**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk**

**2024 február 4 vasárnapra**

**a baptista Áhítat igéihez**

**Tartalom:**

2024 február 4 (MABAVISZ vasárnap)

**Vasárnapi imaáhítat: Imádkozzunk Istent kereső, gyakorlati hitért! – Zsid 11,6**

- Zsid 11,6 A hit szükségessége (C. Simeon)

**Bibliaóra: A szabadítás az Úré – Ézs 26,1-19 (1)**

- Matthew Henry igemagyarázata

- Ézs 26,3-4 Az Istenbe vetett bizalom ajánlása (C. Simeon)

- És 26,13 Megalázkodás es buzgóság újevkor (C. Simeon)

**Délelőtti istentisztelet: Mt 8,23-27 – Hit a tettek mezején**

- Mt 8,23-27 Matthew Henry magyarázata

- Mt 8,23-27 J. C. Ryle magyarázata

- Mt 8,27 Krisztus lecsendesíti a vihart (C. Simeon)

**Délutáni istentisztelet: Zsid 3,7-19 – Ne utasítsd el, amikor szól!**

- Zsid 3,12-14 Az Istentől való eltérés ellen (C. Simeon)

**Délutáni istentisztelet (MBE): Jer 51,15-19 - Szavának ereje**

- Párhuzamos ige: Jer 10,6-16. Matthew Henry magyarázata

**Vasárnapi imaáhítat:**

**Imádkozzunk Istent kereső, gyakorlati hitért! –**

**Zsid 11,6**

**A HIT SZÜKSÉGESSÉGE**

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: C. Simeon: **THE NECESSITY OF FAITH,** Discourse No. 2320. From: Horae Homileticae. <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/11/6/11/6/>

Zsid 11:6. *Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni*.  
  
EZ az egész fejezet a hit folyamatos dicsérete: a hitet mindenütt úgy jelöli meg, mint minden jó cselekedet egyetlen forrását, és mint az örök boldogság biztos előjátékát. De abban, ami Énókról szól, a felületes szemlélő számára úgy tűnik, hogy nincs kapcsolat a hittel: mert a felvitele pusztán Isten kegyelméből történt; és bár azt olvassuk, hogy "tetszett Istennek", feltételezhető, hogy a *cselekedetei* által tette magát jóvá (elfogadhatóvá) Isten előtt, és nem a *hit* valamilyen cselekvése (működése) által. • Az apostol azonban a szövegemben bizonyítja, hogy Énókban a hit volt a vezérlő elv, amelyből a cselekedetei eredtek, és amely Isten különös helyeslésének valódi tárgya volt. Érvelése néhány szóban így határozható meg: "Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De Énók valóban tetszett Istennek: ezért egyértelmű, hogy Énók hitt; és hogy a cselekedetei, bármi is volt az, a hit gyümölcsei voltak”. Most pedig, ennek a jelentős igazságnak a megerősítéseként, megmutatom,

**I. Mi az a "hit, amely nélkül nem lehetünk kedvesek Istennek"...**  
  
Hallgassuk meg magát az Apostolt a szövegemet követő szavakban. **Három dologra mutat rá, mint az igaz és üdvözítő hit tárgyaira**. A hit Istenre van tekintettel, - úgy tekint rá,   
  
**1. Mint független és változtathatatlan Létezőre...**

[A hívő nem úgy képzeli el Istent, mint aki a pogányok isteneire hasonlít, vagy mint akinek származtatott létezése van; hanem mint aki ***szükségszerűen létezik öröktől fogva***; és mint aki minden tökéletességében változhatatlan; "ugyanaz tegnap, ma és mindörökké".]  
  
**2. Mint aki a világegyetem Erkölcsi Kormányzója...**  
  
[Ez abból a figyelmességből következik, amelyet azok iránt tanúsít, akik keresik őt. Mert ha nem figyelné az emberek útjait, és ha nem vizsgálná a szívük legtitkosabb mozdulatait, nem tudná az embereket cselekedeteik szerint "megjutalmazni"].  
  
**3. Mint aki beteljesíti, a mi javunkra, minden szövetségi kötelezettségvállalását...**  
  
[A szövegünkben nagyon is hangsúlyos ez. Hiszen hogyan "jutalmazhatná" az embereket, ha előbb nem "fogadná el őket az Ő szeretett Fiában"? Az emberek bűnösök; és mint bűnösök, elítéltek; és teljességgel képtelenek arra, hogy vétkességüket és elítélésüket bármi olyasmivel is megszüntessék, amit ők maguk tehetnek. Csak Krisztusnak felajánlott engesztelése által nyerhetnek megbékélést Istennel; és egyedül Krisztus által juthat bármely cselekedetük is elfogadásra Isten előtt. Krisztus közbenjárása azonban az Atya és a Fiú között már az örökkévalóságtól fogva megegyezés tárgya volt; Krisztus vállalta, hogy "önlelkét a bűnért áldozatul adja "; az Atya pedig vállalta, hogy az ő kedvéért elfogadja mindazok személyét és szolgálatait, akik hisznek benne [Ézs\_53:10.]. • **Ez tehát az üdvözítő hithez elengedhetetlenül szükséges: és ahhoz, hogy "Istennek tetsző" legyen, ezt a három dolgot kell egyesítenünk: az *Isten örök és változhatatlan létezésébe* vetett hitet; az *Istenbe mint a világegyetem erkölcsi kormányzójába* vetett hitet; és a *hűséges Istenbe vetett hitet, hogy teljesíti számunkra minden szövetségi kötelezettségvállalását***].  
  
Nos, "ilyen hit nélkül" – mondja az ige - "lehetetlen Istennek tetszeni". Hadd folytassam tehát, hogy megmutassam nektek,  
  
**II. Miért olyan nélkülözhetetlen ez e célra nézve?...**  
  
**1. Ilyen hit nélkül nem lehetnek helyes hajlandóságaink (indulataink) Isten iránt -**  
  
[Hogyan tudnánk *szeretni* egy ismeretlen lényt, vagy hogyan tudnánk *félni* egy olyan valakitől, aki nem vesz tudomást rólunk (nem figyel ránk), és nem is fogja soha tudomásul venni tetteinket? Milyen *hálát* érezhetünk egy olyan ember iránt, akivel szemben nem tudunk semmilyen kötelezettséget kimutatni? vagy milyen *bizalmat* egy olyan ember iránt, akinek az emberek ügyeiben való közreműködéséről egyáltalán nem tudunk? Nyilvánvaló, hogy a *vallásos* érzéseket illetően, semmivel sem vagyunk jobb szinten, mint az "ateisták a világon” [Ef\_2:12. a görögben.]". Hogyan lehet tehát Isten "elégedett" az ilyen nyomorultakkal? - - -]  
  
**2. Ilyen hit nélkül nem tudunk Istennek semmilyen elfogadható szolgálatot tenni**-  
  
[Bármilyen **szolgálatnak (jó cselekedetnek), ahhoz, hogy Isten által elfogadott legyen,** olyannak kell lennie, amilyet Ő maga megkövetel: ***tiszteletben kell tartania az Ő tekintélyét, mint annak a cselekedetnek a Parancsolóját; továbbá, az Ő szavát, mint a szabályt, amelyhez a cselekedet véghezvivésében igazodni kell; és végül az Ő dicsőségét, mint a célt, amelyre annak irányulnia kell (amiért kell azt tenni)*** . De ha nincs **hitünk** Istenben, hogyan tisztelhetnénk a tekintélyét, vagy hogyan igazodhatnánk az Ő szavához, vagy hogyan kívánhatnánk az Ő dicsőségét előmozdítani? Minden ilyen jellegű színlelésnek egyenesen képmutatásnak vagy csalásnak kell lennie: és bármi legyen is a szolgálat, Isten megítélése szerint nem lehet jobb, mint "a kutya nyakának elvágása áldozatul, és a disznó vérének felajánlása [Ézs\_66:3.]"].  
  
**Alkalmazás-**  
  
Vizsgáljátok meg tehát, kérlek benneteket,  
  
**1. A hitetek természetét és valódiságát -**  
  
[Az emberek, ha egyáltalán érdeklődnek állapotuk felől, hajlamosak arra, hogy figyelmüket a *cselekedeteikre* korlátozzák. Itt azonban látjuk, mennyire szükséges, hogy a *hitünket* (a forrást)vizsgáljuk meg*;* hiszen ha az nem szilárd és nem a Szentírás szerinti, semmi más nem lehet helyes Isten előtt. • Vizsgáljátok meg magatokat, hogy van-e mély meggyőződésetek Isten létezéséről; és még inkább erkölcsi kormányzatáról, és arról, hogy mindent megvizsgál és fürkész, hogy az utolsó napon igazságosan ítélje meg a világot. • Kérdezd meg magadtól továbbá, hogy milyen nézeteket vallasz Istenről, aki szövetséget kötött **Fiával**, hogy kiengesztelje bűnünket, megújítsa lelkünket, és szolgálatainkat a saját érdemeinek jó illatú tömjénjével mutassa be, és az Ő közbenjárása által tegye elfogadhatóvá Isten előtt. • Valóban, testvéreim, *ezeknek* kell napról napra a legfőbb gondunk és vizsgálatunk tárgyát képezniük. Szent Pál azt mondja: "Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e [2Kor 13:5.]". És én is ugyanezt mondom: mert ha "igaz hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni", akkor bizonyára átérzitek s belátjátok, hogy mennyire elengedhetetlenül fontos, hogy ezt a kérdést világosan és egyértelműen megállapítsuk].  
  
**2. A hitetek gyümölcseit és hatásait -**  
  
[Itt *természetesnek vesszük,* hogy a hívő "Istenhez jön": és bizonyos, hogy az igaz hit mély bűnbánatban és kegyelemért esdeklő komoly kiáltásban vezet minket Istenhez. Ha valóban hiszünk Istenben, akkor "szorgalmasan keressük őt", az Ő minden rendeltetésszerű rendelkezésének felhasználásával és az Ő egyetlen drága Fiának nevében. Igen, és a kegyelemre való várakozásunk nagymértékben meg fog erősödni (ki fog tárulni). Örömmel fogjuk Istent nem pusztán uralkodónak, hanem "jutalmazónak" tekinteni, aki mindenkor a lehető legnagyobb szeretetét kívánja kifejezni engedelmes népe iránt. • Mondjátok meg most, testvéreim, vajon ilyenek-e a ti nézeteitek, szemlélődéseitek, örömeitek? Mit ér a hitetek, ha nem terem ilyen gyümölcsöket? Ha nem így működik, akkor nem jobb, mint az ördögök hite [Jak\_2:19.]. • "De, szeretteim, jobb dolgokról vagyunk meggyőződve rólatok, és olyan dolgokról, amelyek az üdvösséggel járnak együtt, bár így beszélünk is [Zsid\_6:9.]." "Mi pedig azt kívánjuk, hogy mindnyájan" tegyétek ezeket a dolgokat a legkomolyabb vizsgálat tárgyává; hogy így szorgalmas és őszinte vizsgálat után felismerjétek valódi helyzeteteket Isten előtt; és "a reménység teljes bizonyosságára" jussatok, hogy valóban "Istennek tetszetek" ebben a világban, és az eljövendő világban "jutalmat kaptok tőle" [ Heb\_6:11.].

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/11/6/11/6/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/11/6/11/6/)

**Bibliaóra:**

**A szabadítás az Úré –**

**Ézs 26,1-19 (1)**

#### Ézsaiás 26. fejezet

**Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából**

**Forrás:** [**https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Isa/Isa\_026.cfm**](https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Isa/Isa_026.cfm)

Ez a fejezet a szent öröm és dicséret éneke, amelyben azokat a nagyszerű dolgokat ünnepli, amelyeket Isten az előző fejezetben vállalt, hogy népéért tesz ellenségei és ellenségeik ellen: arra készült ez ének, hogy akkor énekeljük, amikor ez a prófécia beteljesedik; mert készeknek kell lennünk, hogy hálaadással áldozzunk Istennek, amikor kegyelmeivel közeledik felénk. Isten népe pedig itt tanítva van,

I. Hogy diadalmasan ujjongjon, örvendezzen úgy általában az egyház, mint annak minden egyes tagja szentséges biztonságáért, mit Isten védelme alatt élvezhetnek ([1-4. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/1-4/s_705001).).

II. Diadalmaskodjék s győzelmet vegyen minden ellenálló hatalom felett ([5., 6. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/5-6/s_705005).).

III. Istennel járjon és várjon rá a legrosszabb és legsötétebb időkben is [(7-9. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/7-9/s_705007)).

IV. Siránkozzon azok ostobasága miatt, akik nem vették figyelembe Isten gondviselését, sem annak irgalmas, sem csapásokkal sújtó megnyilvánulásait ([10., 11. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/10-11/s_705010).).

V. Hogy bátorítsák magukat és egymást, abban a reményben, hogy Isten továbbra is jót fog tenni velük ([12.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/12/s_705012), [14.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/14/s_705014) [v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/12/s_705012).), és kötelezzék el magukat, hogy továbbra is az ő szolgálatában maradnak ([13. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/13/s_705013)).

VI. Emlékezzenek vissza Isten jóindulatú gondviselésére, amelyet velük szemben tanúsított alacsony és nyomorúságos helyzetükben, és az e gondviselés alatt tanúsított magatartásukra ([15-18. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/15-18/s_705015).).

VII. Örvendezzenek a dicsőséges szabadulás reményében, amely olyan lesz számukra, mint a feltámadás ([19. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/19/s_705019).), és ennek várakozásában vonuljanak vissza ([20., 21. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/20-21/s_705020).).

És ez Isten népe hitének és reménységének a támogatására és segítésére íródott minden korban, különösen azok számára is, akikhez a idők vége (a világ vége) elérkezett.

[**Ézs 26:1-4**](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/1-4/s_705001)

***1 Ama napon ez éneket énekelik Júda földén: Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt! 2 Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. 3 [Kinek] szíve [reád] támaszkodik, megőrzöd [azt] teljes békében, mivel Te benned bízik; 4 Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.***

Az evangéliumi kegyelemről szóló próféciákhoz nagyon is illik egy ének, amelyben Istennek adhatjuk a dicsőséget, és magunkhoz vehetjük e kegyelem vigasztalását: *Azon a napon,* az evangéliumi napon, amelyre az ószövetségi egyház győzelmeinek és gyarapodásának a napja előképszerűen mutatott (és amelyekből néhányra talán ez az ének elsődlegesen utal), azon a *napon ezt az éneket énekelni fogják;* lesznek emberek, akik énekelni fogják, és lesz okuk és szívük ennek éneklésére; *Júda földjén* fogják énekelni, amely az evangéliumi egyház képe volt; mert az evangéliumi szövetségről azt mondják, hogy *Júda házával* köttetett , [Zsid 8:8](https://www.blueletterbible.org/kjv/heb/8/8/s_1141008). **Dicsőséges dolgokat mondanak itt Isten egyházáról**.

