit a vizekre vetnek. Küldd el előre, egy hajóútra, küldd el, mint egy merész vállalkozást, mint a kereskedők, akik a tengerre szállnak. Bízd a vizekre, nem fog elsüllyedni!"

2. "***Adj részt*** *hétnek, vagy nyolcnak is*, vagyis legyetek nagylelkűek és bőkezűek a jótékonysági cselekedetekben". (1.) "Adj sokat, ha Isten megáldott, és bőven adhatsz; ne csak alamizsnát, hanem *részt*, ne egy-két darabot csupán, hanem étkezési tartalékot; adj nagy adagot, ne szűkmarkúan; adj jó mértékkel (Luk 6,38); légy nagylelkű az adakozásban, mint azok, akik ünnepi napokon részt küldtek azoknak, akiknek semmit sem készítettek (Neh 8,10), méltó adagokat." (2.) "***Adj sokaknak,******hétnek is, nyolcnak is***; ha *hét* jótékonyságra szoruló személlyel találkozol, adj mindnyájuknak, aztán ha találkozol egy nyolcadikkal, annak is adj, ha pedig még nyolccal, adj azoknak is, mindnyájuknak. Ne mentegesd magad azzal a jóval, amit már megtettél, felmentést keresve így a jótól, amit még meg kell tenned, hanem tarts ki, és gyarapodj abban. Nehéz időkben, amikor a szegények száma megnő, a te jótékonyságod is arányosan bővüljön." Isten gazdag irgalmasságban mindenkihez, mindnyájunkhoz, bár méltatlanok vagyunk; bőkezűen ad, és nem hányja fel a korábbi adományokat, és mi ugyanúgy, irgalmasok kell legyünk, mint a mi mennyei Atyánk.

**II. Az okok, amelyekkel ezt ránk erősíti.** *Vegyük figyelembe azt, hogy*

1. **Jutalmunk a jócselekedetekért nagyon biztos. "**Ha ***a vízbe veted*** is, és elveszettnek látszik, s azt hiszed, hogy olyan, akárcsak a jó szó, mit adtál vele, és valószínűleg soha többé nem hallasz róla: mégis *sok nap múlva* ***megtalálod***; ahogy a földműves bőséges termésben találja meg újra a magját, a kereskedő pedig gazdag hozamban a vállalkozását. Nem veszett el, hanem jól el van helyezve, be van biztosítva; teljes kamatot hoz Isten gondviselésének jelen ajándékaiból és Lelkének kegyelmeiből és vigasztalásaiból; és a főösszeg biztos, a mennyben el van téve, mert az Úrnak van kölcsönadva." Ez a jótétemény nem veszett el, hanem jól el van helyezve, jól be van biztosítva. •A pogány Seneca el tudta mondani: Nihil magis possidere me credam, quam bene donata - *Semmit sem birtokolok olyan tökéletesen, mint azt, amit elajándékoztam.* Hochabeo quodcunque dedi; hae sunt divitiae certae in quacunque sortis humanae levitate - *Amit szétosztottam, azt még mindig birtoklom; ezek a gazdagságok velem maradnak az élet minden viszontagságában*. "*Meg fogod találni*, talán nem gyorsan, de ***sok nap múlva***; a visszatérés lassú lehet, de biztos, és annál bőségesebb." •A búza, a legértékesebb gabona, a leghosszabb ideig alszik a földben. A kereskedők hosszú utakkal érik el a legjobb hozamot.

**2. A jócselekedetekre való alkalmunk nagyon bizonytalan:** "*Nem tudod, mi rossz lehet a földön*, ami megfoszthat téged vagyonodtól, és megfoszt a jócselekedetekre való képességedtől is, ezért, amíg van rá pénzed, bőkezűen bánj vele, használd ki a mostani időszakot, mint a földműves a földjét beveti, mielőtt a fagy eljönne." • **Van okunk rosszra számítani a földön, mert bajra születtünk.** Hogy mi lesz a rossz, azt nem tudjuk, de hogy készen álljunk rá, bármi legyen is az, ez a bölcsességünk; hogy a jólét napján jóban legyünk, jót cselekedjünk. •Sokan ezt hozzák fel érvként a szegényeknek való adakozás ellen: mert, mondják, nem tudni, milyen nehéz idők jöhetnek, amikor ők maguk is nélkülözhetnek; holott éppen ezért inkább kellene jótékonykodnunk, hogy amikor rossz napok jönnek, az vigasztaljon bennünket, hogy jót tettünk, amíg tudtunk. Akkor remélhetjük, hogy mind Istennél, mind az embereknél igalmasságot találunk, és ezért most kell irgalmat mutatnunk. Ha a szeretet jótéteményei által Istenre bízzuk azt, amink van, úgy jó kezekbe adjuk a rossz idők ellen.

**III. Hogyan hárítja el azokat az ellenvetéseket, amelyeket e kötelesség ellen felhozhatnának, és a szeretetlen gondolkodás kifogásait.**

**1. Némelyek azt fogják mondani, hogy amijük van, az az övék, és a saját használatukra van**, és azt kérdezik: Miért kellene azt így a vízre vetnünk? Miért vegyem kenyeremet és húsételemet, és adJak oda nem tudom kinek? •Így érvelt Nábál, 1Sám 25:11. "Nézz fel, ember, és gondold meg, milyen hamar éhen halnál a kopár földön, ha ***a felhők a fejed fölött*** így érvelnének, hogy a vizeik magukért vannak. De látod, hogy ***mikor tele vannak esővel, kiürítik magukat a földre,*** hogy azt gyümölcsözővé tegyék, míg el nem fáradnak, és ki nem merülnek az öntözésben, Jób 37,11. Vajon az egek ilyen bőkezűek-e a szegény földdel szemben, amely oly messze van alattuk, és te neheztelsz-e bőkezűségedre szegény testvéreddel szemben, aki csontodból való csont?” •**Vagy fogalmazhatjuk így**: egyesek azt mondják majd: "Bár mi keveset adunk a szegényeknek, de hála Istennek, van olyan jó szívünk, mint bárki másnak". Nem, mondja Salamon: ha a felhők tele vannak esővel, kiürülnek; **ha a szívben szeretet van, az biztosan megmutatja magát**, Jak. 2,15.. Aki az éhezők felé nyújtja *lelkét*, az kinyújtja feléjük a *kezét* is, amint lehetősége van rá.

**2. Némelyek azt fogják mondani, hogy a hasznosságuk területe alacsony és szűk; nem tudnak olyan jót tenni, mint amire mások képesek, akik közismertebb állásokban vannak; és ezért tétlenül ülnek, és nem tesznek semmit.** Nem, mondja, ott, ***ahol a fa kidől***, vagy ahol történetesen van, ***ott lesz***, azok javára, akikhez tartozik. Éppen így, minden embernek azon kell fáradoznia, hogy áldássá legyen azon a helyen, bárhol legyen is az, ahová Isten gondviselése veti. Bárhol vagyunk, mindenütt találunk jó munkát, ha csak szívünk van hozzá. •**Vagy fogalmazhatjuk így**: egyesek azt fogják mondani: "Sokan mutatkoznak a szeretet tárgyaként olyanok, akik méltatlanok, és nem tudom, kinek illik adni". "Ne törődj ezzel" (mondja Salamon); "adj olyan megfontolt belátással, ***amennyire csak tudsz***, és akkor elégedett lehetsz, még ha az illető méltatlannak bizonyulna is jótékonyságodra; ha őszinte szívvel adod, nem veszíted el jutalmadat; akármerre irányul a jótékonyság***, északra vagy délre***, a te hasznodat fogja élvezni". •Ezt általában a **halálra alkalmazzák**; ezért tegyünk jót, és mint a jó fák, hozzuk az igazság gyümölcseit, mert a halál hamarosan eljön és levág minket, és akkor a boldogság vagy a nyomorúság megváltoztathatatlan állapotára leszünk ítélve, a szerint, amit a testben tettünk. Ahogy a fa a halálkor kidől, úgy fog valószínűleg az örökkévalóságig feküdni.

3. **Néhányan kifogásolják a sok csüggesztő, elkeserítő körülményt, amelyben a szeretetszolgálatuk során részük volt.** Volt, hogy azt rótták fel nekik, hogy • „*büszkék és farizeusok”*; • „*kevés az adakozásuk”, és megvetik őket, ha nem adakoznak úgy, mint mások;* •meglehet *gyermekeiknek szükségük lehet rá, és jobb, ha félreteszik nekik*; •adót kell fizetniük és •vásárlásokat kell végrehajtaniuk; •nem tudják, milyen hasznát veszik majd mások jótékonyságuknak, és milyen módon fogják azt elkönyvelni (hogy fogják fogadni.., nehogy félremagyarázzák)… - Ezekre és száz hasonló ellenvetésre válaszol egy szóval (Préd 11: 4): ***Aki a szelet figyeli, az nem vet***, - ami a jótéteményt jelenti; és ***aki a felhőket figyeli, az nem arat,*** ami a jó megszerzését jelenti. Ha így megállunk, s minden kis nehézséget felnagyítunk, és a legrosszabbnak tüntetjük fel, kifogásokat támasztunk, és nehézséget és veszélyeket képzelünk oda, ahol nincs is, akkor soha nem fogjuk folytatni, még kevésbé véghezvinni a munkánkat, és nem fogunk semmit sem elérni belőle. •Ha a földműves minden elszálló felhő miatt megtorpanna s abbahagyná a vetést, és minden széllökés miatt otthagyná az aratást, akkor az év vége nagyon rossz számlát adna a gazdálkodásáról. •**A vallás kötelességei éppoly szükségesek, mint a vetés és az aratás,** és éppúgy a saját hasznunkra válnak. A csüggedések, amelyekkel e kötelességekben találkozunk, csak olyanok, mint a szél és a felhők, amelyek nem ártanak nekünk, és amelyeket azok, akik egy kis bátorságot és elszántságot készek felvenni, megvetnek és könnyen áttörnek. •***Jegyezzük meg:* Azok, akiket apró és látszólagos nehézségek eltántorítanak és elriasztanak a nagy és valódi kötelességektől, soha semmit sem fognak elérni a vallásban, mert mindig támad valami szél, valami felhő vagy más, legalábbis képzeletünkben, hogy elkedvetlenítse őket.** ***A szelek és felhők Isten kezében vannak, arra vannak szánva, hogy próbára tegyenek bennünket, és keresztyénségünk arra kötelez bennünket, hogy elviseljük a keménységet.***

4. Néhányan azt mondják majd: "*Nem látjuk, hogy amit jótékonykodásra fordítunk, az milyen módon térülne meg valaha is számunkra; nem találjuk magunkat valaha is gazdagabbnak; miért is támaszkodnánk a jótékonykodókra vonatkozó általános áldás ígéretére, ha nem látjuk, hogy milyen módon várhatjuk annak működését"?* Erre így válaszol: "Nem ismered Isten munkáját, és nem is illik, hogy ismerd. **Biztos lehetsz benne, hogy beváltja ígéretének szavát, bár nem mondja meg neked, hogyan**, vagy milyen módon, és bár rejtett tervei és kifürkészhetetlen bölcsességének tanácsai szerint munkálkodik. Ő megcselekszi munkáját, és senki sem akadályozhatja meg; de munkájában senki sem irányíthatja őt, vagy írhatja elő neki, mit s miként tegyen. Az áldás tőlünk függetlenül, de ellenállhatatlanul fog munkálkodni. Isten munkája biztosan megegyezik majd az ő szavával, akár látjuk, akár nem."