* **I. Hogy erősen megerősített lesz a rosszal szemben** *(*[*1. v*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/1/s_705001)*.): Erős városunk van.* Ez egy olyan város, amely az örök szövetség alapítólevelében van foglalva, amely alkalmas mindazok befogadására, akiket ez az alapítólevél szabaddá tett, foglalkoztatásukra és élvezetükre. Ez egy erős város, mint Jeruzsálem volt, amikor még erősen állt, és maga Isten tűzfallal vette körül, olyan erős volt, hogy senki sem hitte volna, hogy ellenség valaha is *be tudna hatolni Jeruzsálem kapuin,* [*JerSir. 4:12*](https://www.blueletterbible.org/kjv/lam/4/12/s_801012)*.* • Az egyház erős város, mert vannak *falai és bástyái,* vagy ellenvédművei, mégpedig olyanok, amelyeket Isten maga jelölt ki, mert ígéretében magát az üdvösséget jelölte ki védelmére. Akik az üdvösségre vannak rendelve, azok ezt találják védelmüknek, [1Pt 1,4](https://www.blueletterbible.org/kjv/1pe/1/4/s_1152004).
* **II. Hogy bőségesen el van látva (be van telepítve) azokkal, akik jók**, és ezek erődítés gyanánt erősséget jelentenek számára; mert Jeruzsálem lakosai, ha olyanok, amilyennek lenniük kell, az erősségét jelentik, [Zak 12:5](https://www.blueletterbible.org/kjv/zec/12/5/s_923005). A kapukat itt megparancsolják, hogy nyissák meg, *hogy az igazságos nemzet, amely megtartja az igazságot, bemehessen,* [*2. v.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/2/s_705002) A korábbi idők gonoszsága miatt száműzték és elűzték őket, de most az ellenük hozott törvények hatályon kívül helyeztetnek, és újra szabadon bemehetnek. • Vagy: Van egy törvény az összes igazak általános honosítására, bármilyen nemzetből származzanak is, arra bátorítva őket, hogy jöjjenek és telepedjenek le Jeruzsálemben. Ha Isten nagy dolgokat tett valamely helyért vagy népért, akkor elvárja, hogy így fizessenek a nekik tett jótéteménynek megfelelően; legyenek kedvesek népéhez, és vegyék védelmük alá és keblükre. Jegyezzük meg,
  + **1. Az igaz emberekre jellemző, hogy megtartják Isten igazságait,** amelyek szilárd hittel való komolyan vétele parancsoló hatással van az egész életvitel szabályosságára. A fejben rögzült jó elvek jó elhatározásokat hoznak a szívben és jó gyakorlatokat az életben.
  + **2. Az államok érdeke, hogy az ilyeneket támogassák** és maguk közé fogadják, mert áldást hoznak magukkal.
* **III. Mindazok, akik hozzá tartoznak, biztonságban és nyugalomban vannak,** és Isten kegyelmének bizonyosságában szent biztonságban és nyugalomban élnek.
  + **1. Itt egy ígéretről van szó** ([3. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/3/s_705003).): *Megőrzöd őket teljes békében (békességben, békességben – héberben):* belső békességben, külső békességben, békességben Istennel, lelkiismereti békességben, békességben minden időben, minden esemény alatt; ebbe a békességbe kerül és ennek birtokában marad *az, akinek elméje Istenben pihen, mert benne bízik.* • Minden jó ember jellemvonása, hogy bízik Istenben, az Ő vezetése és kormányzása alá helyezi magát; és tőle függ, hogy ez nagy előnyére váljék. • Akik Istenben bíznak, azoknak az elméje rajta kell függjön, mindenkor, minden körülmények között bízniuk kell benne, szilárdan és hűségesen ragaszkodniuk kell hozzá, teljes megelégedettséggel, benne való gyönyörködéssel; és akik így tesznek, azokat Isten örök békességben megőrzi, és ez a békesség megtartja őket. Ha rossz hírek járják be a világot, *azok* nyugodtan várják az eseményeket, és nem zavarják meg őket az azokból eredő rémületes aggodalmak, akiknek szíve *szilárd az Úrban, és benne bízakodnak,* [*Zsolt 112,7*](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/112/7/s_590007)*.*
  + **2. Ez egy parancsolatról szól** *(*[*4. v.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/4/s_705004)*):* „Könnyítsük meg magunkat azzal, hogy örökké az *Úrban bízunk;* mivel Isten békességet ígért azoknak, akik ráhagyatkoznak, ne veszítsük el ennek az ígéretnek a hasznát, hanem teljes bizalommal támaszkodjunk rá. Bízzatok benne örökké, - mindenkor, amikor nincs más, amiben bízhattok; bízzatok benne azért a békességért, azért a részért, amely örökké megmarad." Bármit is várunk a világtól (bizalommal), az csak egy pillanatra szól: minden, amit tőle várunk, az idő határain belülre korlátozódik. De amiért Istenben bízunk, az addig tart, amíg mi tartunk. Mert az *Úrban, Jehova-Jahban, Jehovában,* aki volt, van és eljövendő, ott van az idők kősziklája, szilárd és tartós alap, amelyre a hit és a remény építhet; és az erre a sziklára épített ház megáll a viharban is. Azok, akik Istenben bíznak, nemcsak megtalálják benne, hanem kapnak is *tőle örök erőt,* olyan erőt, amely az örök életre, az örökkévaló boldogságra viszi őket; és ezért bízzanak benne örökké, és soha ne vessék el, és ne változtassák meg bizalmukat.

[**Ézs 26:5-11**](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/5-11/s_705005)

***5 Mert meghorgasztá a magasban lakozókat: a magas várost, megalázá azt, megalázá azt a földig, és a porba dobta azt; 6 Láb tapodja azt, a szegény lábai, a gyöngék talpai! 7 Az igaznak ösvénye egyenes, egyenesen készíted az igaznak útját. 8 Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, oh Uram! neved és emlékezeted után vágyott a lélek! 9 Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid [megjelennek] a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai. 10 Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. 11 Uram! magas a Te kezed, de nem látják! de látni fogják, és megszégyenülnek, néped iránt való buzgó szerelmedet; és tűz emészti meg ellenségeidet.***

Itt a próféta tovább bátorít minket, hogy bízzunk az Úrban örökké, és továbbra is várjunk rá, mert,

* **I. A benne bízó alázatos lelkeket győzelemre viszi büszke ellenségeik felett**, [*5., 6. v*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/5-6/s_705005)*.* Azok, akik magukat felmagasztalják, megaláztatnak: Mert *lehozza azokat, akik a magasban laknak;* és ahol büszkén cselekednek, ott ő fölöttük van és fölöttük lesz. Még magát a magasztos Babilont, vagy Ninivét is megalázza*,* [*25:12*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/25/12/s_704012)*.* [*kk*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/25/12/s_704012). Meg tudja tenni, legyen az akármilyen jól megerősített. Már gyakran megtette. Meg fogja tenni, mert ellenáll a büszkéknek. Az Ő dicsősége, hogy megteszi, mert Istennek bizonyítja magát azáltal, hogy a *büszkéket egy tekintetével megalázza,* [*Jób 40:12*](https://www.blueletterbible.org/kjv/job/40/12/s_476012). • De éppen ellenkezőleg, akik megalázzák magukat, azok felmagasztaltatnak; mert a *szegények lába* abüszke városokra tapos, [*6. v*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/6/s_705006)*.* Nem azt mondja, hogy nagy seregek tapossák le őket, hanem: Ha Isten úgy akarja, a szegények lábai is megteszik,[*Mal. 4:3*](https://www.blueletterbible.org/kjv/mal/4/3/s_929003)*.* *Lábbal tiporjátok el a gonoszokat. - -Jöjjetek, tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára.* Lásd*:* [*Zsolt. 147:6*](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/147/6/s_625006)*;* [*Róm. 16:20*](https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/16/20/s_1062020)*.*
* **II. Tudomásul veszi (figyelemmel kíséri) népe útját, és gyönyörködik benne** *(*[*7. v.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/7/s_705007)*):* Az *igazak útja az egyenesség* (így is olvasható): az a törekvésük és állandó gondoskodásuk, hogy Istennel az engedelmesség és a szent életvitel egyenletes, állandó útján járjanak. *Lábam egyenletes helyen áll (megáll igazságban – Károli ford),* egyenletes úton jár*,* [*Zsolt 26,12*](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/26/12/s_504012). • És az a boldogságuk, hogy Isten egyenessé és könnyűvé teszi előttük az utat: *Te, Legigazságosabb, egyengeted (*vagy *egyenletessé teszed) az igazak útját,* megakadályozva vagy eltávolítva azokat a dolgokat, amelyek botránykövek lennének számukra, hogy semmi se botránkoztassa meg őket*,* [*Zsolt 119,165*](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/119/165/s_597165). Isten *mérlegel* (így olvassuk); megfontolja, és elegendő kegyelmet ad, hogy átsegítse őket minden nehézségen, amellyel útjukon találkozhatnak. Így az igazakkal Isten igaznak mutatja magát.
* **III. Kötelességünk és vigasztalásunk lesz, hogy várjuk Istent,** és a legsötétebb és legcsüggesztőbb időkben is szent vágyakat tápláljunk iránta*,* [*8., 9. v*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/8-9/s_705008)*.* Isten népének mindig ez volt a gyakorlata (teendője), még akkor is, amikor Isten rosszallóan nézett rájuk,
  + **1. Folyamatos függőséget fenntartani iránta:** *"A te ítéleteid útján* még mindig rád *vártunk;* amikor megfenyítettél minket javunkra, nem néztünk más kézre, mint a tiédre, hogy megszabadítson minket", ahogy a szolga is csak *a gazdája kezére néz, amíg az meg nem könyörül rajta,* [*Zsolt 123,2*](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/123/2/s_601002)*.* • Nem hivatkozhatunk Isten igazságosságára, csak az Ő kegyelmére. Ha Isten ítéletei sokáig tartanak, ha ez az *ítéletek útja* (ezt jelenti az ige), akkor sem szabad elfáradnunk, hanem tovább kell várnunk.
  + **2. Hogy szent vágyakat küldjünk feléje.** Bajaink, bármennyire is nyomasztóak, soha nem szabad, hogy vallásunktól (szent bizakodásunktól) eltérítsenek, vagy elfordítsanak Istentől; de *lelkünk vágyának* folyton *az Ő nevére és emlékezetére kell irányulnia;* és az éjszakában, a nyomorúság legsötétebb, leghosszabb éjszakájában is *lelkünkkel Őt kell kívánnunk.*
    - (1.) **Isten nevéért kell aggódnunk,** és őszinte vágyunknak kell lennie, hogy az Ő neve megdicsőüljön, bármi történjék is mivelünk és a mi nevünkkel. Ez az, amire várnunk kell, és amiért imádkoznunk kell. *"Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet,* és ez elég nekünk".
    - **(2.) A mi nagy vigasztalásunknak e névre való emlékezésben kell lennie,** mindarra, amivel Isten megismertette magát. Istenre való emlékezés kell legyen a mi nagy támaszunk és örömünk; és ha néha megtörténik, hogy nem gondolunk rá, mégis a vágyunk az Ő emlékezetére kell irányuljon, és szívünkkel arra kell törekednünk, hogy Őt mindig szem előtt tartsuk.
    - **(3.) Isten iránti vágyainknak belsőnek, lelkesnek és őszintének kell lenniük**. Lélekből kell Őt kívánnunk, lelkünknek utána kell sóvárognia ([Zsolt 42,1](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/42/1/s_520001)), és lelkünkkel, legbensőbb gondolatainkkal és legszorosabb összpontosítással kell Őt keresnünk. Semmit sem érünk vallásunkkal, bármilyen hivatásunk is legyen, ha nem tesszük azt szívmunkává.
    - **(4.) Még a nyomorúság legsötétebb éjszakájában is** Isten felé kell irányulnia vágyainknak, mint aki napunk és pajzsunk; mert bárhogyan is bánik velünk Isten, soha nem szabad rosszat gondolnunk róla, és soha nem szabad elhidegülnünk iránta érzett szeretetünkben.
    - **(5.) Ha vágyaink valóban Isten felé irányulnak, akkor ezt azzal kell bizonyítanunk, hogy keressük Őt**, és korán keressük, mint azok, akik vágynak arra, hogy megtalálják Őt, és rettegnek az elmulasztás gondolatától. • Akik Istent keresik és meg akarják találni, azoknak *időben* kell keresniük, és *komolyan* kell keresniük Őt. Ha mégoly korán jövünk is, Őt készen fogjuk találni, hogy fogadjon bennünket.
* **IV. Isten kegyes szándéka, hogy ítéleteit szétküldve az embereket arra késztesse, hogy keressék Őt és szolgálják Őt**: *Amikor a Te ítéleteid a földön megjelennek,* és mindent elpusztítanak, akkor okunk van azt várni, hogy nemcsak Isten hitvalló népe, hanem még a *világ lakói is megtanulják az igazságosságot,* kijavítják hibáikat és megjobbítják életüket, elismerik Isten igazságosságát, hogy megbüntette őket, megbánják saját igazságtalanságukat, hogy megsértették Istent, és így helyes úton fognak járni. • Ezt fogják tenni; vagyis: - az ítéletek célja, hogy erre késztessék őket, természetes hajlamuk van arra, hogy ezt a hatást kiváltsák, és bár sokan továbbra is makacskodnak, de még a világ lakói közül is néhányan hasznot húznak ebből a fegyelmezésből, és megtanulják az igazságosságot; biztosan megteszik; felettébb ostobák, ha nem teszik meg. • Figyeljük meg: A megpróbáltatások célja az, hogy megtanítsanak minket az igazságra; és áldott az az ember, akit Isten megfenyít, és így tanít, [Zsolt 94:12](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/94/12/s_572012). *Discite justitiam, moniti, et non temnere divos- Ez a fenyítés tanítson meg titeket arra, hogy az igazságosságot műveljétek, és hagyjátok abba az istenek megvetését.* - Virgil.
* **V. Valóban gonoszak azok, akiken nem fognak Isten kedvező módszerei**, amelyeket a leigázásukra és megjavításukra alkalmaz; és szükséges, hogy Isten szigorúan bánjon velük ítéleteivel, amelyek megalázzák azokat, akik másképp nem alázkodnának meg. Figyeljétek meg!
  + **1. Hogyan járnak a bűnösök Isten ellenében,** és hogyan utasítják vissza a megjobbításukra használt eszközökkel való együttműködést, hogy ráhangolódjanak Isten szándékaira, [10. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/10/s_705010)
    - **(1.) *Kegyelmet* kapnak.** Sok kegyelmet kapnak Istentől; rájuk süt a nap, és esőt kapnak az égből, sőt, megsegíti őket, és bőséget ad a kezükbe; megmenekülnek Isten ítéletének sok csapásától, amelyek másokat, náluk kevésbé gonoszokat sújtottak; egyes konkrét esetekben úgy tűnik, hogy szomszédjaiktól Isten megkülönbözteti őket, és mindennek az a célja, hogy megnyerje őket annak az Istennek a szeretetére és szolgálatára, aki így kegyelmez nekik; és mégis mindez hiábavaló: *Nem tanulják meg az igazságosságot,* nem vezeti őket bűnbánatra Isten jósága, és ezért szükséges, hogy Isten elküldje ítéleteit a földre, hogy elszámoljon az emberekkel a visszaélt kegyelmekért.
    - **(2.) Az *egyenesség földjén* élnek*,* ahol a vallást vallják** és jó hírnévnek örvend, ahol Isten igéjét hirdetik, és ahol sok jó példát látnak, - az *egyenesség* földjén, ahol nincs annyi buktató, mint más helyeken, - a *javítás (fenyítés, helyreigazítás)* földjén, ahol a bűn és a világiasság (istentelenség) el van vetve és büntetve van; mégis ott *igazságtalanul járnak el,* és rossz útra térnek. • Azok, akik gonoszul cselekszenek, igazságtalanul bánnak mind Istennel és emberekkel, mind pedig a saját lelkükkel; és azok, akiket a nemzet igazságossága nem fog visszahívni, számíthatnak rá, hogy Isten ítélete fogja sújtani őket. És nem remélhetnek helyet a boldogság földjén a jövőben azok, akik most nem tartják be a törvényeket és rendtartásokat, és nem hasznosítják az egyenesség földjének kiváltságait és előnyeit. • És miért nem teszik? Azért, mert *nem akarják meglátni az Úr fenségét,* nem akarják elhinni, nem akarják meggondolni, hogy milyen rettenetes fenségű Isten az, akinek törvényeit és igazságosságát továbbra is megvetik. Isten fensége megjelenik gondviselésének minden elrendelésében; de ők ezt nem veszik figyelembe, és ezért nem tanulják meg, hogy megfeleljenek ezen elrendelések céljainak. Még ha részesülünk is az Úr kegyelméből, akkor is látnunk kell az *Úr fenségét és jóságát.*
    - **(3.) Isten felemeli a kezét, hogy figyelmeztesse őket, hogy bűnbánat és imádság által békét kössenek vele**; de ők nem vesznek róla tudomást, nem veszik észre, hogy Isten haragszik rájuk, és ellenük jár: *Nem látnak,* és senki sem olyan vak, mint azok, akik nem akarnak látni, akik a bűnösség és harag felőli legtisztább (meggyőzetések) bizonyítékok elől behunyják a szemüket, akik a véletlennek vagy a közös sorsnak tulajdonítják azt, ami nyilvánvalóan isteni dorgálás (fenyítés), akik nem veszik figyelembe saját vesztük fenyegető jeleit, hanem békét kiáltanak maguknak, amikor az igaz Isten háborút folytat ellenük.
  + **2. Hogy Isten végül is túl kemény lesz számukra;** mert amikor ítél, győzedelmeskedik: *Nem látják, de látni fogják,* meglátják, akár akarják, akár nem, hogy Isten haragszik rájuk. Az ateisták, a gúnyolódók és a magabiztosak rövidesen meg fogják érezni azt, amit most nem akarnak elhinni, hogy *rettenetes (félelmetes) dolog az élő Isten kezébe kerülni.* • Most nem akarják látni a bűn gonoszságát, és különösen az Isten népének gyűlöletében és üldözésében rejlő bűnt; de látni fogják Isten ellenük irányuló nemtetszésének jeleiből emiatt, és a szabadításokból, amelyekben Isten kiáll népe ügye mellett, hogy amit ellenük tettek, azt úgy veszi, mintha maga ellen tették volna, és ennek megfelelően számol el érte. Látni fogják, hogy nagyon sok rosszat tettek Isten népének, és ezért szégyenkezni fognak a velük szembeni ellenségeskedésük és irigységük miatt, és azért, hogy rosszul bántak azokkal, akik jobb bánásmódot érdemeltek volna. • Jegyezzük meg: Azoknak, akik rosszindulatot táplálnak Isten népe iránt, van okuk szégyenkezni emiatt, annyira abszurd és ésszerűtlen ez a viselkedés; és előbb-utóbb szégyenkezni fognak emiatt, és az emlékezetük zavarba fogja őket hozni. Egyesek így olvassák: *Látni fogják és meg fognak zavarodni a nép buzgósága miatt,* a buzgóság miatt, amelyet Isten mutat majd az ő népe iránt; amikor majd megtudják, hogy Isten mennyire féltékeny az Ő népének becsületére és jólétére, meg fognak zavarodni, ha arra gondolnak, hogy ők is lehettek volna ebből a népből valók, és nem akarták. Végzetük tehát az, hogy mivel Isten barátainak boldogságát semmibe vették, *ellenségeinek tüze emészti meg őket, vagyis az a* tűz, amely ellenségeinek készült, és amellyel megemésztik őket, az ördögnek és angyalainak szánt tűz. • Megjegyzés: Azokra, akik Isten népének ellenségei, és irigyek rájuk, Isten úgy tekint, mint az Ő ellenségeire, és ennek megfelelően fog velük bánni.

[**Ézs 26:12-19**](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/12-19/s_705012)

***12 Uram! Te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk. 13 Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak nékünk kívüled; de általad dicsőítjük neved! 14 A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl: ezért látogatád meg és vesztéd el őket, és eltörléd emlékezetöket. 15 Megszaporítád e népet, Uram! megszaporítád e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a földnek minden határait. 16 Oh Uram! a szorongásban kerestek Téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod. 17 Miként a terhes asszony, a ki közel a szűléshez, vajudik, felkiált fájdalmiban, előtted olyanok voltunk, Uram! 18 Mint terhesek vajudtunk, de csak szelet szűltünk: szabadulása nem lőn e földnek, és nem hulltak el a föld kerekségének lakói. 19 Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!***

A próféta ezekben a versekben **visszatekint** arra, amit Isten tett velük, mind *kegyelemben*, mind *ítéletben*, és mindkettőről énekel Istennek, majd **előre tekint** arra, amit remél, hogy Isten tenni fog velük. Figyeljük meg,

* **I. Véleményei és reflexiói vegyesek.** Amikor visszatekint az egyház állapotára, azt találja, hogy
  + **1. Isten sok esetben nagyon kegyes volt hozzájuk**, és nagy dolgokat tett értük.
    - **(1.) Általánosságban** ([12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/12/s_705012)): *Te tetted minden cselekedetünket bennünk,* vagy *értünk (Minden dolgainkat megcselekedtek értünk – Károli)*. Bármilyen jó cselekedetet végzünk, azt Isten kegyelme által bennünk végzett jó munkának köszönhetjük; Ő az, aki jó gondolatokat és érzelmeket helyez a szívünkbe, ha azok bármikor ott vannak, és aki *munkálja bennünk, hogy akarjuk és tegyük az Ő jóakaratából. Acti, agimus – Mivel Ő munkálkodik rajtunk, mi cselekszünk.* És ha bármilyen kedvességben részesülünk, vagy bármely ügyünk jól megy és sikerrel jár, Isten az, aki ezt cselekszi nekünk. Minden teremtményt, minden ügyet, amely bármilyen módon a mi hasznunkat (kényelmünket) szolgálja, Ő tesz azzá; és olykor azt is értünk (javunkra) munkálja, ami ellenünk látszott.
    - **(2.) Különösen** *(*[*15. v.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/15/s_705015)*): "Megszaporítottad a népet, Uram,* úgy, hogy a kicsinyből ezer lett (Egyiptomban nagyon megszaporodtak, majd Kánaánban, úgy, hogy betöltötték az országot); és ebben *megdicsőültél",* mert a nép sokasága a fejedelem dicsősége; és ebben Isten megdicsőült, hogy hűséges volt az Ábrahámmal kötött szövetségéhez, hogy *sok nép atyjává teszi őt*. • Figyeljük meg, hogy Isten népe egy növekvő nemzet, és ez Isten dicsősége, hogy így van. Az egyház, e szent nemzet gyarapodásának *ezért* örülni kell, mert ez azoknak a gyarapodása, akik Isten dicsőítését tűzték ki célul ezen a világon.
  + **2. Hogy mégis megfenyítette őket.**
    - **(1.) A szomszédos nemzetek néha elnyomták őket,** és zsarnokoskodtak felettük ([*13. v.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/13/s_705013)*): "Urunk, Istenünk,* Te, akinek egyedüli jogod van uralkodni rajtunk, akinek alattvalói és szolgái vagyunk, neked panaszkodunk (mert hová máshová menjünk panaszainkkal?), hogy *rajtad kívül más urak uralkodtak rajtunk".* Nemcsak a bírák idején, hanem azután is gyakran adta Isten őket ellenségeik kezébe, vagy inkább ők *maguk adták el magukat* gonoszságaik által, [*52:3-5*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/52/3-5/s_731003)*.* [*kk.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/52/3-5/s_731003) Amikor hanyagul szolgálták Istent, Isten megengedte, hogy ellenségeik uralkodjanak rajtuk, hogy megismerjék a *különbséget az Ő szolgálata és az országok királyságainak szolgálata között*. • Ezt úgy is fel lehet fogni, mint bűnvallást, hogy más isteneket szolgáltak, és alávetették magukat szomszédaik babonás törvényeinek és szokásainak, amelyek által más urak (mert bálványaikat *baáloknak, uraknak* nevezték) uralkodtak rajtuk Istenen kívül. Most azonban megígérik, hogy ez többé nem lesz így: "Mostantól fogva *csak a Te nevedet említjük;* csak Téged fogunk imádni, és csak azon a módon, amelyet Te rendeltél el és Te határoztál meg ". • Ugyanez lehet a mi bűnbánó elmélkedésünk is: *Istenen kívül más urak is uralkodtak rajtunk;* minden testi kívánságok uraltak, és rabul ejtettek bennünket; és elég régóta, sőt túl sok ideje már, hogy így vétettünk Isten és önmagunk ellen. Ugyanez kell tehát legyen a mi kegyes elhatározásunk, hogy ezentúl csak Isten nevét emlegetjük, és csakis általa, hogy Istenhez és kötelességünkhöz közel maradunk, és azt soha el nem hagyjuk.
    - **(2.) Olykor fogságba hurcoltattak ellenségeik előtt** *(*[*15. v.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/15/s_705015)*):* "A népet, amelyet először megnövesztettél és gyökeret eresztett, most megkisebbítetted, kiszakítottad, és *elvitted a föld végére, elűzted az ég legvégső részeire", amint* ezt az Úr fenyegőleg előre megmondotta*,* [*5Móz 30,4*](https://www.blueletterbible.org/kjv/deu/30/4/s_183004)*;* [*28,64*](https://www.blueletterbible.org/kjv/deu/28/64/s_181064)*.* De figyeljük meg, hogy a megnövekedésük és az eltávolításuk említése között ez áll: *"Megdicsőültél";* mert az ítéletek, amelyeket Isten a népére ró bűnei miatt, az Ő dicsőségére szolgálnak, csakúgy, mint a kegyelmek, amelyeket ígérete teljesítéseként ad nekik.
    - **(3.) A próféta megemlékezik arról, hogy amikor így elnyomták és fogságba hurcolták őket, Istenhez kiáltottak,** ami jó bizonyíték arra, hogy nem hagyták el teljesen Őt, és Ő sem hagyta el teljesen őket, és hogy irgalmas szándék volt az ítéletekben, amelyeknek alá voltak vetve *(*[*16. v.*](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/16/s_705016)*): Uram, a bajban meglátogattak (kerestek) téged.* Ez volt a szokás Izrael népénél, amint azt a Bírák történetében gyakran találjuk. Amikor *más urak uralkodtak rajtuk, megalázkodtak, és azt mondták: Az Úr igazságos,* [*2Krón 12,6*](https://www.blueletterbible.org/kjv/2ch/12/6/s_379006)*.* Lásd itt,
      * ***[1.] Hogy szükségünk van a megpróbáltatásokra.*** Szükségesek az imádságra való ösztönzéshez; amikor azt mondja: "*A bajban meglátogattak téged", ez arra* utal, hogy békességükben és jólétükben idegenek voltak Istentől, távol tartották magukat tőle, és ritkán mentek hozzá; mert úgy vélték, amikor a világ mosolygott rájuk, nem volt okuk az ő kegyeire.
      * ***[2.] A hasznot, amelyre a nyomorúságok által gyakran szert teszünk.*** Istenhez vezetnek bennünket, kötelességünkre ébresztenek, és megmutatják, hogy mennyire függünk Tőle. Azok, akik azelőtt ritkán néztek Istenre, most meglátogatják őt; gyakran jönnek, barátságossá válnak, és udvarolnak neki. Azelőtt cseppenként jött az imádság, most azonban *kiöntik az imát;* most úgy jön, mint a víz a kútból, nem úgy, mint a víz a szikkasztóból. • *Titkos beszédet* árasztanak felé*;* így a széljegyzetben. Az imádkozás az Istenhez való beszéd, de ez titkos beszéd; mert ez a szív nyelve, különben nem imádkozás. A nyomorúságok titkos imádságra késztetnek bennünket, amelyben szabadabban és határozottabban szólhatunk hozzá, mint nyilvánosan. • A nyomorúságban korán keresik Istent azok, akik azelőtt restek voltak keresni Őt, [Hós. 5:15](https://www.blueletterbible.org/kjv/hos/5/15/s_867015). Ez buzgóvá és folyékonnyá teszi az embereket az imádságban. "Kiöntötték az imádságot, mint az italáldozatokat, amikor a te fenyítésed rajtuk volt". De félő, hogy amikor a fenyítés elmúlt, fokozatosan visszatérnek a korábbi gondatlanságukhoz, ahogyan azt már sokszor tették.
    - **(4.) Panaszkodik, hogy a saját szabadságukért folytatott küzdelmeik nagyon fájdalmasak és veszélyesek voltak, de nem jártak sikerrel**, [17., 18](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/17-18/s_705017). vers.
      * ***[1.] Megvoltak a gyötrelmek és kínok, melyektől rettegtek:*** "Olyanok voltunk, mint a vajúdó asszony, aki fájdalmában felkiált; nagy aggodalommal és fáradsággal igyekeztünk segíteni magunkon, és a mi bajunk még nagyobb lett ezektől a próbálkozásoktól"; hiszen amikor Mózes eljött, hogy megszabadítsa Izraelt, a téglák száma megduplázódott. • Fájdalmaik hevessége felgyorsította imáikat, és olyan erősek és hevesek lettek, mint a fájdalmasan vajúdó asszony kiáltása. *Így voltunk mi is a te szemedben, Uram!* • Nyomorúságukban vigaszt és elégtételt jelentett számukra, hogy Isten szemmel tartotta őket, hogy minden nyomorúságuk az Ő szeme előtt volt; nem volt idegen fájdalmaiktól és imáiktól. *Uram, minden vágyam előtted van, és nyögésem nincs elrejtve előled,* [Zsolt 38,9](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/38/9/s_516009). • Valahányszor panaszaikkal és könyörgéseikkel az *Úr elé álltak,* olyan gyötrelmek gyötörték őket, mint a vajúdó asszonyokat.
      * ***[2.] Elmaradtak a kívánt és remélt eredménytől és sikertől:*** "*Gyermeket vártunk;* nagy várakozással tekintettünk a gyors és boldog szabadulásra, nagy reményekkel voltunk tele, és amikor fájdalmunk volt, azzal vigasztaltuk magunkat, hogy az örömteli születés feledteti velünk *nyomorúságunkat,* [Jn 16,21](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/16/21/s_1013021). De jaj, *mintha szelet hoztunk volna;* ez hamis fogantatásnak bizonyult; várakozásaink meghiúsultak, és fájdalmaink inkább haldoklási fájdalmak voltak, mint vajúdás; elvetélt méhünk és kiszáradt melleink voltak. • Minden erőfeszítésünk kudarcot vallott: *Sem* magunknak, sem barátainknak és szövetségeseinknek nem *hoztunk szabadulást a földön,* hanem inkább csak rontottunk a saját és az ő ügyükön; a *világ lakói,* akikkel küzdöttünk, *sem* hatalmukban, sem reményeikben nem *estek* el előttünk; hanem még mindig olyan magasan állnak és gőgösek, mint valaha." • Megjegyzés: Egy igaz ügyet lehet mind imádsággal, mind igyekezettel erélyesen képviselni, mind Istennel, mind emberekkel szemben, és mégis egy jó darabig felhő alatt maradhat, és a lényeg nem nyerhető el.