**Az Isten munkájával kapcsolatos tudatlanságunkat két esetben mutatja be**: -

(1.) ***Nem tudjuk,******mi a Lélek, a szél útja*** (így értik egyesek), nem tudjuk, honnan jön, hová megy, vagy mikor fordul meg. A tengerészek mégis készen állnak, várva várják, míg a szél a javukra fordul; így nekünk is tennünk kell a kötelességünket, várva az áldásra kijelölt időt. •Vagy ***az emberi lélekre is érthető***; tudjuk, hogy Isten teremtett minket, és adta nekünk e lelket, de hogy hogyan kerültek ezek testünkbe, hogyan egyesülnek velük, hogyan éltetik testünket, és hogyan hatnak rájuk, azt nem tudjuk; **a lélek önmagának is rejtély, nem csoda hát, hogy Isten műve számunkra is az**.

(2.) ***Nem tudjuk, hogyan formálódnak a csontok a várandós asszony méhében.*** Nem tudjuk leírni sem a test kialakulásának, sem a lélekkel való kapcsolatának módját; mindkettőről tudjuk, hogy Isten műve, és elfogadjuk az ő művét, de egyiknél sem tudjuk nyomon követni a művelet folyamatát. Nem kételkedünk a megfogant gyermek születésében, bár nem tudjuk, hogyan formálódik. És éppen így nem kell kételkednünk az ígéret teljesülésében sem, bár nem érzékeljük, hogyan dolgoznak a dolgok ennek érdekében. És bízhatunk abban, hogy Isten gondoskodik rólunk, arról ami nekünk megfelelő, anélkül, hogy aggodalmas nyugtalanságainkkal hozzájárulnánk. És ezzel jutalmaz meg minket a szeretetünkért, hiszen minden tudomásunk és előrejelzésünk nélkül, titokban különös módon hozta létre testünket, és készített lelkünknek utat oda… •És így ez érv ugyanaz, és ugyanarra céloz, mint amire Megváltónké is (Máté 6: 25): *Az élet, az élő lélek, amelyet Isten adott nekünk, több, mint a test*; *a test, amelyet Isten alkotott nekünk, több, mint az öltözet*. Bizzunk tehát vidáman Abban, hogy Aki a nagyobbat megtette értünk, a kisebbet is megteszi.

**5. Némelyek azt mondják: "Jótékonykodtunk, sokat adtunk a szegényeknek, és még soha nem láttunk viszonzást érte; sok nap eltelt, és nem találtunk rája",** amire így válaszol (Préd 11,6): "Mégis folytassátok, haladjatok csak előre és kitartóan tegyétek a jót; ne hagyjátok elszalasztani az alkalmat. *Reggel vesd el magodat a jótékonyság azon tárgyaira*, *amelyek korán kínálják magukat,* *este pedig ne tartsd vissza kezedet, azzal az ürüggyel, hogy elfáradtál;* ahogy lehetőséged van rá, egész nap jót cselekedj, így vagy úgy, - ahogy a földműves szórja magját reggeltől estig. •*Ifjúságod reggelén add rá magad a jótettre*; adakozz abból a kevésből, amid van, amivel a világot kezdted; és *öregkorod estéjén ne engedj annak a gyakori kísértésnek*, amely az öregeket arra készteti, hogy *fukarok* legyenek. Még akkor se tartsd vissza a kezed, és ne hidd, hogy a jótékony cselekedetek alól felmentheted magad azzal, hogy jótékony végrendeletet tervezel tenni, hanem *cselekedj jót a végsőkig, mert nem tudod, hogy a jótékonyság és a jámborság melyik cselekedete fog sikerülni, mind másokkal, mind magaddal szemben, ez vagy az, de okod van remélni, hogy mindkettő egyformán jó lesz.* **Ne fáradj el a jócselekedetekben, mert a kellő időben, - Isten idejében, és az a legjobb idő, - aratni fogsz",** Gal 6,9. •Ez vonatkozik **a lelki szeretetre, a mások lelke javára tett jámbor erőfeszítéseinkre**. Folytassuk állandóan azokat, mert ha sokáig hiába fáradoztunk is, végre meglátjuk a sikerét. ***A lelkészek magvetésük napjaiban reggel és este is vessenek***, mert ki tudja, melyik fog sikerülni?

**A VALLÁS KOMOLYANVÉTELÉNEK AJÁNLÁSA**

**Charles Simeon, Discourse 841. EARNESTNESS IN RELIGION RECOMMENDED**

**Forrás:** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ecclesiastes/9/10/9/10/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ecclesiastes/9/10/9/10/)

***Prédikátor 9:12.*** 12 ***Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség nincs a Seolban, a hová menendő vagy.***

Az emberiség nagyobbik része azt véli, *hogy a világi élet és az élvezetek hajszolása jól megfér a vallással.* Véleményüknek azonban ellentmond a Szentírás egész tanítása, amely egyértelműen a világgal szembeni meghalást és az Istennek való odaszánt életet írja elő. •Vannak azonban néhányan, akik a másik oldalra tévednek: és *a vallást a vezeklésekben, zarándoklatokban és önsanyargatásban, valamint a teljes önmegtartóztatásban vélik megvalósulni,* illetve az élvezetekről való lemondásban, bármilyen ártatlan legyen is az, még az otthoni élet kényelmét és kedvteléseit is beleértve. Ezek szöges ellentétben állnak Salamon szavaival az egész előző szövegkörnyezetben. Azt állítja, hogy sem a Gondviselés adományainak vidám felhasználása, sem az élet kínálta gyönyörökben való körültekintő értelmes részvétel, sem a házastársi szeretet szabad élvezete egyáltalán nem fogja megzavarni "Isten előtti elfogadásunkat", feltéve, hogy ezek nem csökkentik a mennyei dolgok iránti buzgalmunkat [7-10. vers]. Ezzel Szent Pál is egyetért: mert azt mondja, hogy "Isten mindent gazdagon adott nekünk, azért, hogy élvezzük", és hogy "az istenfélelem mindenre hasznos, mivel ígérete van úgy a mostani, mint és az eljövendő életre".

Nem szándékozunk azonban ebbe az általános kérdésbe mélyebben behatolni; hanem inkább Salamon textusunkban szereplő útmutatására szorítkozunk: amelyben megjegyezzük,

**I. A tanácsát.**

A szorgalom a világi ügyekben kétségtelenül fontos kötelesség; és igénk szavait minden bizonnyal úgy értelmezhetjük, mint amelyek ezt a kötelességet szorgalmazzák és érvényre juttatják. A tanácsnak azonban **a lelki ügyekre** is vonatkoznia kell, amelyek intézésében különösen a legnagyobb buzgalom szükségeltetik.

**Minden embernek van *egy munkája*, amit a lelkéért kell elvégeznie.**

[A ***meg nem térteknek*** át kell érezniük bűnösségüket és veszélyüket, a legmélyebb bűnbánattal és töredelemmel kell Istenükhöz fordulniuk, és lelküket az isteni képmás szerint kell megújítaniuk - - - A ***bűnbánóknak*** is nagy munkát kell elvégezniük. Még csak most indultak el a hit versenypályáján, és még előttük van az egész terep, amelyen át kell futniuk. *Meg kell szerezniük Krisztus ismeretét*, és *lelküket meg kell mosniuk az ő vérében*; és az *ő példája szerint új szívvel és új élettel kell szolgálniuk Istennek* - - - ***A megtérteknek*** is, bármit is értek el, még sok mindent kell "kezüknek megtenniük". Sok testi vágyat kell megöldökölniük, sok kísértésnek kell ellenállniuk, sok konfliktust kell elviselniük, sok kegyelmet kell gyakorolniuk, sok kötelességet kell teljesíteniük: utolsó órájukig arra kaptak felszólítást, hogy "dicsőítsék Istent testükkel és lelkükkel, amelyek az övéi"--].

**És ezt a munkát "*teljes erőnkkel kell végeznünk***"...

[***Gyorsan, késedelem nélkül*** kell elvégezni. – Senkinek sincs vesztegetni való ideje. Bármi legyen is a jelenlegi állapotunk, nem tudjuk, meddig tart még az életünk. A fiatal és egészséges éppúgy halandó, mint az öreg és beteg; és a robusztus tölgyet is kidönthetik, míg a hajladozó káka túléli. Ezért utánoznunk kell Dávidot, aki azt mondja: *"Sietek, és nem késlekedtem, hogy megtartsam a te parancsolataidat". (Zsolt 119,60)*

***Szívből, lelkiismeretesen***kell tennünk. - Nem elég közömbösen nekilátni ennek a munkának, és hideg, élettelen módon folytatni azt. "Minden igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy hivatásunkat erőssé tegyük ", és "Krisztusban találtassunk, békességben": "*törekednünk* kell arra, hogy a szoros kapun bemenjünk, mivelhogy eljöhet az idő, hogy *keressük (törekszünk)*, de már nem találjuk". Még "az igazak is alig”, és nagy nehezen üdvözülnek. Ha valaki az üdvösségről, mint könnyen megvalósítható dologról álmodik, "saját téveszméiben fog elveszni".