* **II. A kilátásai és reményei nagyon kellemesek. Általánosságban**: *"Békességet rendelsz nekünk* ([12. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/12/s_705012).), vagyis minden jót, amit ügyünk szükségszerűsége megkíván". Amilyen békéje az egyháznak van, vagy amilyet remél, azt Isten rendelte el; és azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy bármilyen baj is rendeltetett egy időre Isten népének, a békesség végül is elrendeltetik számára; mert *ezeknek az embereknek Isten békességes véget ígért.* És ha Isten az ő Lelke által *minden cselekedetünket munkálja bennünk, akkor* békességet rendel el nekünk (mert az igazság műve a békesség); és ez az igazi és tartós béke, amelyet a világ sem adni, sem elvenni nem tud, amelyet Isten rendel el; mert azok számára, akiknek ez megvan, ez olyan változhatatlan lesz, mint a *nappal és az éjszaka* rendelései*.* Sőt, abból, amit Isten tett értünk, bátoríthatjuk magunkat arra a reményre, hogy még további jót fog tenni velünk. "Te meghallgattad az alázatosok kívánságát, és ezért akarod azt teljesíteni ([Zsolt 10,17](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/10/17/s_488017)); és amikor ez a békesség el van rendelve számunkra, akkor *csakis általad fogjuk emlegetni a te nevedet* ([13. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/13/s_705013)); csakis neked adjuk a dicsőséget érte, és nem másnak, és csakis a te kegyelmedtől függünk, hogy erre képessé tesz minket". • Isten nevét nem tudjuk dicsérni, csak az Ő ereje által. A próféta itt előrelátóan különösen két dologgal vigasztalja a gyülekezetet:-
  + **1. Ellenségeinek elképesztő pusztulásával** ([14. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/14/s_705014)): *Meghaltak,* azok a *más urak,* akik *uralkodtak rajtunk;* hatalmuk menthetetlenül megtört; egészen elvágták és kioltották őket; és *nem fognak élni,* soha többé nem fogják tudni a fejünket felemelni. Mivel *elhunytak, nem fognak feltámadni,* hanem, mint Hámán, amikor elkezdettek a zsidók magva előtt elbukni, elsüllyednek, mint a kő. Mivel erre a végső pusztulásra ítéltettek, ezért ennek az ítéletnek megfelelően maga Isten látogatta meg őket haraggal, mint igazságos bíró, és kivágta, mind magukat az embereket *(elpusztította őket),* mind pedig az *emléküket:* nevüket velük együtt temeti a porba. *Minden emléküket elpusztította;* vagy elfelejtette őket, vagy gyűlölettel emlegetik őket. • Megjegyzés: Az az ügy, amelyet Isten és az ő országa ellenében tartanak fenn az emberek között, bár egy ideig virágozhat, végül biztosan elsüllyed, és vele együtt elpusztulnak mindazok, akik ragaszkodnak hozzá. • A zsidó doktorok, összehasonlítva ezt a [19. vers](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/19/s_705019)sel, arra következtetnek, hogy a halottak feltámadása csak a zsidóké, és hogy a más nemzetekhez tartozók nem támadnak fel. Mi azonban jobban tudjuk; tudjuk, hogy *mindazok, akik a sírjukban vannak, hallani fogják Isten Fiának szavát,* és hogy ez Krisztus ellenségeinek végső elpusztításáról szól, ami a második halál.
  + **2. Barátai meglepő feltámadása,** [19. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/19/s_705019) Bár az egyház nem örül a fiúgyermek születésének, amely miatt fájdalmakkal vajúdott, *mert mintegy szelet szült* ([18. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/18/s_705018)), a csalódás mégis egyenértékű módon ellensúlyozva van: *A halottaid élni fognak;* azok, akiket halottnak hittek, akik magukban halálos ítéletet kaptak, akiket elvetettek, mintha természetes halottak lettek volna, újra megjelennek korábbi életerejükben. Az Istentől származó élet lelke száll a megölt tanúkba, és újra prófétálni fognak, [Jel 11,11](https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/11/11/s_1178011). A *száraz csontok életre kelnek,* és *rendkívül nagy sereggé* lesznek*,* [Ez. 37:10](https://www.blueletterbible.org/kjv/eze/37/10/s_839010). • *Halottaid élni fognak.* Ha hiszünk a halottak feltámadásában, a mi halott testünk feltámadásában az utolsó napon, ahogyan Jób és a próféta itt, az megkönnyíti a hitünket az egyház fényének és erejének helyreállítására vonatkozóan ebben a világban. Amikor eljön Isten ideje, akármilyen mélyre süllyedt is, fel fognak támadni, még Jeruzsálem is, Isten városa, de most úgy fekszik, mint egy holttest, egy tetem, amelyre a sasok összegyűltek. Isten még mindig magáénak vallja, így a próféta is; de fel fog támadni, újjáépül, és újra virágozni fog. • És ezért *ébredjenek fel és énekeljenek* lakosainak szegény, elhagyatott, szomorú maradványai, akik úgy laknak, mint a porban*;* mert Jeruzsálemet, *ünnepélyeik városát, ismét nyugodt lakhelynek* fogják látni, [33,20. kk.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/33/20/s_712020) Isten kegyelmének harmata olyan lesz rá, mint az esti harmat a virágokra, amelyek egész nap szinte kiszáradtak a nap hevétől, de a harmat feléleszti és felfrissíti őket. És mint a tavaszi harmat, amely megöntözi a földet, és a benne eltemetett füveket kihajtásra és bimbózásra készteti, úgy fognak újra virágozni, és *a föld kiűzi a halottakat,* amint a füveket is kiűzi gyökereikből. A föld, amelyben elveszettnek tűntek, hozzá fog járulni az újjáélesztésükhöz. Amikor az egyház és érdekei helyreállnak, sem az ég harmata, sem a föld kövérsége nem fog hiányozni, hogy hozzájáruljon a helyreállításhoz. Ez pedig (ahogyan Ezékiel látomása, amely ezt kommentálja) jól alkalmazható,
    - ***(1.) A bűnben meghaltak lelki feltámadására*** Krisztus evangéliumának és kegyelmének ereje által. Így alkalmazza Dr. Lightfoot, *Hor. Hebr. in Joh.* 12.24. "A pogányok élni fognak, az én testemmel együtt feltámadnak, vagyis Krisztus feltámadása után elhívattatnak, vele együtt feltámadnak, és vele együtt ülnek a mennyekben; sőt, az én testemmel együtt támadnak fel (mondja); Krisztus misztikus testévé válnak, és mint részesei támadnak fel".
    - ***(2.) Az utolsó feltámadásra,*** amikor a halott szentek élni fognak, és együtt támadnak fel Krisztus halott testével; mert Ő mint elsőszülött támadt fel, és a hívők a vele való egyesülésük és a feltámadásában való közösségük alapján támadnak fel.

**AZ ISTENBE VETETT BIZALOM AJÁNLÁSA**

***Charles Simeon prédikációja***

*Forrás: C. Simeon:* ***TRUST IN GOD RECOMMENDED****, Discourse No. 894. From: Horae Homileticae.* [*https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/26/3/26/4/*](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/26/3/26/4/)

Ézs 26:3-4. *Te megtartod azt tökéletes békességben, a kinek elméje benned van, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban mindörökké, mert az Úrban,* JÉHOVÁ-ban *örökkévaló erő van*.  
  
Isten úgy tervezte, hogy az evangéliumi rendtartás (diszpenzáció) alatt az Ő népe egy nagyon magasztos boldogság állapotát élvezze. A zsidók szolgaként a szolgaság szellemét kapták: nekünk pedig fiúként az örökbefogadás szelleme adatott. Ennek az elképzelésnek megfelelően a próféta az előző fejezetben úgy beszél az Úrról, mint aki gazdag, fényűző lakomát rendez minden nemzetnek [Ézs\_25:6.]; az előttünk lévő fejezetben pedig feljegyez egy "éneket, amelyet minden vendégnek énekelnie kell" [1. vers]. És valóban méltán énekelhetnek *azok, akik* képesítve vannak így folyamodni Istenhez, mint amilyet az imént olvastunk: joggal énekelhetnek azok, akiknek maga az Úr Jehova kötelezte el magát, hogy tökéletes békében tartsa őket.  
  
Hangolódjék a szívünk a Lélek által, hogy csatlakozhassunk ehhez az isteni himnuszhoz, miközben most,  
  
**I. Megmutatjuk, milyen áldást ad Isten az Ő hívő népének -**  
  
Az ihletett Könyv azt mondja: "A hívő ember bővelkedik az áldásokban [Péld\_28:20.]": és még egyszer: "Isten békességgel áldja meg népét [Zsolt\_29:11.]".  
  
**A hitetlen embernek teljesen idegen a béke -**  
  
[Meglehet, hogy olyan ostoba és érzéketlen, mint egy állat; de az igazi békét nem ismerheti: ám még az apátiája is szétfoszlik, ha egyszer elkezd a halálra és az ítéletre gondolni. Ahogy a nyugalma az irracionális teremtés nyugalmához hasonlít; úgy hasonló forrásból is ered, az előrelátás vagy a lelkét érintő gondok megfontolásának hiányából. Ha Istenre gondol, nyugtalan, és szívesen folyamodik bármihez, hogy az ilyen nyugtalanító gondolatokat elűzze elméjéből. Ez az lelkiállapot jellemzi még akkor is, amikor mindannak közepette van, amit a világ jónak és nagyszerűnek tart: de mennyire híján van a békének, amikor egyszer csak ráébred valódi állapotának érzékelésére! Akkor tele van rémülettel, mint a háromezer lélek pünkösd napján; és ha nem gondol az öngyilkosságra, mint a megrémült börtönőr, szívesen felcserélné állapotát az állatokéval, ha csak az állati élet feloldódása örökre pontot tenne létének végére.  
  
Nem beszélünk a viharos szenvedélyekről, amelyek az istenteleneket felkavarják; mert vannak olyanok, akik pusztán a filozófia erejével igen nagy mértékben képesek érzelmeiket mérsékelni. De senki sem gondolhat a síron túli örökkévalóságra anélkül, hogy ne borzadna el a rája váró végzet gondolatától, ha nem készül fel igazán az Istenével való találkozásra: annyira igaz, amit a próféta mond: "A gonoszok olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni; nincs békesség - mondja Istenem - a gonoszoknak [ Ézs\_57:20-21.].  
  
**Isten azonban ezt az áldást ígéri a hívőnek -**  
  
["Azt az embert, akinek elméje megmarad Istenben (Istenre támaszkodik), Ő megőrzi teljes békében". **Békességben lesz része az *Istentől nyert bocsánattal és az Istennél való elfogadásával kapcsolatban***. Testének napján Urunk gyakran biztosította az embereket arról, hogy bűneik, bár számosak, meg vannak bocsátva [Mt\_9:2. Luk\_7:47.]: és vajon most kevésbé kegyes lesz-e népéhez? Ha nem is hallható hangon, de Lelkének belső tanúságtételével biztosít bennünket erről [Róm\_8:16.]. Ahogyan egykor "egy szeráfot küldött, hogy vegyen egy élő szenet az oltáráról, és érintse meg vele a próféta ajkát, és mondja neki: "*Elvétetett* ate vétked, és bűnöd megbocsáttatott " [Ézs\_6:6-7.], úgy most is elküldi Szentlelkét, mint az ígéret Lelkét, hogy az ígéreteket a mi lelkünkre alkalmazza, és hogy bennünk legyen, mint mennyei örökségünk záloga és biztosítéka [Ef\_1:13-14.].  
  