***Kitartóan, lankadás nélkül*** kell tenni érte.- Nincs olyan időszak, amikor nyugodtan lazíthatunk erőfeszítéseinken. Amíg a világban vagyunk, addig a csatatéren vagyunk, és körülvesznek minket az ellenségek, akik mindig készen állnak arra, hogy kihasználjanak bennünket. Halálunkig nem "vethetjük le a fegyverzetet". "addig nincs felmentés ebben a harcban." Nem szabad "elgyengülnünk, sem elfáradnunk a jócselekedetekben, ha valaha is aratni akarunk", hanem "állhatatosan, rendíthetetlenül kell buzgólkodjunk az Úr munkájában mindenkor "].

Hogy ezt az üdvös tanácsot elménkbe véssük, a továbbiaknak fontoljuk meg,

**II. Az érvet, amellyel ez a tanácsot alátámasztja.**

Mindannyian halandó teremtmények vagyunk, és folyamatosan **sietünk a sír felé**. Akár a dolgunkra, akár a szórakozásunkra, akár a pihenésünkre megyünk, bárhol is vagyunk, és bármit is teszünk, "a sírunk felé tartunk". A sírunk pontos távolsága rejtve van előttünk: egyesek szinte azonnal odaérnek, amint útnak indulnak: sokan, amikor semmi másra nem gondolnak, hirtelen beleesnek, és nem látjuk őket többé. Azok, akik már hosszabb ideje járnak feléje, egyre erősebb és erősebb jeleket kapnak közeledtéről. Sokakat már fél lábbal benne látunk: és előbb-utóbb, mindannyian hosszú időre testükkel abba térnek.

Ebből **két nagyon erős érv** fakad a lélekkel kapcsolatos gondok komolyanvételére.

1. **A sirban nincs "munka", amit el kell (vagy el lehet) végezni...**

[Ez az élet a munkára rendelt idő: a következő élet a jutalom ideje. Az elvégzendő munkák a következők: "megtérni és hinni az evangéliumban"; de az örök világban egyikre sincs lehetőség.

***Nem tudunk bünbánatot tartani (megtérni)***. - Igaz lesz egyfajta bűnbánat (megtérés) azok között, akik elvesztek a bűneikben: "sírni, jajgatni és fogukat csikorg atni" fogják a gyötrelemtől. Nem azon fognak bánkódni, hogy vétkeztek, hanem hogy kitették magukat a nyomorúságnak: a bűn a következményei miatt félelmetesnek fog tűnni számukra, de nem látják gyűlöletesnek a gonoszsága miatt. Ha visszaállítanák őket a próbaidő egy második állapotába, rövid időn belül újra felvennék korábbi útjukat. Ahogy most a betegágyon megígérik, hogy megjavítják életüket, de amikor visszanyerik egészségüket, ugyanolyan gondatlanok lesznek, mint valaha, úgy lenne velük, ha a pokolból térnének vissza: **szívük nem újult meg**, és következésképpen a bűn "mocsarában való fetrengésük" tévedhetetlenül a világiasság és érzékiség korábbi szokásaihoz vezetné őket. Örökké ugyanazoknak a megátalkodott bűnösöknek kell maradniuk, mert Isten Lelke soha nem száll le a szívükbe, hogy megújítsa őket a megtérésre.

***Ott nem tudunk hinni Krisztusban...*** Azok, akik elvesztek, igaz, hogy sok mindent el fognak hinni, amit most nem hisznek: el fogják hinni, hogy Krisztus a Megváltó, és hogy ő a bűnös emberek egyetlen Megváltója: de soha nem fognak hinni benne az üdvösségért, mert soha többé nem lesz nekik felajánlva Megváltóként. A megváltás híre soha nem fog felhangzani ama sivár lakhelyeken. Soha nem fognak ilyen szavakat hallani: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve". Nem kapnak ígéretet az elfogadásra; és ezért nem lehet lehetőségük a hit gyakorlására. De még ha lenne is lehetőségük a hitre, akkor sem lennének képesek elfogadni azt; mert "a hit Isten ajándéka", és akik elutasítják a hit ajánlatát ezen a világon, azok az eljövendő világban soha nem fogják megkapni.

Ennek az érvnek a megfontolt elmére a legnagyobb súllyal kell hatnia; annál is inkább, mert maga a mi Urunk szorgalmazza: "Munkálkodjatok, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat [ Jn 9:4.]."].

**2. Nincs orvosság, amit ott ki lehetne találni.**

[Amíg ezen a világon vagyunk, "tudásunk és bölcsességünk" eredményesen alkalmazható. Van "eszköz" Isten száműzött népének helyreállítására [ Vö. 2Sám 14:14. és Jób 33:24.]; és ha elég bölcsek vagyunk ahhoz, hogy elfogadjuk, kétség nélkül az utolsó napon kegyelmet nyerjünk. Ha azonban elhanyagoljuk a most rendelkezésünkre álló orvosságot, akkor nem marad számunkra más; soha semmi sem adódik számunkra, amivel *megváltoztathatnánk, elkerülhetnénk, enyhíthetnénk vagy lerövidíthetnénk* a sorsunkat.

*Nem tudjuk* ***megváltoztatni***.- Ha a bíró egyszer azt mondta: "Távozzatok, ti átkozottak", soha nem tudjuk rávenni, hogy megfordítsa az ítéletet, és azt mondja: "Jöjjetek, ti áldottak". *Most* azonban, bár "kárhozat alatt vagyunk, és Isten haragja van rajtunk [ Jn 3:18; Jn 3:36.]", Jézus vére által mégis kiengesztelődést nyerhetünk, és a mennyei örökség részeseivé válhatunk. De az örök világban ilyen változás nem érhető el: "ahogyan a fa elesik, úgy marad örökre".

*Nem tudjuk* ***elkerülni...*** "Hívhatjuk a sziklákat, hogy hulljanak ránk, és a hegyeket, hogy fedezzenek be minket a Bárány haragja elől", de nem tudják ellátni e baráti szolgálatot. "Ha a mennybe szállnánk, vagy a pokolban vetnénk ágyunkat, vagy a hajnal szárnyaira kelnénk, és a tenger legvégére mennénk, Isten ott ragadna meg minket, és onnan hozna el" ellenállhatatlan hatalmával, hogy elszenvedjük tetteink igazságos büntetését.

*Nem tudjuk* ***enyhíteni. –*** Az emberek menekülhetnek az üzleti életbe vagy a szórakozásba: a gondot bódulatba fojthatják, és alvással szerezhetnek némi enyhülést: a hűtlenséggel bizonyos mértékig itt lerázhatják kötelességüket. De az örök világban nem találnak vidám társakat, akikkel társulhatnának, semmit, ami elterelné gondolataikat, semmit, ami enyhítené fájdalmaikat: "A harag végül utóléri őket ", és nyomorúságuk teljes lesz.

*Nem tudjuk* ***lerövidíteni.*** - Az embereknek ezen a világon egyetlen módszerük van (úgy vélik) arra, hogy véget vessenek szenvedéseiknek, mégpedig öngyilkossággal. Valóban szegényes és végzetes "eszköz", mégis, mivel ilyen, ehhez folyamodnak, hogy megkönnyebbüljenek. De az eljövendő világban még ez a menedék is csődöt mond: ott "keresni fogják a halált, de nem találják; és kívánják a halált, de az elmegy előlük [ Jel 9:6.]". Az örökkévalóság lesz a szenvedésük időtartama: "gyötrelmük füstje örökkön-örökké felszáll majd".

Milyen meggyőző tehát ez az érv! Ha maradna számukra bármilyen "eszköz", és "tudásuk és bölcsességük" hathatósan segíthetne rajtuk, akkor még közömbösebbek lennnének a kegyelem napjának kihasználása iránt. De mivel "ez az egyetlen alkalmas idő, az üdvösség egyetlen napja", bizonyára "azonnal, félelemmel és reszketéssel" kell "munkálniuk üdvösségüket", és keresniük kell "a békességükre tartozó dolgokat, mielőtt azok örökre elrejtetnek a szemük elől"].

**Üzenet (felhívás)** -

**1. Azokhoz, akik halogatják munkájukat.**

[Akárcsak azok, akik elhanyagolták a templom újjáépítését, hajlamosak vagyunk azt mondani: "Ennek a munkának még nem jött el az ideje". Az ifjúság a felnőttkor elé néz; és akik már férfivá nőttek, azt gondolják, hogy egy előrehaladottabb életszakasz kedvezőbb lesz a vallás dolgai számára; és még az idősek is napról napra halogatják a munkát, remélve, hogy lesz egy "alkalmasabb idő". De hány ezren vesznek el azáltal, hogy elhalasztják azt a munkát, amelyet szükségesnek ismernek el! Betegség és halál megtérés nélküli állapotban találja őket, és felkészületlenül rohannak Isten színe elé. Ó, bárcsak mindannyian, akár idősek, akár fiatalok, óvakodnánk ezektől a végzetes következményektől, és Istenhez fordulnánk "most, amíg tart a ma ".

**2. Azokhoz , akik könnyelműen végzik e munkát...**

[Sokan vannak, akik megsértődnének, ha azt mondanánk róluk, hogy nem törődnek a vallással, akik mégis lustaságukkal és formaságaikkal azt mutatják, hogy nincs igazi örömük benne. A szertartásokon való részvételben pontosak; de langyos laodiceai lélekkel végzik munkájukat: "megvan bennük az istenfélelem formája, de nincs meg bennük annak ereje ". De mit gondolhatnak az ilyenek azokról a hasonlatokról, amelyeket a Szentírás ad nekünk a keresztyén életről? Ott úgy írják le, mint egy versenyt, harcot, küzdelmet; mindezek a lehető legerősebb erőfeszítéseket feltételezik. Bárcsak, az Istenért, ezt a kérdést kellőképpen átgondolnánk; és "lelkünket és mindent, ami bennünk van", arra összpontosítanánk, hogy ezt a munkát nagy gonddal folytassuk. Minden olyan dologra, ami elterelheti a figyelmünket róla, Nehémiással együtt kell válaszolnunk: "Nagy munkát végzek, és nem tudok lejönni [ Neh 6:3-4.]". Csak így leszünk mindig képesek magunkévá tenni haldokló Urunk szavait: "Atyám, megdicsőítettelek téged a földön. Befejeztem a munkát, amelyet te adtál nekem, hogy elvégezzem"].

**3. Azokhoz, akik szívvel-lélekkel végzik a munkájukat...**

[Míg az emberiség nagyobb része a világi kötelességeit ürügyként használja fel a vallás elhanyagolására, vannak, akik az ellenkező végletbe esnek, és vallási kötelességeiket ürügyként használják fel a világi dolgaik mellőzésére. Ez azonban nagy szégyent hoz a vallásra. Társadalmi lényekként kerültünk a világba, és polgári és társadalmi, valamint vallási kötelességeink vannak. Ezeket összhangba kell hozni: és mindegyiket a maga sorrendjében kell ellátni. "Nem szabad lustáknak lennünk testi dolgainkban, habár lélekben buzgóknak kell lennünk; mert mindkettőben szolgálhatunk az Úrnak". Valóban, a mi földi kötelességeink a kegyességhez tartoznak; mert Isten parancsolja őket, és úgy lehet végezni, mintha Istennek számára végeznénk: és a maguk helyén nem kevésbé kedvesek számára, mint az imádság és a dicsőítés lelki szolgálatai. Miközben tehát mindenkit azonnali, komoly, szorgalmas, türelmes, állhatatatos odafigyelésre buzdítunk lelkük gondjait illetően, és arra bátorítjuk őket, hogy ne rettenjenek meg, ha az igazságért szenvedniük kell, arra is kérjük őket, hogy "bölcsen járjanak, a helyes úton", és magatartásukkal mutassák meg, hogy a vallás éppúgy szolgálja a társadalom érdekeit, mint a lélek jólétét].

***2023. május 21. Vasárnap délelőtt: Illés és a sareptai fiú. 1Kir 17,17-24...****17 És lőn ezek után, hogy megbetegedék a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy vala, annyira, hogy már a lélekzete is elállott. 18 Monda azért Illésnek: Mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat? 19 És monda néki: Add ide a te fiadat. És ő elvevé azt az ő kebeléről, és felvivé a felházba, a melyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteté. 20 Akkor kiálta az Úrhoz, és monda: Én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, a kinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd? 21 És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, mondván: Én Uram, Istenem, térítsd vissza e gyermek lelkét ő belé! 22 És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede. 23 És felvévén Illés a gyermeket, alávivé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és monda Illés: Lássad, él a te fiad! 24 És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság*

**AZ ÖZVEGYASSZONY FIA, AKIT ILLÉS FELTÁMASZTOTT**

**Charles Simeon: Discourse 343. THE WIDOW’S SON RAISED BY ELIJAH**

[***https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1kings/17/22/17/23/***](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1kings/17/22/17/23/)

***1Kir 17:22-23. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede. 23 És felvévén Illés a gyermeket, alávivé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és monda Illés: Lássad, él a te fiad!***

Noha Istennek tetszett magának elkülöníteni egy sajátos népet, amellyel egyedül közölte akaratának ismeretét, gyakran adott nekik jelzést, hogy kegyelme a kellő időben a pogányokra is kiterjed majd. A szidóni özvegyasszony történetét maga az Úr is különösen kiemelte ebből a szempontból. Első názáreti prédikációjában figyelmeztette a zsidókat, hogy nem szabad külső kiváltságaikban bizakodniuk, mert ha méltatlanul járnak, Isten ismét, mint korábban már gyakran tette, a pogányokra fogja átruházni azokat az áldásokat, amelyekre ők ostoba módon kizárólagosan magukat vélték jogosultaknak [Luk 4:25-27.]. Az általa említett sajátos kegyelem az volt, amiről már korábban szóltunk, hogy az éhínség éveiben csodás módon táplálta őt, miközben Izraelben egyetlen özvegyasszonynak sem biztosított ilyen kegyelmet. A szövegünkben azonban egy másik kegyelemről is értesülünk, amelyben részesült, és amely az első ilyen jellegű áldás volt a világtörténelemben, amelyet valaha is bármely ember fia tapasztalt, nevezetesen, hogy fiát visszaadta az életnek. Történetének ezt a részét elétek tárva, különösképpen megjegyezzük,

**I. A nyomorúságát.**

Elvesztette a fiát, az egyetlen fiát. Ez nagyon súlyos csapás volt számára: bármelyik szülő számára az lett volna; de számára még inkább az volt, mivel korábban özvegységre jutott, és így nem volt senki, aki támasza és vigasza lett volna hanyatló éveiben. Minden szeretete benne összpontosult, és vele együtt minden reménye megsemmisült. De a nyomorúságát még inkább súlyosbította, az, hogy

**1. Váratlanul érte.**

[Két évvel korábban, amikor azt hitte, hogy gyermeke közel van a halálhoz, a legtökéletesebb nyugalommal beszélt róla [12. vers.]; most azonban nyomorúsága és bánata rendkívül nagy volt. Az előző alkalommal látta, hogy kis ellátmánya fokozatosan fogy, és a halál gyors léptekkel közeledik; ezért elméje felkészült az eseményre; itt azonban az esemény olyan hirtelen történt, hogy még arra sem volt ideje, hogy a prófétához menjen, és közbenjárását kérje. Ezért a csapás szinte elviselhetetlen volt; és még a prófétára is úgy tekintett, mintha ő okozta volna a szerencsétlenségét.]

**2. Egyedülálló volt...**

[Ha a szerencsétlenség általános jellegű lett volna, vigasztalást talált volna abban a gondolatban, hogy ő nem szenvedett mást, mint ami a körülötte lévőkkel közös volt. Nem kételkedünk abban, hogy ez a megfontolás az éhínséget minden egyes ember számára elfogadhatóbbá tette, mintha a csapást kizólólagosan egyénileg tapasztalta volna meg. Hasonlóképpen, ha sok más özvegyasszonyt talált volna, akik hozzá hasonlóan meg lettek volna fosztva gyermekeiktől, bizonyára a másokkal való együttérzése csökkentette volna a saját maga miatt érzett bánatát. De ilyen vigasztaló gondolat nem maradt számára: úgy tűnt, hogy egyedül ő lett kiszemelve, hogy a terhet egyedül viselje.]

**3. Az ő felfogása szerint *büntetés* volt...**

[Ez a tudat tízszeresen súlyosbít minden szerencsétlenséget, amelyet el kell szenvednünk: Isten haragja a legkeményebb tényező, amit bármely keserű pohár csak tartalmazhat. Ezért különbözött annyira a bánata attól, amit a korábbi alkalommal tanúsított: úgy tekintett a szerencsétlenségére, mint Isten által küldött ítéletre. •Tudta, hogy az éhínség Izrael gonoszsága miatt volt küldve, Illés imáira adott válaszként; ezért azt gondolta, hogy ez a nyomorúság is ugyanilyen módon és ugyanezen okból érte őt, nevezetesen néhány olyan vétkéért, amelyet idejövetelét megelőzően követett el, vagy néhányért, amelyet a próféta ittléte alatt látott, amíg nála tartózkodott. •És itt megjegyezhetjük, hogy ez az a sajátos nézőpont, amelyben a nyomorúságok könnyen megjelennek egy alázatos lélek elméjében. Az igazán megalázott ember önvizsgálatában elítéli magát, és hajlamos attól félni, hogy megsértette Istent: és míg egy *atyai* fenyítésnek tekintett nyomorúságot hálás engedelmességgel viselne el, addig egy *bosszúálló* ítéletnek tekintett nyomorúság teljesen porba dönti. Elsősorban ennek a szemléletmódnak tulajdonítjuk azt a türelmetlenséget, amely ez alkalommal az özvegyasszonynak a prófétához intézett beszédében megnyilvánult: nem megfontolt ítélőképességének leszűrt eredményét, hanem elnyomott elméjének elhamarkodott ítéletét fejezte ki].

Fordítsuk most figyelmünket a

**II. A szabadulásására.**

A próféta, a legmagasabb és legjobb elvek által vezérelve, elnézte helytelen gondolatait; és a leggyengédebb együttérzéssel eltelve kivette a gyermeket az asszony kebeléből, és a szobájáva vitte, saját ágyára fektette, és mintha a saját testéből akart volna életet önteni belé, háromszor ráterült a holttestre. És miután a gyermekért komolyan az Úrhoz kiáltott, visszaadta őt az anyának, mint élő gyermeket. Ez csodálatos szabadulás volt a szenvedő anya számára: figyeljünk fel arra:

**1. Hogyan történt -**

[Abszurd lenne azt képzelni - bár egyesek vétkesek voltak ebben az abszurd képzelgésben -, hogy a próféta testi melege bármilyen hatással lett volna egy halott holttest életre keltésében. Egyedül az ima volt az, ami által győzött, s a csoda bekövetkezett. Az Istenséghez intézett **alázatos kéréssel kezdi**; nem mintha igazságtalannak tartaná a csapást, hanem attól fél, hogy Jehova ellenségei alkalmat vesznek rá, hogy kemény Úrnak állítsák be őt, akit hiábavaló, sőt veszélyes volt szolgálni. •Ilyen volt az a kérés is, amelyet Mózes mondott, amikor Isten az egész zsidó nép elpusztításával fenyegette [ 4Mózes 14:13-16.]. •És kétségtelen, hogy amikor kizárólag az Istenség becsületéért való aggódás az ima indítéka, akkor az nagyon tetszik Istennek; amint ennek fényes bizonyságát látjuk a jelen esetben. Ezután egy olyan kérést nyújt be, amilyennel korábban még soha senki nem fordult feléje: "Uram, én Istenem, kérlek, engedd, hogy ennek a gyermeknek a lelke újra beléje költözzön". Milyen csodálatos kérés! Milyen merésznek tűnik első látásra! •De a mi szerencsétlenségünk és a mi hibánk, hogy a kegyelem trónjához intézett kéréseinkben nem vagyunk kiterjeszkedőbbek. Nem azt akarom mondani, hogy jogosultak vagyunk a Mindenhatóság ilyen mértékű beavatkozását kérni, mint ez; de azt mondom, hogy "nem Istenben vagyunk szorosságban, hanem saját szívünkben vagyunk elfogultak”; és ez az igazi oka annak, hogy oly keveset kapunk Istentől. Bármennyire nagyra "nyitjuk is a szánkat, Isten betölti azt", feltéve, hogy hittel és az Ő akarata szerint kérünk. Bármilyen nagy volt is a kérés, Isten a legteljesebb mértékben meghallgatta azt, és lehetővé tette a próféta számára, hogy az özvegyasszonynak bemutassa az életre feltámadt gyermekét.].