A hívőnek **békessége lesz az *isteni életben való kitartásával kapcsolatban***is. "Tudja, hogy kiben hitt, és hogy Ő képes megőrizni azt, amit rábízott [2Tim\_1:12.]". Tudja, hogy az ő Ura és Megváltója "képes megőrizni őt a bukástól, és hibátlanul bemutatni őt az Ő dicsőségének színe előtt, nagy örömmel [Júdás, 24. vers]": és miközben a mennyet, mint "a számára fenntartott örökséget" szemléli, vigasztalja az a gondolat, hogy ő arra az örökségre van fenntartva; mégpedig Isten ereje tartja őt, hit által, az örök üdvösségre [1Pe\_1:4-5.].". Meg lévén győződve arról, hogy "hűséges az, aki ígéretet tett [Zsid\_10:23.]", és "képes teljesíteni is" szavát [Róm\_4:21.], "éppen abban bízik, hogy aki jó művet elkezdte benne, az Krisztus napjáig el is végzi azt [Fil\_1:6.]", és "feddhetetlenül megőrzi őt az Ő mennyei országára [2Tim\_4:18.]".  
  
**Békességben lesz része *minden olyan dologgal kapcsolatban* is, ami a *mennybe vezető útja során történhet*.** Számtalan dolog merülhet fel – akár világi vagy szellemi természetű dolog -, hogy megzavarja a hitben gyengék elméjét: de ha egyszer "az elme megmarad Istenben", mindezek a zavaró tényezők megszűnnek. Istent ismerik el mindannak szerzőjeként, ami történik, legyen az jó vagy rossz: egy veréb vagy egy hajszál sem esik a földre, csak az Ő külön engedélyével; és bármilyen forrásból is származzanak a megpróbáltatások, akár tudatos(szándékos) cselekedetekből, akár tudattalan elemekből, Őt (Istent) tekinti azok igazi és hiteles forrásának [Jób\_1:14-21].], és ez a megfontolás megbékíti a lelket az eleve elrendeléssel [Zsolt\_39:9.]; sőt, belenyugszik, mivel biztos abban, hogy "minden dolog együtt fog működni az ő javára" [Róm\_8:28.]. Semmi felől sem aggódik, mert "minden gondját Istenre veti [1Pe\_5:7.]"; és alázatos imában mindent az Ő mindenható rendelkezésére bíz: és így bizonyos mértékig olyan nyugalmat élvez a jövőbeli eseményekkel kapcsolatban, mint az ég madarai vagy a mező liliomai [Máté\_6:25-34.].  
  
**Ezt az áldást Isten megadja neki, "*mert* hittelbízik benne"- .**  
  
[A hitben nincs semmi *érdemleges*, éppúgy, mint más kegyelmekben: de a hitben van egy sajátos *erő*: elkötelezi a Magasságos Istent, és ha merészelünk ilyen kifejezést használni, majdnem azt mondhatnánk, kötelezi Őt arra, hogy a mi érdekünkben tegyen erőfeszítéseket. Amikor hit által megragadjuk az Ő szavát, Ő saját becsületét érzi kötelezve arra, hogy teljesítse vágyunkat, és ne engedje, hogy csalódjunk reményünkben. Sőt, mivel a hit kiemelkedően tiszteli Őt, Ő örömmel tiszteli azt: és olyan mértékben becsüli azt, hogy "ha csak olyan hitünk lenne, mint egy mustármag", ez valóság lenne a mi tapasztalatunkban is; úgy kitépné gyökereinket ebből a világból, mint egy fügefát a földből; és bár önmagunkban hajlamosak lennénk arra, hogy minden hullám megingasson, a legviharosabb hullámok közepette is mozdíthatatlanul megmaradnánk [Luk\_17:6.]. Erre erőteljesen utalnak szövegünk szavai, ahol a szó szerinti kifejezés, amint arra a széljegyzet is rámutat, így hangzik: "Te megtartod őt *békességben, békességben*", azaz kétségtelenül *biztos*, szüntelenül *megmaradó* és *bőséges* békességben. Ha csak "komoly várakozást és reményt" táplálnánk Istenben, bizony "soha nem szégyenkeznénk, és soha nem jönnénk zavarba, világ végezetéig [Fil\_1:20. Ézs\_45:17.]"].  
  
Miután így megmutattuk, mit készített Isten azoknak, akik szeretik őt, most,  
  
**II. Arra buzdítunk benneteket, hogy keressétek ezt az áldást Isten által kijelölt úton -**  
  
Isten mindannyiunkat arra hív, hogy bízzunk benne:  
  
**1. Gondoljuk meg, milyen Istenben bízhatunk...**  
  
[***Vegyük figyelembe, milyen "rendkívül nagy és értékes ígéreteket adott nekünk*".** Nincs olyan helyzet vagy körülmény, amelyben lehetnénk, és amihez Isten pontosan hozzá illő ígéreteket ne adott volna nekünk. Rendkívül hasznos elfoglaltság lenne, ha a Szentírásból magunk számára kivennénk a benne foglalt különböző ígéreteket, és különösen azokat, amelyek a mi esetünkre különösképpen vonatkoznak; majd ezeket időről időre imádságban Istenünk elé tárnánk. Milyen édes bátorítást nyújtana ez számunkra a kegyelem trónjához való minden megszólításunkban; és milyen szent bizalmat keltene bennünk! Ha csak egy hozzánk hasonló ember ígérete van a kezünkben, már az is rendkívül hat arra, hogy megnyugtassa elménket: de mennyivel nagyobb hatást váltana ki, ha a hűséges Isten ígéreteit vennénk át!  
  
De ***gondoljunk arra is, hogy Isten mennyire képes mindazt teljesíteni, amit nekünk ígért*.** Valóban "nála van az örökkévaló erő". "Semmi sem lehetetlen nála". "Nála nem okoz nehézséget, hogy sokakat vagy keveseket üdvözítsen". Ő meg tud menteni eszközökkel, vagy eszközök nélkül, vagy eszközök ellenében. Ami a mi gyengeségünket, vagy ellenségeink erejét illeti, neki mindegy. • A szövegünket követő szavakban ez áll: "Lerontja azokat, akik a magasban laknak; a magasztos (büszke) várost lerontja; lerontja a földre, porba dönti ". Kérdezzük, hogy ki által teszi ezt?" Hozzá van téve: "A láb tapossa le azt, a szegények lába, és a rászorulók léptei [5., 6. vers. Lásd még: 14:2.]." Igen, "Megerősíti a fosztogatót az erős ellen, hogy a fosztogató a vár ellen támadjon [Ám 5:9.].". Minél gyengébbek vagyunk a saját felfogásunk szerint, annál erősebbek vagyunk a valóságban; mert "az Ő ereje rajtunk nyugszik", és "az Ő ereje a mi gyengeségünkben éri el célját [2Kor 12:9-10.]"].  
  
**Bízzunk benne teljes szívünkből-**  
  
[Vannak olyan személyek, akik azt képzelik, hogy bíznak Istenben, holott valójában csak a saját téveszméikben bíznak [Ézs\_48:1-2.]. Kifejezett lemondásnak kell lennie e bizalomnak minden más reményről [Péld\_3:5-6.], és imádságban ténylegesen neki kell szentelnünk utunkat [Zsolt\_62:8.]. Közvetlen hittel kell bíznunk benne, hogy képes és hajlandó megtenni, amit a szükségleteink megkövetelnek; és szilárd meggyőződésünknek kell lennie, hogy azt fogja tenni, ami végül is a legjobb lesz számunkra. Ezt foglalja magában az, hogy "szívünk benne pihen (reá támaszkodik) ". • Ennek az elmeállapotnak a szép leírását Ézsaiás próféciáiban találjuk: ez elsősorban valóban a Messiásra vonatkozik; de alkalmas arra is, hogy minden szent tapasztalatában megvalósuljon; mivel "mindazok, akik félik az Urat", a legmélyebb sötétség és nyomorúság idején arra vannak felszólítva, hogy példaként állítsák ezt maguk elé, és az Ő példája szerint maradjanak meg Istenükben [Ézs\_50:7-10.].] - - - Hogy mennyire fontos ez a kötelesség, arra következtethetünk az *ismételt* felszólításokból, amelyeket ezzel kapcsolatban kapunk [Zsolt\_115:9-11.]. • Bízzunk tehát "*mindenkor* Istenben". A könnyű és biztonságos időkben emlékezzünk arra, hogy az Ő kezében vagyunk, és ne mondogassuk magunkban: "Az én hegyem erősen áll, nem fogok meginogni [Zsolt\_30:7.]". A baj és nyomorúság idején "ne kételkedjünk az ígéretekben hitetlenséggel, hanem legyünk erősek a hitben, dicsőséget adva Istennek". Dávid példáját követve mondjuk: "Lelkem, várj csak Istenre, mert tőle jön szabadulásom. Csak Ő az én kősziklám és üdvösségem, Ő az én védelmem, nem fogok meginogni. Istenben van az én üdvösségem és dicsőségem; erőm kősziklája és menedékem Istenben van [Zsolt\_62:5-7.].".  
  
Ez az a fajta bizalom, amelyre egyedül vonatkozik az ígéret. "Ha hitünk ingadozik, semmit sem kapunk az Úrtól [Jak\_1:6-7.]:" De ha minden gondunkat rá bízzuk, "gondolataink", melyek a "legingadozóbbak mindenek közül, "megállnak [Péld\_16:3.]", és "Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, megtartja szívünk (vonzalmát, indulatait) és elménk (képzeletét) Krisztus Jézus által [ Fil\_4:6-7. Lásd a görög szöveget.]  
  
**Üzenet - Alkalmazás**  
  
**1. Azokhoz, akik semmit sem tudnak erről az áldásról -**  
  
[Ne gondoljátok, hogy ez a békesség csupán eszményi; és hogy, mivel nem tapasztaljátok, nem létezik a hívő ember elméjében: mert ez Krisztus öröksége minden népének: "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek [Jn\_14:27.]": és ez valóban "*minden* értelmet *felülmúló* békesség". Ez nem az érzések puszta (sztoikus) hiánya, hanem az Istennel való megbékélés pozitív érzése, annak édes tudata, hogy az Ő oltalmazó gondviselése alatt állunk, és az az alázatos, mégis bizakodó várakozás, hogy Ő mindent a mi örökkévaló javunkra fog elrendezni. • Nem tudunk erről igazabb képet adni, mint ha Izrael édes énekese által adott leírást idézzük [23. zsoltár]. Őt semmi sem riasztja meg; semmi sem zavarja meg nyugalmát, mert tudja, hogy "az ő Istene érte van, és ezért senki sem lehet ellene semmiféle hatással [Róm\_8:31.]". "Az ő Istene nyugalmat ad neki; ki okozhatna hát bajt [Jób\_34:29.]?".  
  
És te megelégszel-e azzal, hogy továbbra sem tudsz erről a boldogságról? Miért kellene ezt tenned? Krisztus megvásárolta azt "a távoliaknak és a közelieknek egyaránt" [Ef\_2:17.]; és gazdag bőségben adja mindazoknak, akik Őt segítségül hívják [Róm\_10:11-13.].  
  
**2. Azokhoz, akik hitük gyengesége miatt még nem részesülnek belőle-**  
  
[Milyen gyalázatos a magatartásotok, és bántó arra az Istenre nézve, aki egyetlen drága Fiának vérével megváltott benneteket! Kit csapott be valaha is, hogy nem bízhattok az Ő ígéreteiben? Melyik esetben mutatott valaha is hiányosságot, akár hűségben, akár hatalomban? Micsoda ellenségei vagytok saját boldogságotoknak is, amikor Őt ennyire meggyalázzátok! "Nem azt mondta-e nektek, hogy ha hisztek, meglátjátok Isten dicsőségét [Jn 11:40.]"? "Higgyetek az Úrban, így meg fogtok szilárdulni; higgyetek az Ő prófétáinak, így boldogulni fogtok [2Krón\_20:20.]:" De "ha nem akartok hinni, bizonyosan nem fogtok megmaradni [Ézs\_7:9.]."].  
  
**3. Azokhoz, akik azt vallják, hogy élvezik ezt a békét.**  
  
[Jól mondhatjuk Dáviddal együtt: "Seregek Ura, áldott az az ember, aki bízik benned [Zsolt\_84:12.];" áldott az az ember, aki alázatos bizalommal közeledhet hozzád, mondván: "Isten, te vagy az én Istenem". És van-e köztetek olyan, aki eljutott ebbe a boldog állapotba? Ó, "ne vessétek el bizalmatok, amelynek oly nagy jutalma van [Zsid\_10:35.]": mert akkor, és csakis akkor igaz, hogy "Krisztusnak részesei vagyunk, ha bizalmunk kezdetét mindvégig szilárdan megtartjuk [Zsid\_3:14.]". • Másfelől azonban vigyázzatok, nehogy visszaéljetek ezzel a bizalommal, és méltatlanul járjatok magas hivatásotokhoz: mert "ha Isten békességet mondott" lelketeknek, különösen arra int benneteket, hogy "soha többé ne térjetek vissza a bolondsághoz [Zsolt\_85:8.]". Lássátok tehát, hogy mi az üdvözítő hit valódi hatása: és ha Isten fiainak nevezitek magatokat, és azt valljátok, hogy vele együtt részesültök az eljövendő világban, akkor ne feledjétek, hogy "mindenki, aki ezt a reménységet hordozza magában, megtisztítja magát, amint Ő maga is tiszta [1Jn 3:2-3.]"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/26/3/26/4/>

**MEGALÁZKODÁS ÉS BUZGÓSÁG (újévkor)**

**Charles Simeon prédikációja**

Forrás: C. Simeon: ***Humilation with zeal*,** Discourse No. 895. From: Horae Homileticae. https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/26/13/26/13/

Ézs 26:13. *Urunk, mi Istenünk, rajtad kívül más urak uralkodtak rajtunk; de mi csak a Te nevedet emlegetjük*.  
  
A Szentírás sok áhítatos éneket komponált Isten egyházának és népének az utolsó napokban való használatára. De a számukra biztosított kegyelmek dicsérete közepette arra is ügyelnek, hogy emlékezetükben megőrizzék korábbi bűneik emlékét, és érezzék azokat a kötelességeket, amelyekkel mennyei Jótevőjüknek tartoznak. A múltat áttekintve tanítva vannak, hogy elismerjék útjaik rossz voltát; és a jövőre nézve pedig arra, hogy kellő komolysággal szenteljék magukat Istenük szolgálatára. Most, ebben az időszakban [Megjegyzés: Újév napján], nem tehetek jobbat, minthogy elfogadásra ajánlom nektek,  
  
**I. Visszatekintő elismerésüket.**  
  
Valószínű, hogy az előttünk álló szavakban a próféta arra a *polgári* rabságra van tekintettel, amelybe ez a nép újra és újra került a gonoszságai miatt [2Krón\_28:5-6. Neh\_9:36-37.] - - - De ha figyelembe vesszük, hogy milyen időszakra készült az ének, nem kételkedhetünk abban, hogy az *erkölcsi* rabságra is utal, amelyben a romlottságuk miatt tartattak. És ebben az értelemben a felismerés jól illik ránk napjainkban; hiszen egy ihletett apostol azt mondja nekünk, hogy "akinek odaszánjuk magunkat az engedelmességre, annak vagyunk szolgái, akinek engedelmeskedünk" [Róm\_6:16.]. És mi volt a mi magatartásunk az életünk során?  
  