**2. Hogyan fogadták (hogyan reagáltak) rá?**

[Bizonyos mértékig elképzelhetjük az örömöt, amely áthatotta mind annak az elméjét, aki elnyerte az áldást, mind annak az asszonyét, aki megkapta. De az a hatás, amelyet a szabadulás az asszony ismereteinek bővítésében és hitének megerősítésében váltott ki, az az, ami különösen is figyelmet érdemel. A megpróbáltatás annyira megzavarta elméjét, hogy egy pillanatra megrendült az Istenbe vetett hite. „Hogyan lehet ez az igaz Isten, aki a hozzám való minden kegyelme után így sújt engem? És hogyan lehet ez Isten embere, aki ilyen kárpótlást ad nekem az iránta tanúsított minden figyelmemért?...” •Ne csodálkozzunk azon, hogy egy szegény pogány asszony így megrendült hitében, amikor látjuk, hogy az Úr egyik legkiválóbb szolgájából is hasonló hatást váltott ki egy váratlan megpróbáltatás. **Józsué**, látva Izráelnek Ai előtt szenvedett vereségét, és a csatában harminchat ember elvesztését, kétségbeesésében valójában többet vetett Isten szemére, mint amit ez a szegény özvegyasszony még csak elképzelni is mert [ Józs 7:7-9.]. Valóban ez a nyomorúság gyakori gyümölcse türelmetlen elménkre: készek vagyunk azt kérdezni: "Itt van-e közöttünk az Úr, vagy nincs [ 2Mózes 17:7.]?". •De Isten hatalmának és kegyelmének megnyilvánulása eloszlatta a felhőt, és arra késztette, hogy kegyelmes és hűséges Istennek vallja őt. Ez volt az a hatás, amelyet Mózesre gyakorolt, miután Izrael átkelt a Vörös-tengeren [ 2Mózes 15:11.]: és ez a megfelelő hatás, amelyet mindenkiben keltenie kell].

**Tanuljunk meg tehát ebből a történetből,**

**1. Hogyan kell értelmezni Isten gondviselő intézkedéseit?**

[Hajlamosak vagyunk inkább az értelemre hallgatni, mint a hitre, és azt mondani: "Mindezek ellenem szólnak". •De hogyan is lehetnének valójában ellenünk, amikor Isten megígérte, hogy minden a javunkra fog összedolgozni. Lehet, hogy *bizonyos szempontból* ellenünk vannak; de *összképükben* a javunkra lesznek. Milyen bőséges jótéteményben részesült ez az özvegyasszony, amikor újra megkapta gyermekét! •Felesleges megsorolnom azokat az előnyöket, amelyeket **Jákob** is kapott végül abból hányattatott sorsból, amelyet olyan szerencsétlennek tartott. •Mindannyian "ismeritek az Úr próbatételének végét " a **Jób** esetében is, bőségesen megnövekedett a boldogsága a nyomorúságai után [ Jak 5:11.]. Lehet, hogy a ti világi boldogságotok nem fog növekedni; de ennek elvesztését bőven ellensúlyozni fogja a lelki jólétetek. •Amit Urunk **Lázárról** mondott, joggal alkalmazható minden nyomorúságos helyzetre: "Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére való, hogy Isten Fia megdicsőüljön általa [Jn 11:4.]." És a dorgálás, amelyet Urunk később **Mártának** adott, joggal vonatkozhat legtöbbünkre: "Nem azt mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét [ Jn 11:40.]?". •**Tanuljuk meg a megpróbáltatásokat *álruhás áldásnak* tekinteni**; és törekedjünk arra, hogy inkább hitben és kevésbé látás szerint járjunk, a próféta útmutatása szerint: "Ki van köztetek, aki féli az Urat, aki hallgat szolgájának szavára, aki sötétségben jár, és nincs világossága? Bízzon az Úr nevében, és támaszodjék Istenre.” [ Ézs 50:10.]. **Ha a Isten gondviselő sorsintézése áthatolhatatlanul sötét, akkor elég, ha tudjuk, hogy "amit most nem értünk, azt majd ezután megértjük**"].

**2. Hogyan hasznosítsuk őket?**

[A gondviselés könyvének minden lapja tele van oktatással Istenünk tökéletességére vonatkozóan. Ó, mily sokat tanulhatnánk az ő bölcsességéről, hatalmáról, szeretetéről, hűségéről, ha figyelemmel kísérnénk a velünk kapcsolatos rendelkezéseit! Sokszor felkiáltanánk mi is az özvegyasszonnyal együtt: ***"****Most már* ***tudom,*** *hogy az ő szava igaz****;"*** Nem csak bizalom alapján állítom; hanem ***látom***, ***tudom***; és kész vagyok ***tanúsítani*** az egész világegyetem előtt. • Ez az a fajta bizonyíték, amelyre **Jób** szert tett, amikor azt mondta: "Hallottam rólad a fülem hallásával, de most a szemem lát téged". Az ilyen tapasztalatoknak egy kis része is határtalan értékű. Ha csak a *saját* vigaszunkat szolgálná, akkor is, a végsőkig kellene ápolnunk; de kimondhatatlanul hasznos a körülöttünk élők számára, amennyiben őket is az Istenbe vetett bizalomra bátorítja. •Nézd meg, hogyan szól erről **Dávid**, amikor *evilági nyomorúságából* emelkedik ki: "Sokan meglátják - mondja -, és félnek, és bíznak az Úrban [Zsolt 40:1-4.]", és ismét, amikor *a lelki baj mélységeiből nyer szabadulást:* "Ezért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben, amikor megtalálhat [ Zsolt 32:3-6.]". • Az Istenről és Krisztusról való tudásunk puszta elmélet, amíg nem ismerjük meg ugyanezt személyes tapasztalatunk által; de amikor hitünket tényleges tapasztalat erősíti meg, akkor az olyan meggyőző, mint maga a látvány. Ó, bárcsak mindannyian erre a tudásra törekednénk, és életünk minden nehéz körülményét hasznosítanánk ennek elérésére! Akkor ez a felhőtlen béke forrása lesz számunkra, és felkészít bennünket arra az áldott helyre, ahol a hit a látásban, a remény pedig az élvezetben fog beteljesülni].

**1Kir 17,17-24. Matthew Henry.**

Itt látjuk, amint egy további jutalmat kap az özvegyasszony a próféta iránti kedvességéért; mintha csekélység lenne, az hogy Isten az életét fenntartja: a fiát, amikor meghalt, visszahozza az életbe, és így áldja őt vele. Elénk van itt tárva:

**I. A gyermek betegsége és halála**. A jelek szerint ő volt az egyetlen fia, özvegyi állapotának vigasza. Csodálatos módon táplálta őt Isten, de ez mégsem mentette meg a betegségtől és a haláltól. „A ti atyáitok mannát ettek, és meghaltak, de van kenyér, amelyből az ember ehet és nem hal meg, amely a világ életére adatott”, Jn 6:49-50. A nyomorúság olyan volt ennek az özvegynek, mint egy tövis a testben, hogy felettébb fel ne fuvalkodjon a nagy kegyelem és tisztesség miatt, amiben részesült. 1. Egy nagy prófétának volt a dajkája, egy nagyszerű prófétát eltartásában használta őt Isten, és erős oka volt azt hinni, hogy az Úr jót fog tenni vele; most mégis elveszíti gyermekét. •Nem szabad furcsának tartanunk, ha nagyon erős megpróbáltatásokkal találkozunk, még akkor is, amikor a kötelességünk és Isten kiemelkedő szolgálata útján járunk. 2. Őt magát csodálatosan módon táplálta, őrízte Isten, és az ég kitüntető áldása folytán gond és költekezés nélkül jó háztartást vezethetett; és mindezen elégedettség közepette, lám, így sújtotta a nyomorúság. •Amikor Isten irántunk való kegyelmének és jóakaratának legvilágosabb megnyilvánulásait tapasztaljuk, még akkor is fel kell készülnünk a Gondviselés dorgálására. A mi hegyünk sohasem áll olyan erősen, hogy ne rendülhetne meg (Zsolt 30,8), és ezért ebben a világban mindig csak remegve örülhetünk.

**II. Szánalmas panasza a prófétának e nyomorúságról**. Úgy látszik, a gyermek hirtelen halt meg, különben Illéshez fordult volna, amíg beteg volt, hogy meggyógyítsa; de mivel meghalt, s keblén holtan feküdt, ezért tiltakozva panaszkodik a prófétának erről, inkább szomorúságának szabad folyást adva, mintsem a szabadulás valamilyen reményében, 1Kir 17,18. 1. **Szenvedélyesen fejezi ki magát**: Mi közöm hozzád, te Isten embere? Milyen nyugodtan beszélt korábban a saját, illetve a gyermeke haláláról, amikor arra számított, hogy a nélkülözés miatt éhen fog meghalni (1Kir 17,12) – „hogy együnk, és meghaljunk!” – mondta. Most azonban, hogy gyermeke meghal, és nem olyan nyomorúságosan, mint az éhínség miatt, ez rendkívül felzaklatja. •Távolról könnyedén beszélhetünk a nyomorúságról, de amikor megérint bennünket, akkor megzavarodunk, Jób 4,5. Akkor megfontoltan beszélt, most sietve; gyermeke halála most meglepetésként érte; •nehéz megőrizni a lelkünket, ha a bajok hirtelen és váratlanul érnek bennünket, a békességünk és jólétünk közepette. --„Isten emberének” nevezi őt, mégis úgy veszekszik vele, mintha ő okozta volna gyermeke halálát, és kész azt mondani, bácsak soha nem is látta volna, elfelejtve a múltbeli áldásokat és csodákat: "Mit vétettem ellened?" (így értik egyesek), "Mivel sértettelek meg téged, vagy miben mulasztottam el kötelességemet? Mutasd meg nekem, miért perelsz velem". 2. Mégis **bűnbánóan fejezi ki magát**: "Azért jöttél, hogy emlékezetedbe idézd *bűnömet*, mint a nyomorúság *okát*, és így emlékezetembe idézd azt, mint a nyomorúság *hatását*?". •Talán tudott Illés közbenjárásáról Izráelért, és mivel tudatában volt a saját bűnének, talán annak, hogy korábban Baált, a szidóniaiak istenét imádta, úgy véli, hogy Illés közbenjárhatna érte. (1.) Amikor Isten elveszi támaszainkat a használatból, megemlékezik az ellenünk elkövetett bűneinkről, talán ifjúkorunk vétkeiről, bár már régen elmúltak, Jób 13:26. A mi bűneink a gyermekeink halálát okozzák. (2.) Amikor Isten így emlékezik meg az ellenünk elkövetett bűneinkről, azért teszik, hogy ezáltal rávegyen bennünket, hogy emlékezzünk rájuk önmagunkat megalázva, és megbánva azokat.

**III. A próféta Istenhez intézett beszéde ebből az alkalomból.** Nem adott választ az asszonynak, hanem Isten elé vitte, és eléje tárta az ügyet, mivel ő maga nem tudta, mit mondjon rá. A halott gyermeket pedig az anya kebeléből a saját ágyába vitte, 1Kir 17,19. •Valószínűleg különös szeretettel viseltetett a gyermek iránt, és a nyomorúságot nagyon is sajátjának érezte, s nem csupán közönséges együttérzésből cselekedett. Visszavonult a maga szobájába, és 1. **Alázatosan érvel Istennel a gyermek halála felől**, 1Kir 17,20. Úgy látja, hogy *a halál Isten megbízásából sújt le*: Te hoztad ezt a bajt, mert van-e ilyen baj a városban, a családban, amit nem az Úr szerezne? A nyomorúság nagyságára hivatkozik a szegény anyának: "Ez nagy baj ez özvegyasszonyon; te vagy az özvegy Istene, és nem szoktál bajt hozni az özvegyekre; ez a nyomorúság tetézése a nyomorultra." A saját aggodalmára (érdekeltségére) hivatkozik: "Ez az özvegyasszony az, akinél én tartózkodom; te, aki az én Istenem vagy, rosszat hozol-e az egyik legjobb jótevőmre? Meg fognak jegyezni, és mások félni fognak attól, hogy vendégül lássanak, ha halált hozok a házba, ahová jövök". 2. **Buzgón könyörög Istenhez, hogy hozza vissza ismét a gyermeket az életbe**, 1Kir 17,21. •Korábban nem olvasunk olyanról, aki életre kelt volna; Illés azonban isteni sugallatra imádkozik ennek a gyermeknek a feltámasztásáért, ami azonban még nem jogosít fel bennünket arra, hogy hasonlót tegyünk. Dávid nem várta, hogy böjtöléssel és imádsággal visszahozza gyermekét az életbe (2Sám 12:23), de Illésnek volt olyan csodatevő ereje, amilyen Dávidnak nem volt. Ráborult a gyermekre, hogy megérintse az eset, és hogy megmutassa, mennyire megérintette az eset, és mennyire vágyott a gyermek helyreállítására. Kész lett volna, ha lehetséges lett volna, hogy saját leheletével és melegségével életet adjon neki. Azért is borult rá, hogy jelét adja annak, hogy Isten mit tesz az ő erejével, és mit tesz az ő kegyelmével, amikor halott lelkeket támaszt fel lelki életre; a Szentlélek rájuk száll, beárnyékolja őket, és életet ad beléjük. •Nagyon szókimondó az imájában: „Én Uram, Istenem! Térítsd vissza e gyermek lelkét őbelé!” - Ez egyértelműen feltételezi a léleknek a testtől elválasztott állapotban való létezését, és következésképpen halhatatlanságát, amire Grotius szerint Isten e csoda által szándékozott utalást és bizonyítékot adni szenvedő népe bátorítására.

**IV. A gyermek feltámadása, és a nagy megelégedettség (megnyugvás), amit ez az anyának okozott**: A gyermek feltámadt, 1Kir 17:22. Lásd az imádság erejét és Annak hatalmát, aki meghallgatja az imádságot, aki megöl és életre kelt. Illés elvitte az édesanyjához, aki - feltételezhetjük - alig hitt a saját szemének, ezért Illés biztosítja őt, hogy az ő saját gyermeke: "A te fiad az, aki él; lásd, hogy a te fiad, és nem másé", 1Kir 17:23. A jó asszony erre felkiált: "Most már tudom, hogy te Isten embere vagy!” Bár ezt már korábban is tudta, az étel megszaporításából; de gyermeke halálát olyan kegyetlen csapásnak vette, hogy kételkedni kezdett benne (egy jó ember bizonyára nem szolgálná őt így); de most már bőségesen meggyőződött arról, hogy a férfi egyszerre rendelkezik Isten emberének erejével és jóságával, és soha többé nem fog kételkedni ebben, hanem átadja magát az ő szava irányítására és Izrael Istenének imádására. Így a gyermek halála (akárcsak Lázáré, Jn 11:4) Isten dicsőségére és prófétájának tiszteletére történt.

**2023. május 21. Vasárnap délután: Ellenállás Isten fegyverzetével .... Ef 6,14-20 ...** ***14 Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, 15 És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; 16 Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; 17 Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: 18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, 19 Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát, 20 A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom.***

**A KERESZTYÉN ÖVE**

**Charles Simeon, Discourse: 2128. THE CHRISTIAN’S GIRDLE**

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ephesians/6/14/6/14/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ephesians/6/14/6/14/)

***Ef 6:14. Álljatok hát elő, felövezvén magatokat igazlelkűséggel…*.**

NEM lehet eltúlozni Isten kegyelmének felmagasztalását: üdvösségünk minden részét *neki* kell tulajdonítani: a kegyelem kezdi meg a munkát a szívünkben; a kegyelem viszi tovább; a kegyelem fejezi be. Az embernek nem marad dicsekedésre való alapja: saját bölcsessége, jósága, ereje nem nyom többet, mint a kis porszem a mérlegen. Minden Isten műve; ő rakja le az alapot; és amikor "a csúcskövet kiáltással előhozzák, ez kell kiáltanunk: áldás, áldás reá!” (angolban: kegyelem, kegyelem!) [ Zak 4:6-7.9.]" •De miközben féltékenyek vagyunk Isten dicsőségére, és vágyunk arra, hogy felmagasztaljuk kegyelmének gazdagságát, óvakodnunk kell attól, hogy alábecsüljük **a szívünkben végzett munkát**. *Érdemi* szempontból semmi sincs bennünk, ami a legkisebb figyelmet érdemelné: de *számos más szempontból* aligha lehet túlságosan nagyra értékelni ***Isten Lelkének szívünkben végzett munkáját***. Ez nyilvánvaló abból a leírásból, amelyet az apostol ad a keresztyén ember fegyverzetéről. Elsősorban arra ügyel, hogy megmutassa, hogy nincs bennünk semmilyen *eredendő* erő, és hogy következésképpen teljes mértékben Istenre kell hagyatkoznunk. •De amikor részletesebben belemegy a témába, kijelenti, hogy azok a kegyelmek, amelyeket Isten Lelke formál a szívünkben, a lelki ellenfeleinkkel szembeni védelem eszközei: Mert bár mint *a mi (saját)* kegyelmi erényeink, gyengék és értéktelenek, de lévén, hogy *Isten keze munkái*, nagy erővel és értékkel bírnak. Ő alkotta azt a fegyverzetet, amelyben üdvösségünk ellenségei ellen kell indulnunk, és amely által képesek leszünk legyőzni minden ravaszságukat és minden hatalmukat.

Az első kegyelem (kegyelmi erény), amelyet említ, az "**igazság**": ennek megvilágításában feltárjuk,

**I. Mit kell értenünk igazság alatt. II. A keresztyén harcban való felhasználását (hasznát) és helyét.**

**I. Mit kell értenünk "igazság" alatt?**

Ez egy széles körű jelentéssel bíró kifejezés. Néha az **evangéliumra** használják; ebben az értelemben beszél az apostol az "*igazságnak* való engedelmességről". Ezen a helyen azonban inkább az ***őszinteséget*** *(tökéletességet, tisztaságot)* jelenti. A két fogalmat gyakran használják együtt, mint szinonim kifejezést; "Szolgáljatok az Úrnak" - mondja Józsué búcsúbeszédében - "*őszinteséggel és igazsággal* [ Józs 24:14.]": és Szent Pál arra buzdít minket, hogy " az *őszinteség és igazság* kovásztalan kenyerével ünnepeljünk" [ 1Kor 5:8.].

De az őszinteséget, **a keresztyén őszinteséget nagyon kevesen értik**. Többnyire úgy tekintik, mint ami nem jelent mást, mint *jó szándékot*, anélkül, hogy utalnának arra, hogy ez a jó szándék milyen módon működik. Az őszinteség azonban, amelyről a szöveg beszél, keresztyén kegyelem (kegyelmi erény, jóság), és következésképpen valami olyasmit kell magában foglalnia, ami messze különbözik attól, amit babonás fanatikusak [ Róm 10:2.] vagy vérszomjas üldözők [ Jn 16:2.] gyakorolhatnak.

Hogy a lehető legvilágosabban jelöljük meg**, négy dolgot kell észrevennünk, ami az őszinteségben (igazságban) rejlik:**

***Először is***, magában foglalja ***az Istennek való tetszés vágyát és szándékát*.** Van egy mérce, egy egyetemes cselekvési szabály, amelyet a Szentírás előír számunkra, nevezetesen, hogy "akár eszünk, akár iszunk, akármit teszünk, *mindent Isten dicsőségére tegyünk*" [ 1Kor 10:31.]. Bármi, ami tehát más indítékokból és elvekből fakad, az az őszinteség hiányáról tanúskodik, amennyiben Isten becsületét bármilyen önző megfontolás háttérbe szorítja. •Amikor Jehu Isten parancsának engedelmeskedve kiirtotta Akháb családját [ 2Kir 9:6-7.], engedelmességét nem tekintették *őszintének*, mert inkább a dicsekvés vezérelte [ 2Kir 10:16.], mint az Istennek való tetszeni akarás; és a vért, amelyet az isteni parancs végrehajtása közben ontott, éppen ezért maga Isten bosszulta meg az utódain [ Hós 1:4.].

A zsidók is betartották Mózes előírásait vallási böjtjeik és ünnepeik megtartásában: de mivel "inkább maguknak böjtöltek és ünnepeltek, mint Istennek", és inkább saját gaztetteiket igyekeztek elfedni az ilyen szertartásokkal, mint Istent valóban tisztelni, istentiszteleteiket képmutatónak tartotta, és utálattal utasította el az Úr [Zak 7:5-6.]. • Tehát minden kötelességünknek, legyen az polgári vagy vallási, Isten őszinte tiszteletére kell irányulnia: egy szívvel, "egy szemmel kell járnunk", ha tetszeni akarunk neki [ Mat 6:22-23.]. Ha csak magunknak hozunk gyümölcsöt, "üres szőlőtőkék vagyunk", és „haszontalan szolgák” [ Hós 10:1.].