**Legtöbben közülünk "csak a saját kívánságainknak és örömeinknek éltek”** [Tit\_3:3.]".  
  
[Nézzetek körül: vagy inkább nézzetek a saját kebletekbe, és mondjátok meg, kinek szenteltétek az életeteket, Istennek vagy a Mammonnak? - - - Bizony, túl sok okunk van arra, hogy bevalljuk, hogy "Isten nem volt minden gondolatunkban [Zsolt\_10:4.]". - - -]  
  
**Azoktól, akik *valamennyire* tisztelték Istent, még mindig ezt a beismerést kell megkövetelni.**  
  
["Istenen *kívül* más urak is uralkodtak rajtatok. Az ajkadat és a térdedet talán Jehovának szentelted a külső kötelességek betartásában, mind az egyház nyilvános gyülekezeteiben, mind a saját szobádban; de hol volt *a szív* [Ézs\_29:13.]? Talán "megvolt az istenfélelem *formája*, de hol volt *az erő* [2Tim\_3:5.]? Idézzétek fel imáitokat és dicséreteiteket, milyen hidegek voltak! Nem fagytak-e meg, úgyszólván, még az ajkatokon is? Másfelől nézzétek meg, milyen lelkesedéssel és örömmel követtétek földi elfoglaltságaitokat, akár szellemi, akár testi vonatkozásban, vagy akár élvezetre, akár megbecsülésre vagy meggazdagodásra vágytatok. - - - De Isten azt mondja: "Add nekem a szívedet!" És ennek hiányában minden szolgálat, amit neki tettetek, nem jobb, mint "a kutya nyakának elvágása áldozatul, vagy a disznó vérének felajánlása" [Ézs\_66:3.]. - - -]  
  
Miközben a legmélyebb megalázkodást ajánlom Isten előtt az elmúlt életetek áttekintése során, nem tudom megtenni, hogy nem sürgesselek, hogy elfogadjátok azt, amire itt utal az ige,  
  
**II. Jövőbeli elhatározásukat.**  
  
Az izraelitáknak megtiltották, hogy a Kánaán földjén imádott istenek bármelyikének nevét említsék [2Mózes 23:13. Józs\_23:7.]. Nekik nem volt szabad más nevet kimondani, mint Jehova nevét; mert Ő, és csakis Ő volt az Isten. Ezért "az Ő nevének említése egyenértékű volt az Ő, mint az egyetlen igaz Isten elismerésével, és ezért ezt az Ő sajátos népének jogos leírásának tekintették [Ézs\_62:6.]. Ezt azonban őszintén és igazul kellett tenni, különben csak képmutatásnak és profanitásnak számított [Ézs\_48:1.]. Magába kell foglalnia mindazt a ragaszkodást, amely a legfelsőbb Istenhez tartozik, aki a félelem, a szeretet vagy a bizalom egyetlen megfelelő tárgya - - - -  
  
Most tehát ezt ajánlom nektek,  
  
**1. Mint a kötelességeteket...**  
  
[Ki másról mondható el, hogy e tiszteletadás bármelyikét teljesíti, hacsak nem él Neki való teljes alárendeltségben és szolgálatban? - - -]  
  
**2. Mint érdeketeket...**  
[Ki tudja így kárpótolni (jutalmazni) szolgálataitokat, vagy így megtorolni azok hiányát? - - -].  
  
**3. Mint a boldogságotokat...**  
  
[Kérdezd meg e világ legsikeresebb híveit, mit nyertek valaha? Kérdezd meg tőlük, milyen szilárd elégedettséget találtak valaha mindabban, amit a világ adhatott nekik? Azután kérdezd meg az élő Isten szolgáit, hogy nem találták-e az Ő szolgálatát tökéletes szabadságnak, és "útjait a kellem és a béke útjainak"? Ami az örök világot illeti, szinte fölösleges beszélnem: mert nincs olyan tudatlan, aki ne tudná, hogy az érzékek örömei mind "a használattal együtt elenyésznek", és hogy csak azok élvezhetik Istent örökké, azokat "a gyönyöröket, amelyek az ő jobbján vannak örökké", akik Istenben keresik boldogságukat, - - - Ezért bátran mondom kivétel nélkül mindnyájatoknak: Legyen ez mindnyájatok elhatározása, hogy ezentúl semmilyen nevet nem említetek félelem, szeretet vagy bizalom módján, hanem "csakis Jehova nevét"."]  
  
**Eddig csak általában, *mint emberekhez* szóltam hozzátok. De mit mondjak nektek, mint keresztyéneknek?**  
[Mondjátok meg nekem, hogy mint "Krisztus drága vérével megvásároltaknak", van-e bármilyen kötelességetek, érdeketek, boldogságotok, amely egy pillanatnyi figyelmet is érdemel *az Ő* szolgálatához, *az Ő* tiszteletéhez, *az Ő* dicsőségéhez képest [1Kor\_6:20.] - - -]?  
  
Végezetül engedjétek meg, hogy a következő kérdéseket tegyem fel megfontolásra.  
  
**1. Ki az közületek, akinek nincs szüksége erre a visszatekintő elismerésre? -** - -  
  
**2. Mi haszna lesz az elismerésnek, ha nem teszitek meg és nem hajtjátok végre a jövőre vonatkozó elhatározást? -** - -  
  
**3. Mi értelme lesz jól kezdeni, ha valaha is "elfáradsz a jócselekedetekben"** [Gal\_6:9.]?  
  
[Fenn kell tartanod "a jócselekedetekben való türelmes kitartást, ha valaha is el akarod nyerni az örök életet [Róm\_2:7.]". Ha valaha is meghátrálsz, bármi is volt egy ideig az elért eredményed, "a kárhozatra fogsz visszazuhanni", mert "Isten Lelke nem gyönyörködhet benned [Zsid\_10:38-39.]". - - -]  
  
Nem szabad azonban **egy nagyon fontos és szükséges figyelmeztetés** nélkül elbocsássalak benneteket -  
  
[Az általam ajánlott **elhatározást nem a saját erődből kell meghoznod, hanem teljes mértékben Istentől függve.** *Erre a szövegemben nagyon is konkrét utalást találunk utalok:* "Csak **általad** fogjuk emlegetni a te nevedet". A szöveg előtti szavakban is ez áll: "Minden cselekedetünket **te végezted** bennünk". Igen, "a mi elégséges voltunk egyedül Istentől van [2Kor 3,5.]". Maga Pál apostol is kénytelen volt azt mondani: "Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok [1Kor\_15:10.]." És ha bármelyikőtök egy pillanatra is a saját erejében bízik, elesik [Péld\_28:26.]. Ha viszont az Úr Jézus Krisztusban bízol, akkor éppen ebben az énekben biztosítva vagy arról, hogy "erőd a te napod szerint lesz" (életeden át tart erőd) [Hasonlítsd össze a 3., 4. verset Júdás 24. versével]. "Légy tehát erős az Úrban és az ő erejében [ Ef\_6:10.]", és akkor legyen a zsoltáros elhatározása, és éneke is a tiéd: "Az én szám hirdeti a te igazságodat és a te üdvösségedet egész napon át, mert számát sem tudom. *Az Úr Istennek erejében megyek: A* te igazságodat fogom emlegetni, egyedül a te igazságodat [Zsolt\_71:15-16.]].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/26/13/26/13/>

**Délelőtti istentisztelet:**

**Mt 8,23-27 –**

**Hit a tettek mezején**

[**Mt 8:23-27**](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/8/23-27/s_937023)

**Matthew Henry magyarázata**

Forrás: Matthew Henry: *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*. [**https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Mat/Mat\_008.cfm**](https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Mat/Mat_008.cfm)

***23 És mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai. 24 És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala. 25És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. 26 És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. 27 Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki?!***

Krisztus parancsot adott a tanítványainak ([18. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/8/18/s_937018).), hogy hajóval *menjenek a Tiberiás-tenger túlsó partjára,* Gadara vidékére, Gád törzsébe, amely a Jordántól keletre fekszik; oda akart menni, hogy megmentsen egy szegény teremtményt, akit megszállt *egy légiónyi ördög,* bár előre látta, hogy ott mennyire meg fogják bántani. Nos, azt látjuk, hogy