**Az őszinteség a következő helyen azt jelenti**, hogy ***Istennek szolgálunk annak a világosságnak megfelelően, amelyet élvezünk***. Az őszinteség kétség nélkül fennállhat a keresztyén kötelességről, valamint a keresztyén szabadságról alkotott hibás nézetek mellett is: de nem egyeztethető össze a felismert kötelességtől való megengedett eltérésekkel, sem mulasztás, sem elkövetés formájában. "A felülről való bölcsesség részrehajlás és képmutatás nélkül való (tiszta) [ Jak 3:17.]." "Részrehajlónak lenni a törvényben" (felemás munkát végezni) annyi, mint meghazudtolni Istent (képmutatóskodni vele szemben): és akár a külső kötelességeket a belső bűnös vágyak álcájává tesszük, akár Isten előtt a "kegyesség üres formáját mutatjuk be annak ereje nélkül", valójában "képmutatók vagyunk a szívünkben [ Máté 23:23-28; Máté 15:7-8.]", és ezért szívünk nem őszinte előtte.

De van még egy **harmadik dolog** is, ami feltétlenül szükséges az őszinteséghez, nevezetesen ***az Isten akaratának tökéletesebb megismerésére irányuló vágy***. Ebben sokan, akik a legőszintébbnek tűntek, kudarcot vallottak. Szent **Pál megtérése előtt** "úgy gondolta, hogy sok mindent ***kell*** tennie Jézus neve ellen [ApCsel 26:9.]": és valóban meggyőződésének megfelelő buzgalommal tette azokat. De mondhatjuk-e, hogy abban az időben birtokában volt az őszinteség keresztyén erényének? •Semmiképpen sem: mert volt lehetősége az információszerzésre: Mózes és a próféták írásai elég világosak voltak ahhoz, hogy meggyőzzenek bárkit, akit nem vakítottak el az előítéletek, és nem ragadtak el saját indulatos szenvedélyei [ Luk 16:31.]. Emellett elmehetett volna a kútfőhöz is, és megkérdezhette volna magát Jézust, hogy meggyőződjön, miért kell Őt a Messisának hinnie. Mindenekelőtt akkor élt, amikor az evangéliumot teljes tisztaságában hirdették, és a mennyből számtalan csodával igazolták. Miért nem fogott hát hozzá, hogy őszintébben érdeklődjön? Miért nem kutatta a Szentírást, mint a béreaiak, hogy lássa, valóban úgy vannak-e a dolgok, ahogyan az apostolok kijelentették [ ApCsel 17:11.]? De ez nem felelt volna meg dühödt buzgalmának: gyűlölte a világosságot, és ezért a végsőkig igyekezett kioltani azt. •Mennyire más volt **Nátánáel** magatartása! Ő is részt vett honfitársai előítéleteiben; és elhamarkodottan arra következtetett, hogy "Galileából semmi jó nem származhat ". " Amikor azonban arra kérték, hogy "jöjjön és lássa" saját szemével, élt a lehetőséggel, hogy biztosabb alapokra helyezze ítéletét. És a legelső bizonyítékra, amelyet Urunk adott messiási mivoltáról, hitt Jézusban; és ezzel bizonyította, hogy valóban jogosult arra a címre, amelyet Urunk adott neki: "valóban izraelita, akiben nincs álnokság [ Jn 1:45-49.]".

Az őszinteséghez **még egy dolog társul**, nevezetesen az ***az elhatározás, hogy Istent szolgáljuk, tekintet nélkül a következményekre***. Az Isten iránti kötelességünk elsőbbséget élvez minden más megfontolással szemben. Ha tudjuk, hogy mit követel tőlünk, semmilyen veszteség vagy szenvedés sem szabad, hogy eltérítsen ettől. •Ki ne látná azoknak az őszintétlenségét, akik hittek Krisztusban, de féltek megvallani őt [ Jn 12:42-43.]; és annak a kedves ifjúét, aki inkább elfordult Krisztustól, minthogy megváljon a vagyonától [ Márk 10:21-22.]? Ha valóban igaz szívűek vagyunk, akkor azt mondjuk, mint Szent Pál, amikor arra kérték, hogy kerülje a nehézségeket és üldöztetéseket, amelyek a Lélek bizonysága szerint minden városban vártak rá: "Kész vagyok nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért [ ApCsel 21:13.].". És ha a megpróbáltatások mégoly súlyosak lennének is, mi mégis "megőrizzük becsületünket [ Jób 27:5-6.]", és ugyanannak az apostolnak a nyelvezetét köcsönözve: "De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és teljesítsem az Úr Jézustól vett szolgálatot” [ ApCsel 20:24.]".

***Az "igazságnak" ezt az ábrázolását látjuk szemléltetve és megerősítve Szent Pál magatartásában****,* ***amikor először tért meg Istenhez***. Addig az óráig vakon járt "e világ folyása szerint", és "saját szíve útján": de amint felnyílt a szeme, még mielőtt a keresztyénségről világos ismeretei lettek volna, meg akarta ismerni Isten egész akaratát, és elhatározta, hogy azt teljesíti: "Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem [ ApCsel 9:6.]?" "Csak meg kell mutatnod nekem, hol tévedek, és meg kell tanítanod a te utadra, és én a te segítségeddel azonnal megváltoztatom magatartásomat, és a te szolgálatodnak szentelem magam: és soha semmilyen számítás, vagy félelmi megfontolás nem téríthet le az általad előírt útról.” Ez sem volt egyféle hiú dicsekvés; mert "nem tanácskozott testtel és vérrel", hanem késedelem nélkül nekilátott, hogy "hirdesse a hitet, amelynek elpusztításán addig fáradozott [ Gal 1:15-16.23.]", és kitartóan hirdette azt egész a haláláig.

Miután az "igazság" ***természetét*** így megállapítottuk, folytassuk azzal, hogy feltárjuk

**II. A keresztyén harcban való hasznát és helyét.**

A katona fegyverzetének különböző részei között **az "öv" nagyon fontos volt**; és ebből a szempontból a Szentírás gyakran említi. A próféta, leírva azt az ellenállhatatlan dühösséget, amellyel a káldeusok Palesztinát le fogják rohanni, azt mondja: "Senki sem fárad el és nem botlik meg közöttük, senki sem szunnyad el és nem alszik el, és *nem lazul el az övük sem a derekukon* [ Ézs 5:27.]". •És a mi áldott Urunkat, aki, mint üdvösségünk kapitánya, úgy volt felszerelve (e fegyverzetet úgy viselte), mint seregének minden katonája, ugyanez a próféta így ábrázolja: "Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség [ Ézs 11:5.]".

**Az öv használata a páncélzat s az egész *fegyverzet szoros egybentartására,* és az *derék megerősítésére* szolgált**. És ezeket a feladatokat az "igazság" látja el a keresztyén katona számára.

Először is, ***egybefoglalja mindazokat a kegyelmeket, amelyekkel a lelke fel van fegyverkezve***. Ahogyan a páncél s fegyverzet különböző részei, amelyekkel a testet megerősítik, lazán lógnának, és sok rést hagynának, amelyeken keresztül sebet ejthetne az ellenség, ha nem rögzítené őket az öv, vagy szíj, úgy a keresztyén kegyelmei is elégtelennek bizonyulnának a védelméhez, ha nem tömörítené (egyesítené) őket az őszinteség öve. •Nézzünk meg olyan személyeket, akik látszólag tetőtől talpig fel voltak fegyverkezve, és készen álltak arra, hogy szembeszálljanak a sötétség minden hatalmával. Lásd **Johanán és a zsidók maradékát**, akiket a káldeusok nem vittek fogságba, amint a prófétához jönnek, kérve őt, hogy kérjen tanácsot számukra Istentől; és a legünnepélyesebb módon komolyan megfogadják, hogy teljesítenek minden utasítást, amelyet az Úr az ő szája által ad nekik. Nincs ennél reményteljesebb kilátás az egész Szentírásban. Ám ők *kétszínűek* voltak Istennel szemben: alighogy választ kaptak, magatartásukkal megmutatták, hogy nem őszinték a kérésükben; és hamarosan saját képmutatásuk áldozatai lettek [ Jer 42:1-6.19-22.]. •És milyen gyakran találunk hasonló kudarcokat magunk között, ugyanebből az okból kifolyólag! Hányan tűnnek bűnbánóknak és elszántaknak, hogy Istent szolgálják, olyankor, amikor valamilyen súlyos csapás sújtja őket, vagy a halált közel érzik; és mégis kiderül képmutatásuk, mihelyt próbára teszik a vallomásukat! • Sőt, naponta látható közöttünk is a zsidókról szóló beszámoló: "Amikor ölte őket, akkor keresték őt, és nyomban Isten keresésére indultak, és megemlékeztek arról, hogy Isten az ő Sziklájuk, a felséges Isten az ő Megváltójuk; de csak hízelegtek neki szájukkal, és hazudtak neki nyelvükkel, mert szívük nem volt igaz előtte, és nem voltak állhatatosak szövetségében [ Zsolt 78:34-37.].".

Másrészt, **milyen áthatolhatatlannak bizonyult az ellenfél nyilai számára azok kegyessége, akik őszinték voltak Isten előtt!** - ***Dániel*** nemhogy nem hagyott fel, de még csak nem is lankadt, sem nem rejtette el áhítatát, noha kegyetlen és gyors halál fenyegette [ Dán 6:10.]. A ***héber ifjak*** sem engedelmeskedtek egy gőgös uralkodó rendeletének, noha látták a pusztulásukra felhevített kemencét, és védelmükben egy egész nemzet példájára hivatkozhattak volna [ Dán 3:17-18.]. Így leszünk mi is képesek minden veszéllyel dacolni, és a halált a legszörnyűbb formáiban is elviselni, ha szívünk egyenes lesz Isten előtt. •Ahogyan az őszinteség által minden többi kegyelmi erényünk összeforr, úgy minden egyes kegyelem is tízszeres szilárdságot és erőt nyer belőle: legyen "hitünk őszinte", "szeretetünk álnokság nélkül" és "lelkünk minden hamisságtól mentes ", és nem kell félnünk semmilyen támadástól, legyen az bármilyen ravasz, bármilyen erőszakos.