* **1. A vízi utat választotta.** Nem lett volna nagy dolog, ha a szárazföldön megy; de ő a tavon való átkelést választotta, hogy alkalma legyen kinyilvánítani magát a *tenger* és a *szárazföld* Istenének, és megmutatni, hogy *minden hatalom az övé, mind a mennyben, mind a földön. •* Vigasztalás azoknak, *akik hajókon tengerre szállnak,* és ott gyakran kerülnek veszélybe, ha arra gondolnak, hogy van egy Megváltó, akiben bízhatnak, és akihez imádkozhatnak, aki tudja, milyen a tengeren lenni, és ott viharokba kerülni. *•*De figyeljétek meg, hogy amikor a tengerre ment, nem volt sem jachtja, sem kedvtelésből tartott hajója, hanem a tanítványai halászcsónakjait használta; ilyen szegény volt Ő minden tekintetben e földön.
* 2**. Tanítványai követték őt*;***a tizenkettő közel maradt hozzá, míg a többiek a *szilárd talajon maradtak, ahol* biztos lábakon álltak. *•* Megjegyzés: Csak azok, és csakis azok lesznek Krisztus igazi tanítványai, akik hajlandók vele együtt a tengerre szállni, és követni őt a veszélyek és nehézségek között. Sokan megelégednének azzal, hogy a szárazföldi úton mennek a mennybe, akik inkább megállnak, vagy visszafordulnak, minthogy a veszélyes tengerre merészkedjenek; de azoknak, akik a jövőben Krisztussal akarnak nyugodni, most követniük kell Őt, bárhová is vezesse őket, hajóra, börtönbe és palotába egyaránt. Most pedig figyeljetek ide,
  + **I. A tanítványok veszélye és tanácstalansága ezen az úton**; és ebben megmutatkozott annak az igazsága, amit Krisztus az imént mondott, hogy akik Őt követik, azoknak nehézségekkel kell számolniuk, [20. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/8/20/s_937020)
    - **1. *Nagyon nagy vihar támadt,***[24. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/8/24/s_937024). Krisztus megelőzhette volna ezt a vihart, és kellemes átkelést rendelhetett volna el nekik, de ez nem szolgált volna annyira az Ő dicsőségére és hitük megerősítésére, mint amennyire a szabadulásuk: ez a vihar ő *érettük (javukra)* volt*,* mint a [Jn 11,4](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/11/4/s_1008004). Az ember azt várta volna, hogy mivel Krisztus velük volt, nagyon kedvező szélben kellett volna részesülniük, de ez egészen másképp van; Krisztus ugyanis azt akarta megmutatni, hogy azoknak, akik vele együtt haladnak át e világ óceánján a túlsó partra, viharokra kell számítaniuk az út során. Az egyházat *viharok hánytorgatják* ([Ézs 54:11](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/54/11/s_733011)); csak a felső régió élvezi az állandó nyugalmat, ez az alsó állandóan zaklatott és nyugtalan.
    - **2. Jézus Krisztus *aludt ebben a viharban.*** Soha nem olvasunk arról, hogy Krisztus máskor aludt volna, mint ilyenkor; gyakran virrasztott, és egész éjjel Istenhez imádkozott: ez nem olyan hamis biztonság álma volt, mint Jónásé a viharban, hanem a szent nyugalomé és az Atyától való függésé: azért aludt, hogy megmutassa, hogy Ő valóban és igazán ember volt, és ki volt téve a mi természetünk bűntelen gyarlóságainak: a munkája fáradttá és álmossá tette, és nem volt benne bűntudat (vétkesség), nem volt benne félelem, ami megzavarta volna a nyugalmát. Akik tiszta lelkiismeretük párnájára tudják hajtani fejüket, azok nyugodtan és édesen alhatnak a viharban ([Zsolt 4,8](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/4/8/s_482008)), mint Péter, [ApCsel 12,6](https://www.blueletterbible.org/kjv/act/12/6/s_1030006). Ő azért aludt ilyenkor, hogy próbára tegye tanítványai hitét, hogy tudnak-e bízni benne, amikor úgy tűnt, hogy semmibe veszi őket. Nem annyira a felfrissülés vágyával aludt, mint inkább azzal a szándékkal, hogy felébredjen.
    - **3. A szegény tanítványok, bár a tengerhez voltak szokva, nagyon megijedtek,** és félelmükben a Mesterükhöz *mentek*, [25. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/8/25/s_937025). Hová máshová mehettek volna? Jó volt, hogy ilyen közel volt hozzájuk. Imáikkal *ébresztették őt*: *Uram, ments meg minket, mert elveszünk.* *•* Megjegyzés: Aki meg akar tanulni imádkozni, annak a tengerre kell mennie. A közvetlen és érezhető veszélyek oda vezetik az embereket Ahhoz, Aki egyedül tud segíteni a szükség idején. *•*Imájuk életteljes volt: *Uram, ments meg minket, elveszünk.*
      * (1.) A kérésük így szól: *Uram, ments meg minket.* Hitték, hogy meg *tudja* menteni őket; könyörögtek, *hogy megmentse őket,* Krisztus küldetése a világba az volt*, hogy megmentse* az embereket*,* de csak azok *üdvözülnek (azok menekednek meg), akik segítségül hívják az Úr nevét,* [ApCsel 2,21](https://www.blueletterbible.org/kjv/act/2/21/s_1020021). ●Akik hit által érdekeltek a Krisztus által véghezvitt örök üdvösségben, alázatos bizalommal fordulhatnak hozzá az időleges szabadulásért. ● Figyeljük meg: *Uramnak* szólítják Őt, majd imádkoznak: *Ments meg minket!* Figyeljük meg: Krisztus csak azokat fogja megmenteni, akik hajlandók őt Uruknak fogadni; mert ő Fejedelem és Megváltó.
      * (2.) A jogalapjuk (amire hivatkoztak): "*Elveszünk",* ami tulajdonképpen,
        + [1.] Félelmük nyelvezete; kétségbeesettnek tekintették helyzetüket, és mindent feladtak, s veszni hagytak; halálos ítéletet kaptak magukban, és erre hivatkoznak: *"Elpusztulunk,* ha nem mentesz meg minket; nézz hát ránk szánakozva".
        + [2.] Ez volt a buzgóságuk nyelve; úgy imádkoznak, mint a komoly emberek, akik az életükért könyörögnek; így illik hozzánk, hogy küzdjünk és birkózzunk az imádságban; *ezért* Krisztus aludt, hogy ezt a buzgóságot kihúzza belőlük.
  + **II. Jézus Krisztus ereje és kegyelme, amelyet segítségükre fordított**: ekkor az Úr Jézus felébredt, mint aki felfrissült, [Zsolt 78,65](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/78/65/s_556065). Krisztus aludhat, amikor egyháza viharban van, de nem viszi túlzásba: eljön az idő, a kitűzött idő, hogy kegyelmet adjon szorongatott egyházának, [Zsolt 102,13](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/102/13/s_580013).
    - **1. Megdorgálta a tanítványokat** ([26. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/8/26/s_937026).): *Miért féltek, ti kishitűek?* Nem azért szidja őket, mert imáikkal zavarják Őt, hanem azért, mert félelmeikkel zavarják magukat. Krisztus előbb megdorgálta őket, majd megszabadította őket; ez az ő módszere, hogy előkészít minket egy kegyelemre, majd megadja azt nekünk. Figyeljük meg,
      * (**1.) Nem tetszettek neki a félelmeik:** *"Miért féltek?* Ti, tanítványaim? Féljenek a bűnösök Sionban, remegjenek a pogány tengerészek a viharban, de ti ne legyetek félénkek. Vizsgáljátok meg félelmetek okait, és mérlegeljétek azokat".
      * **(2.) Félelmeik okát és forrását felfedi:** *Ó, ti kishitűek!* Sokan, akiknek igaz hitük van, gyengék benne, és csak kevés előhaladást tesznek. Megjegyzés,
        + [1.] Krisztus tanítványai hajlamosak arra, hogy a viharos napokon félelmek gyötörjék őket**,** aggodalmaskodással gyötrik magukat, hogy rosszul mennek velük a dolgok, és borús következtetésekkel zaklatják magukat, hogy még rosszabb lesz állapotuk.
        + [2.] A viharos napokon való mértéktelen félelmeink túlsúlya hitünk gyengeségének köszönhető, amely horgonyként szolgálna a léleknek, és az ima evezőjét hajtaná. A hit által átlátnánk a viharon a csendes partra, és azzal a reménnyel bátorítanánk magunkat, hogy átvészeljük a krízispontot.
        + [3.] Krisztus tanítványainak félelme a viharban, és hitetlenségük, ennek oka, nagyon nem tetszik az Úr Jézusnak, mert így gyalázatot vetnek rá, és zavart okoznak maguknak.
    - **2. *Megdorgálja a szelet;***az előbbit a *kegyelem* Isteneként, a szív Uralkodójaként tette, aki azt teheti *bennünk*, amit akar; ez utóbbit a *természet* Isteneként*, a* világ Uralkodójaként tette, aki azt teheti *értünk*, amit akar. Egy és ugyanaz a *hatalom, amely lecsendesíti a tenger zaját* és a *szívben a félelem zúgását,* [Zsolt 65,7](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/65/7/s_543007). Nézd:
      * **(1.) Milyen *könnyen*, egy szóval történt mindez.** Mózes egy vesszővel parancsolt a vizeknek; Józsué a szövetség ládájával; Elizeus a próféta köpenyével; de Krisztus egy szóval. Lásd az Ő abszolút uralmát minden teremtmény felett, ami egyszerre jelzi az Ő tiszteletét és azoknak a boldogságát, akik Őt maguk mellé állították.
      * **(2.) Milyen *hatékonyan* történt?** Hirtelen (azonnal) *nagy nyugalom lett.* Általában egy vihar után a vizek annyira felbolydulnak, hogy egy jó ideig tart, mire lecsillapodnak; de ha Krisztus kimondja az igét, nemcsak a vihar szűnik meg, hanem annak minden hatása, minden maradványa is. *•* A kétségek és a félelem nagy viharai a lélekben, a szolgaság szellemének hatalma alatt, néha csodálatos nyugalomban végződnek, amelyet az örökbefogadás Lelke teremtett és hirdet ki a léleknek.
    - **3. Ez megdöbbentette őket** ([27. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/8/27/s_937027)): Az emberek *csodálkoztak.* Régóta ismerték a tengert, és soha életükben nem láttak még vihart, amely ilyen hirtelen tökéletes szélcsenddé változott volna. Ez a csoda minden jelét és ismérvét magán viseli; ez az *Úr műve, és csodálatos a szemükben.* Figyeljétek meg -
      * (1.) Krisztus csodálatát: *Kicsoda ez? Miféle ember ez!* Vegyük észre: Krisztus egy remek, csodálatos ember; minden benne csodálatra méltó: senki sem olyan bölcs, hatalmas, kedves, mint Ő.
      * (2.) Ennek okát: *Még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki.* Emiatt Krisztus csodálatra méltó, hogy még a *szelek és a tengerek* felett is parancsoló hatalma van. Vannak mások, kik azt állítják, betegségeket tudnak gyógyítani, de Ő az, aki arra vállalkozott, hogy a *szeleknek* parancsol. Mi nem ismerjük a *szél* útját ([Jn 3,8](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/3/8/s_1000008)), még kevésbé tudjuk irányítani; de aki a *szelet előhozza tárházából* ([Zsolt 135,7](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/135/7/s_613007)), s amikor kint van, az markába összefogja, [Péld 30,4](https://www.blueletterbible.org/kjv/pro/30/4/s_658004), aki ezt meg tudja tenni, az bármit meg tud tenni: könnyen meg tudja tenni, hogy a legviharosabb napon is bátorítsa a benne való bizalmunkat és vigasztalásunkat, képes megerősíteni övéit, akár belül, akár kívül, [Ézs 26,4](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/26/4/s_705004). Az Úr *ül az özönvizen,* és *hatalmasabb, mint sok víz zúgása.* Krisztus a *tengereknek* parancsolva kijelentette magát, hogy Ő az, aki *a világot teremtette, amikor az Ő dorgálására a vizek elmenekültek* ([Zsolt 104:7, 8](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/104/7-8/s_582007)), ahogy most *az Ő dorgálására* a vizek erejüket vesztették.

[**https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Mat/Mat\_008.cfm**](https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Mat/Mat_008.cfm)

**Mt 8,23-27**

***John Charles Ryle magyarázata***

## Forrás: Expository Thoughts on the Gospels. The Gospel of MATTHEW by J. C. Ryle, 1856

https://www.gracegems.org/Ryle/m08.htm

E versekből megtudjuk, hogy **az igazi üdvözítő hit gyakran sok gyengeséggel és erőtlenséggel keveredik.** Ez egy megalázó, de nagyon egészséges lecke.

Arról értesülünk, hogy Urunk és tanítványai csónakban keltek át a Galileai-tengeren. Vihar támad, és a csónakot az a veszély fenyegeti, hogy a rajta csapkodó hullámok miatt vízzel megtelik, s elsüllyed. Közben Urunk alszik. A rémült tanítványok felébresztik Őt, és segítségért kiáltanak hozzá. Ő meghallja kiáltásukat, és egy szóval lecsendesíti a vizet, így "nagy nyugalom(csendesség)" lesz. Ugyanakkor gyengéden megdorgálja tanítványai aggodalmát. "Miért féltek, óh ti kishitűek!"

Milyen **eleven képet kapunk itt a hívők ezreinek szívéről!** Hányan vannak, akiknek elég hite és szeretete van ahhoz, hogy mindent elhagyjanak Krisztusért, és kövessék Őt, bárhová is megy, és mégis tele vannak félelemmel a megpróbáltatás órájában! Hányaknak van elég kegyelme ahhoz, hogy minden bajban Jézushoz forduljanak, és azt kiáltsák: "Uram, ments meg minket!", és mégsem elég kegyelem ahhoz, hogy nyugton maradjanak, és a legsötétebb órában is higgyék, hogy minden rendben van! A hívőknek valóban van okuk arra, hogy "alázatot öltsenek fel".

Az "*Uram, növeld a mi hitünket*" ima mindig legyen része mindennapi könyörgéseinknek. Talán soha nem ismerjük fel hitünk gyengeségét, amíg nem kerülünk a megpróbáltatások és aggodalmak kohójába. Áldott és boldog az az ember, aki a tapasztalat által rájön, hogy hite kibírja a tüzet, és Jóbhoz hasonlóan mondhatja: "ha megöl is engem, mégis bízom benne". (Jób 13:15.angol ford.)

Nagy okunk van hálát adni Istennek, hogy **Jézus, a mi nagy főpapunk nagyon könyörületes és gyengédszívű.** Ismeri a mi helyzetünket. Figyelembe veszi gyengeségeinket. Nem veti el népét a hibák miatt. Még azokat is megszánja, akiket megdorgál. Még a "kishitűek" imája is meghallgatásra talál, és választ kap nála.

**KRISZTUS LECSILLAPÍTJA A VIHART**

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: C. Simeon: ***CHRIST STILLETH THE TEMPEST,*** Discourse No. 1337. From: Horae Homileticae <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/8/27/8/27/>

Mat\_8:27. *Az emberek pedig csodálkozának, mondván: Micsoda ember ez (Kicsoda ez), hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek néki?*Minél többet látunk Krisztusból, annál inkább kénytelenek vagyunk csodálni Őt. Minden újabb csoda többet fedez fel számunkra határtalan hatalmából és kegyelméből. A tanítványok gyakran csodálkoztak az általa tett csodákon. Most egy olyan csodát láttak, amelyben Ők maguk is mélyen érintettek voltak, és ez még magasztosabb gondolatokra ösztönözte őket az Ő fenséges jelleméről.  
  
Hasznos lesz utánajárni,  
  
**I. Mi volt az, amin annyira csodálkoztak...**  
  
**A tanítványokat a tavon való átkelés közben utolérte a vihar, és közvetlen veszélyben voltak, hogy a hullámok elborítják őket. Ebben a szorult helyzetben segítségül hívták Urukat** -  
  
[Uruk parancsának [18. ver.] **engedelmeskedve hajóztak ki** a tengerre; mégsem voltak mentesek a hajózással járó veszélyektől. Krisztus maga is alávetette magát annak, hogy a szelek és hullámok ily módon hányják-vessék, és ezzel **megtanított minket arra, hogy mire kell számítania egyházának ebben a viharos világban** [ApCsel\_14:22.]. • Tanítványai, miután hiába erőlködtek, hozzá fordultak. Ebben jó **példát adnak nekünk a mi nyomorúságaink alatt**. A félelemtől megzavarodva és a türelmetlenségtől izgatottan, inkább kérlelő kifakadással fordultak hozzá. Jaj, **milyen gyenge a szívünk a nehéz megpróbáltatások nyomása alatt**!". Mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy **könyörgéseinket összekeverjük az Isten elleni panaszkodással** [Jób\_3:23; Jób\_6:4; Jób\_7:20.]! • Ők azonban minden gyengeségükkel együtt **megmutatták, hogy kiben bíznak**, és hogy nincs más reményük, mint az Ő mindenható segítségében].  
  
**Ő azonnal közbelépett a megmentésük érdekében.**  
  
[Ha úgy látta volna jónak, megakadályozhatta volna a vihart; de akkor a tanítványok nem fedezték volna fel *saját gyengeségüket*, és nem látták volna *Mesterük hatalmának* e csodálatos megnyilvánulását. Ugyanezért a kegyes célért engedi meg a mi bajainkat is [1Pe\_1:6-7.]; és amikor azok buzgó könyörgéssel hozzá vezettek minket, megszabadít tőlük. • Felkelt a vánkosáról, és hatalommal dorgálta meg a vihart. Azonnal elhallgattak a háborgó szelek, és lecsendesedtek az üvöltő hullámok. Bár máskor a vihar után a vizek nyugtalan állapotban maradtak, most az Ő parancsára tökéletes nyugalomra csendesedtek. • Ilyen hatást gyakorol az ő szava "a viharoktól sújtott lélekre". A lelkiismeret rémisztő borzalmai eloszlanak, mint a felhő [ApCsel\_16:29-34.]. A kísértések, amelyek felkavarták a lelket, elvesztik erejüket [2Kor\_12:9.], és a nyomorúságok, amelyek elborították a lelket, "az igazság *békességes gyümölcseit"* hozzák. • Jól tették a hajóban levők, ha egy ilyen alkalomkor csodálkoztak. Úgy tűnik, semmi sem áll annyira az ember uralmán kívül, mint a szelek és a hullámok; de még ezek is meghallották az Úr Jézus szavát, és engedelmeskedtek az akaratának. Ezért a tanítványok felkiáltottak: "Kicsoda ez!?"].  
  
Egy ilyen elképesztő csoda folytán figyeljük meg,  
  
**II. Milyen nézetek születnek Krisztusról az ő hatalmának eme megnyilvánulásából...**  
A tanítványok tudatlanságuk és tanácstalanságuk miatt alig tudták, mit gondoljanak. *Nekünk* azonban az Ő viselkedése természetesen sugallja a következő igazságokat:  
  
**1. Krisztus az igaz és élő Isten-**  
  
[A fáradtságtól való elalvása azt mutatta, hogy olyan ember, mint mi magunk; de az ilyen erő gyakorlása azt bizonyította, hogy Ő egy személyben Isten is. Mózes az ő csodatevő botjával nyitotta meg a tengert; Illés pedig a köpenyével vágott utat a Jordánon át: de mindketten bevallottan Istentől függve tették csodájukat. **Jézus** ezzel szemben **ezt a csodát a saját erejéből tette**: és ki, ha nem Isten, elégséges az ilyesmire? Az Írás a tenger feletti uralomról úgy beszél, mint Isten sajátos előjogáról, [Péld\_30:4. Zsoltárok\_65:7.]. • Tartsuk tehát ezt szem előtt minden, Jézushoz intézett megszólításunkban. Tegyük ezt valóban a hozzá intézett kérésünk *alapjává* [Ézs\_45:22.].  
  