Az igazság másik feladata, hogy ***megerősíti lelkünket a nagy és hosszan tartó konfliktusok alatt***. Az övnek ezt a különleges használatát a zsoltáros többször is említi. Magára vonatkoztatva mondja: "*Erővel öveztél fel engem a harcra* [ Zsolt 18:39.]". A Messiásra vonatkoztatva is hasonló kifejezést használ: "Az Úr uralkodik; métóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: *hatalmat övezett magára* [ Zsolt 93:1.]".

"Akinek szíve csalárd, az bizonyosan meg fog lakolni az utolsó napon [ Hós 10:2.]." Számtalan példa van arra, hogy olyan személyek, akik egy ideig jól küzdöttek, végül elestek e szomorú hiba miatt. De csak **kettőt említünk**; az első esetében a bukás majdnem sokak pusztulásával végződött; a másik esetben pedig, az egyik legkiválóbb hitvallót a teljes és örökös pusztulásba sodorta. Az előbbi eset nem egy állítólag istentelen emberre vonatkozik, nem, és nem is a vallásban egy egyszerű kezdőre, hanem az apostolok közül a legkiválóbbra utalunk titeket.

**Péter** nevéhez a rendíthetetlen bátorság és a feddhetetlen kegyesség gondolatát társítjuk. De nézzétek meg őt egy alkalommal, amikor a derekát nem övezte fel, és hiányzott az öv, hogy összefogja a páncélját. Ez a bátor hős, aki oly nemesen helytállt számos csatában, végül a zsidóskodó keresztyének megsértésétől való félelmében a *legaljasabb álnokságba (képmutatásba) esett*; befolyásával aláásta annak az evangéliumnak a leglényegesebb tanítását, amelynek a hirdetésére küldték; és példájával Barnabást és még sokakat a legvégzetesebb tévedésbe vont. És ha Szent Pál nem dorgálta volna meg őt nyíltan az egész egyház előtt, és ezzel nem ellensúlyozta volna helytelen viselkedésének hatását, nem lehetne megmondani, hogy tévedése milyen mértékben befolyásolta volna milliók örök érdekeit [ Gal 2:11-14.]. "panasz volt rá – képmutatóskodott – félrevonult - nem járt egyenesen"].

**A másik esetben** egy olyan személyre kell fordítanunk a tekintetünket, akinek kiválósága magától Szent Páltól többször is olyan dicséretet váltott ki, mint amilyet az evangélista, Szent Lukács is kapott. Éveken át tartó férfias fáradozás és folyamatos veszélyek után **Démásznak** kellett bizonyságul szolgálnia, hogy őszinteség nélkül a legerősebbek is milyen gyengék. A harcokba belefáradva, a világ kebelében keresett megnyugvást …. [ V.ö. Kol 4:14-et és a Filemon 24. versét a 2Tim 4:10-el]; pedig ha őszintén harcolt volna, talán kitartott volna a végsőkig, és győzött volna minden ellenfele felett. Szerencsétlen ember, aki megtartott egy titkos vágyat, amely, mint egy rák, felemésztette az életerejét, vagy mint egy észrevétlen lék, elsüllyesztette a hajót, amelyben hajózott! De így lesz ez mindazokkal, akiknek derekát nem az igazság övezi: "a kétszínű ember bizonytalan lesz minden útjában [ Jak 1:8.]".

De ha vannak is szomorú példáink az ezen erény hiánya miatti kudarcra, **sok nemes példát találunk a kitartó buzgóságra** másoknál, akiknek a szíve rendben volt Istennel. Nézd meg a **pátriárkákat**, akik éveken át idegen földön tartózkodtak, holott "elég lehetőségük lett volna visszatérni a hazájukba", ha úgy akarták volna: de ők őszintén "egy jobb, azaz mennyei hazát kerestek", és ezért szívesen éltek "jövevényként és zarándokként a földön" [ Zsid 11:15-16.]. Nézzétek meg a **mártírok** nemes seregét is, akik "felerősödtek a gyengeségből és erőssé váltak, bátorrá lettek a harcban, és megfutamították az idegenek seregeit"; igen, és az **asszonyokat** is, akik természetes gyengeségük és félénkségük ellenére "nem fogadták el a kínjaiktól való szabadulást, hogy jobb feltámadást nyerjenek [ Zsid 11:34-35.]. Valóban, lehet-e csak egyet is felhozni, az Isten előtt egyenesen járók közül, aki ne mutatott volna fel olyan erőt és állhatatosságot élete során, ami messze felülmúlja a természetből fakadó erőfeszítéseket? És ki az, akinek hivatása nem arra szólt volna, hogy feláldozza világi élvezeteit, dicsőségét, érdekeit, folyton öldökölve belső bűnös hajlamait; és hogy folytonos önmegtagadással éljen, mind a belső vágyak megalázásában, mind a külső üldöztetések elviselésében? De "miután a keresztyén a kezét az eke szarvára tette, nem tekint vissza", és miután felvette a páncélját, nem fogja azt levetni, csakis az életével együtt.

Mivel az igazság és az őszinteség óriási fontossága nyilvánvalóvá vált, **a következő tanácsokat kellően szívleljük meg**:

**1. Vizsgáljuk meg, hogy rendelkezünk-e a keresztyén fegyverzetnek ezzel a részével.**

Talán aligha van olyan, aki nem tartja magát őszintének. De tudunk-e Istenre hivatkozni, hogy mindennapi célunk az, hogy neki tetszsésére legyünk, igen, hogy *neki* tetszünk, nemcsak magunkkal vagy másokkal szemben, hanem egyenesen az egész világgal szemben? Vajon azon fáradozunk-e, hogy megfeleljünk neki, elvetve minden bűnös dolgot, és megtéve mindent, amiről tudjuk, hogy helyes? Naponta kutatjuk-e a Szentírást, és hallgatjuk-e Isten igéjét azzal a céllal, hogy érzelmeink és magatartásunk minél jobban megfeleljen Isten akaratának? És végül, figyelmen kívül hagyjuk-e az istentelen világ gúnyolódásait, és elhatározzuk-e, hogy inkább feláldozzuk akár magát az életet is, minthogy megszegjük lelkiismeretünk parancsait, mit Isten igéjéből megértettünk? Kétségtelen, hogy a legjobb emberekben is vannak gyarlóságok, és következésképpen időnként eltérnek a kötelesség útjáról: de ha őszinték vagyunk, nem engedünk meg semmilyen bűnt: arra kell törekednünk, hogy "tiszták legyünk, amilyen tiszta az Isten, és tökéletesek, amilyen tökéletes az Isten". Ó, bárcsak mindannyiunkban lenne ilyen szív, mint ez!

**2. Legyünk résen azokkal az eszközökkel (mesterkedésekkel) szemben, amelyekkel a Sátán gyengíteni akarja őszinteségünket, vagy megfosztana akar bennünket annak vigaszától -.**

A Sátán minden ravaszságát beveti, és minden erejét latba veti, hogy ezt az övet meglazítsa. Jól tudja, hogy ha ebben a kérdésben sikerrel jár, minden más már könnyű lesz: de amíg ez nem sikerül, addig sebezhetetlenek vagyunk. Ezért minden alkalommal megpróbál majd előnyt szerezni ellenünk, s rászedni bennünket. Törekvéseit a legcsalárdabb ürügyekkel fogja leplezni, és a legcsábítóbb formákba öltözteti kísértéseit. De vigyázzunk ellene: ne engedjük, hogy akár egy apostol példája vagy egy angyal prédikációja [ Gal 1:8-9.] arra késztessen bennünket, hogy egyetlen igazságot is megtagadjunk, vagy egyetlen szabályt is áthágjunk. Ha nem vagyunk állandóan résen, akkor ez a "kígyó megtéveszt bennünket", sőt, minden éberségünk ellenére meg fog minket téveszteni, ha nem őriz meg minket maga Isten. Ezért "vigyázzunk és imádkozzunk, hogy kísértésbe ne essünk".

**De ha a Sátán nem is tud minket arra csábítani, hogy letegyük az övünket, arra fog törekedni, hogy megfosszon bennünket annak vigaszától.** Megmaradt gyengeségeinkből alkalmat fog venni arra, hogy képmutatónak tartson bennünket: és így a **csüggedésen** keresztül igyekszik majd elérni azt, amit más **kísértésekkel** nem tudna elérni. Legyen tehát mindennapi gondunk, hogy ezt az övet úgy kössük derekunkra, hogy magunkban és a körülöttünk lévők számára is kétségbevonhatatlan bizonyítékát adjuk annak, hogy azt **nemcsak birtokoljuk, hanem hasznosítjuk is**. Akkor vigasztalást merítünk belőle, és "örülni fogunk lelkiismeretünk bizonyságtételének, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal folytatjuk a világban való életünket [ 2Kor 1:12.]".

Végül pedig "**álljunk**" így felfegyverkezve, és **legyünk állandó készenlétben** ellenségünkkel szemben. Ne féljünk tőle, hanem álljunk ellen neki férfiasan. **Ha harcolunk, nincs mitől félnünk: csak akkor vagyunk kitéve halálos sérülésnek, ha *hátat* fordítunk neki**: minden más tekintetben kellőképpen fel vagyunk fegyverkezve védelmünkhöz. Könyörögjünk tehát Istenhez, hogy "adjon igazságot a mi bensőnkbe [ Zsolt 51:7.]". "Ragassszunk hitünkhöz erényt, tudást, mértékletességet, türelmet, istenfélelmet, testvéri szeretetet és mindenki iránti szeretetet, és tartsuk mindezeket szorosan össze az igazság övével; akkor bírni fogjuk Isten ígéretét, hogy soha el nem bukunk [ 2Pt 1:5-8.10.]". Az ő kegyelme által "megőriz bennünket a mi tisztességünk és egyenességünk [ Zsoltárok 25:21.]". Ezért "övezzük fel elménk derekait, és legyünk józanok, és reménykedjünk mindvégig [ 1Pt 1:13.]". Csak "legyünk tiszták (őszinték) és botlás nélkül valók a Krisztus napjáig [ Fil 1:10.]".

*A fordítást a DeepL Translator segítségével készítette Borzási Sándor. (2023 május. 10-16. Marosvásárhely)*