2**. Ő soha nem hagyja figyelmen kívül népe gondjait, bármennyire is úgy tűnjék is…**  
  
[Az apostolok már-már úgy vélték, mintha "nem törődne" velük. De gondviselő gondoskodását nem kevésbé gyakorolta azért, mert aludt. *Mi* is hajlandók vagyunk bizonyos alkalmakkor azt gondolni, hogy nem törődik velünk. Túl gyakran vesszük át a régi (ószövetségi) egyház türelmetlen nyelvezetét - [Ézs\_49:14.]; de a válasz, amit nekik adott, ugyanúgy érvényes ránk is - [Ézs\_49:15-16.]. **Soha nem kell félnünk, ha vele együtt szállunk hajóra.** Bárkáját viharos szelek hánykolhatják és sodorhatják; de ha minden más el is pusztulna, *az* felülkerekedik a viharon].  
  
**3. Nem fogja visszatartani a segítségét hitünk gyengesége miatt...**  
  
[Tanítványainak túlzott félelme a hit hiányát mutatta. Ezért szemrehányást tett nekik, amiért ilyen kevéssé bíznak benne. De emiatt nem utasította el a kérésüket. Bennünk is túl gyakran látja a hitetlenség működését: de " Ő nem bánik velünk bűneink szerint ". Amikor a földön volt, gyakran fölsegítette, (meggyógyította) azokat, akik kételkedtek az erejében vagy a segítő szándékában [Máté 8:2. Márk 9:22.]: és nekünk jó, hogy még mindig ugyanezt a szánalmat és türelmet gyakorolja. Kétségtelen azonban, hogy minél erősebb a hitünk, többnyire annál gyorsabb és hatékonyabb lesz a szabadulásunk].  
  
**4. A legnagyobb nehézségekből éppúgy képes megmenteni minket, mint a legkisebbekből...**  
  
[Mindig hajlamosak vagyunk korlátozni Őt jósága gyakorlásában; és még hatalmának legjelentősebb megnyilvánulásai sem elegendőek ahhoz, hogy ezt a hajlamot korrigálják [Zsolt\_78:19-20.]: de Ő, aki mindeneket teremtett és fenntart, tetszése szerint irányíthatja (uralhatja) azokat; és a népének tett ígéretei teljesen arányosak a szükségleteikkel. Menjünk tehát hozzá a legnyomasztóbb nehézségeinkben is, és legyünk biztosak abban, hogy Ő képes és kész megmenteni minket a végsőkig (képes mindenképpen üdvözíteni) [Zsid\_7:25.].  
  
**Alkalmazás, Üzenet.**  
  
**1. Az engedetlenekhez.**  
  
[Istennek tetszett, hogy az embert megajándékozza az értelem ajándékával, és mindenben, amit tesz, szabad cselekvőnek hagyta. Jaj, milyen aljas módon él vissza általában az ember ezzel a rendkívüli kegyelemmel! A szeleket és a hullámokat is felülmúlóan veszi semmibe az isteni parancsot. És ez lenne az a cél, amiért Isten ennyire megkülönböztetett minket? Az akarat kiváltsága azért adatott nekünk, hogy lázadásunkat bátorítsa? Nem inkább azért, hogy az Istennek való engedelmességünk ésszerű (értelmes, megfontolt szolgálat legyen? Az engedetlenek álljanak meg, s döbbenjenek meg istentelenségükön! Csodálkozzanak, hogy az isteni türelem ilyen sokáig nem vetett véget nekik. Bizonyára bőséges szükségük van arra, hogy ezt a kérést felajánlják - [25. vers]. Ó, bárcsak még inkább ráébrednének a veszélyükre, mint a tanítványok tették!]  
  
**2. Azoknak, akik valóban igyekeznek szolgálni az Úr Krisztust -**

[A szellemi világban sem minden évszak egyforma, mint ahogy a természetes világban sem. A legnagyobb nehézségek akkor érhetnek benneteket, amikor a legvilágosabb bizonyítékaitok vannak arra, hogy a kötelesség útján vagytok. De tudd azt, hogy Urad mindenre elégséges, mindig jelenlévő segítség. Ne térjetek hát ki a kötelesség útjáról semmilyen megpróbáltatás miatt, amely esetleg utatokba kerül. Mindezek közepette hitben és türelemben őrizzétek meg lelketeket, és a korábbi szentek diadalmas szavai legyenek éneketek - [Zsoltárok\_46:1-3.5.]. Így gazdagabb felfedezéseitek lesznek Megváltótok gondoskodásának és szeretetének csodái felől, és személyes tapasztalatból igazoljátok e költői leírás igazságát- [Zsolt\_107:23-30.].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/8/27/8/27/>

**TANÍTVÁNYOK A VIHARBAN**

A tanítványok hajóznak

a zúgó tengeren,

S a vad viharban Mesterük

csak alszik csendesen.

- Ó, Mester ébredj, ébredj már,

hát nem törődsz velünk?!

A hajó csaknem elmerül,

ó  mentsd meg életünk!

Az Úr szavára elcsitul

a tenger és a szél;

Ó, mily hatalom, mily csoda:

a hajó célhoz ér!

Ha vész tör rád és félelem,

vagy hullám elborít,

Csak hívd a Mestert, benne bízz,

Ő rajtad is segít!

*G. Tauchelt nyomán - Szabó Levente*

#### A TENGER LECSENDESÍTÉSE

Vihar tombol, zúg a szél,

A hajósnép jaj, de fél!

Rettegnek a haláltól,

Költik Jézust álmából.

- Ébredj, Mester, elveszünk!

Így törődsz Te mivelünk?

Látod, nagy bajban vagyunk,

Süllyed már a csónakunk!

- Ne féljetek, itt vagyok,

veszni senkit nem hagyok.

Szavamra a szél megáll,

Csendesül a tengerár.

- Ugyan, ki ez, hogy így szól,

Szélnek, víznek parancsol?

- Nem tesz ilyet senki más,

Ő az Úr, a Messiás!

**Délutáni istentisztelet:**

**Zsid 3,7-19 –**

**Ne utasítsd el, amikor szól!**

**AZ ISTENTŐL VALÓ ELTÉRÉS ELLEN**

**Charles Simeon prédikációja**

*Forrás: C. Simeon:* ***AGAINST DEPARTING FROM GOD****, Discourse No. 2280. From: Horae Homileticae* [*https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/3/12/3/14/*](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/3/12/3/14/)

Zsidók 3:12-14. *Vigyázzatok, atyámfiai, hogy ne legyen valamelyikőtökben a hitetlenségnek gonosz szíve, az élő Istentől való elszakadásban, hanem buzdítsátok egymást mindennap, amíg ma van, hogy meg ne keményedjék valamelyikőtök a bűn csalárdsága által. Mert Krisztus részeseivé lettünk, ha bizodalmunk kezdetét mindvégig állhatatosan megtartjuk*.   
  
A Krisztus teljességének és elégségének megfontolása az, ami a hívőt minden konfliktusában élteti: ez azonban semmiképpen sem helyettesítheti a saját vigyázásunkat és éberségünket: ellenkezőleg, a legnagyobb bátorítást nyújtja számunkra az éberségre, mert biztosítja számunkra a sikert erőfeszítéseinkben, amelyek az Ő mindenható segítsége nélkül hiábavalóak lennének. Ebből a szempontból az ihletett író arra hív minket, hogy "tekintsünk hivatásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki nem csupán szolga volt, mint Mózes, hanem fiú, mindennek örököse és ura, sőt maga az építője annak a lelki háznak, amelyhez, valljuk, hogy mi is tartozunk ". Erre az igazságra alapozza a szövegben szereplő buzdítást [Megjegyzés: A 7. versben levő „annakokáért” szótól egész a szövegünkig terjedő szakasz zárójelt képez. Tehát így kell vennünk az alapigét: „Annakokáért… vigyázzatok…” stb.], amelyben elénk tárul  
  
**I. Egy ünnepélyes (komoly) figyelmeztetés.**  
  
Amilyen nehéz Istenhez jönni, olyan könnyű eltávolodni Istentől. Ezért vigyáznunk kell,  
  
**1. A tőle való eltávolodással (elpártolással) szemben.**  
  
[Miközben az emberek engednek a kísértésnek, és elfordulnak Isten útjaitól, abban a reményben ringatják magukat, hogy még mindig megőrizhetik érdekeltségüket az Ő kegyében, még ha nem is igyekeznek az Ő akaratát teljesíteni. De a keresztyénség hitétől vagy gyakorlatától való bármiféle eltávolodás nem más, mint magától Istentől való elpártolás, mégpedig attól, aki az élet és a boldogság egyetlen forrása. Ezért nem lehetünk eléggé óvatosak minden titkos hanyatlással szemben, amely oly gyalázatos arra nézve, akit vallunk, hogy szeretünk, és oly rombolóan hat jelen és örök jólétünkre].  
  
**2. Azzal a hitetlenséggel szemben, amelyből minden hanyatlás ered -**  
  
[Amint a hit az, ami Istenhez vezet bennünket, és megtart a hozzá való ragaszkodásunkban, úgy a hitetlenség elválaszt bennünket tőle, és amennyire fennáll, olyan arányban, ahogy azt tápláljuk, elidegenít bennünket az isteni életétől. Bármi legyen is a hitetlenség közvetlenebb célja, akár Isten parancsolatainak szigorát próbáljuk csökkenteni, akár ígéreteinek vagy fenyegetéseinek valódiságát vonjuk kétségbe, ugyanúgy "gonosz szívből" ered, és ugyanazokat a káros következményeket vonja maga után: ez a keserűség gyökere, amely, ha hagyjuk, hogy felcsírázzon, minden jámbor szeretetet elsorvaszt és elpusztít. Ezért azon kell fáradoznunk, hogy kiirtjuk, ha nem akarjuk örökre enni keserű gyümölcseit.]  
  
Hogy figyelmeztetése kellő hatást érjen el, az apostol előírja,  
  
**II. A hasznosításának eszközeit...**  
  
**A bűn csalárd és megkeményítő természetű...**  
  
[Amikor "a szívében visszaeső" elkövet egy bűnt, sok olyan gondolat fog felmerülni az elméjében, amely a rosszat enyhíti, és elhiteti vele, hogy annak nem lesznek fontos következményei. Hamarosan kételkedni kezd abban, hogy a dolog egyáltalán rossz-e; és hamarosan a körülményeinek sajátosságaival igazolja azt. Eleinte némi lelkiismeret-furdalást érzett; de hamarosan lelkiismerete egyre gyengébbé válik, míg végül teljesen megkeményedik és érzéketlen lesz; így annak ellenére, hogy nyomorúságosan eltávolodott Istentől, nem törődik a veszteséggel, és érzéketlen a veszedelemmel szemben. Ki az, aki valaha is figyelte saját szívének működését, s nem tapasztalta, hogy a bűn milyen megbabonázó és megigéző dolog, sőt, ki nem látott már gyakran okot arra, hogy sajnálkozzon csalárd, megkeményítő hatása miatt?].  
  
**Hogy hatékonyan védekezzünk ellene, vigyáznunk kell egymásra -**[A bűn az előzőekben említett tulajdonságai miatt természetesen elrejti magát a szemünk elől, és figyelmetlenné tesz bennünket a megelőzés eszközei iránt. De noha gyakran nem ismerjük saját lelkünket, elég világosan látjuk mások hibáit; sőt, talán épp azokat a dolgokat ítéljük el szigorúan másokban, amelyeket magunkban megengedünk. **Ezért egymásra figyelni, és figyelmeztetni egymást azokra a romlásokra, amelyeket látunk vagy sejtünk, igen értékes szolgálat;** és ha ezt megfontoltan és szeretettel végezzük, aligha maradhat el a legboldogabb hatásoktól. Erre a kötelességre Isten ünnepélyesen hívott el bennünket az Igében [3Mózes 19:17.]; és ez a "mindennapi" munkánk része kell, hogy legyen. Az erre szánt időnk nagyon rövid lesz: vagy mi, vagy a testvérünk gyorsan elköltözhetünk; és a lehetőségünk, hogy hasznára legyünk a lelkének, örökre elveszhet. Ezért "mindennap, amíg tart a *ma*", buzdítanunk kell egymást; és bár ez gyakran kellemetlen hivatal, mégis teljes hűséggel kell végeznünk. Ezzel az eszközzel helyreállíthatunk egy testvért, mielőtt túlságosan visszaesett volna, és megóvhatjuk az Istentől való eltávolodástól, amely különben a pusztulásával végződne].  
  
Az apostol még tovább erősítendő a nekünk adott figyelmeztetést, hozzátesz,  
  
**III. Egy indítékot, hogy komolyan vegyük.**  
  
**Krisztus jótéteményeiben való végleges részesedésünk attól függ, hogy állhatatosan törekszünk-e rájuk.**  
  
[Anélkül, hogy tárgyalnánk vagy cáfolnánk a kérdést, hogy Isten elrendelte-e a szentek végső megmaradását, teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy ***senki sem juthat el az üdvösségre, ha nem marad meg a szentség útján az élet végéig***: a Szentírás folyamatosan ezt a nyelvet beszéli: "Aki mindvégig kitart, az üdvözül". "ha pedig valaki meghátrál, abban nem leli kedvét az én lelkem [ Mt\_24:13. Zsid\_10:38.]". Igaz, hogy a hívők bizonyos *mértékig* már "részesei Krisztusnak"; de az Ő jótéteményeinek teljes élvezete a jövő életre van fenntartva: és nemcsak eleinte kell szentírási és megalapozott bizalommal rendelkeznünk, hanem azt mindvégig állhatatosan meg kell őriznünk, hogy elérjük örökségünknek ezt a teljes birtoklását. Nevezhetitek magatokat "testvéreknek", és dicsekedhettek "a Krisztusba vetett bizalmatokkal": de az intés *nektek* szól, sőt, *mindannyiótoknak*; és *hozzátok* fordulok, s felétek intézem a felhívást, mondván: "Vigyázzatok, nehogy *bármelyikőtökben* gonosz szív legyen a hitetlenség folytán", és "nehogy bármelyikőtök megkeményedjen a bűn csalárdsága miatt"].  
  
**Ha létezik valami, ami óvatosságra ösztönözhet bennünket, akkor bizonyára ez az...**  
  
[Az örökkévalóság forog kockán, és épp a jelenlegi magatartásunktól függ: aszerint, ahogyan jóváhagyjuk magunkat (ahogyan állunk) a szívet vizsgáló Isten előtt, úgy fog a mi állapotunk örökre rögzülni. Nem őrültség-e ilyen körülmények között hanyagnak és gondatlannak lenni? Vajon bárki, akinek oka lenne azt hinni, hogy a háza ég, nyugodtan ülhetne anélkül, hogy megpróbálná kideríteni a riadalom rejtett okait? És mi, ismerjük-e a hitetlenségre való hajlamunkat, és nem vigyázunk-e annak működésére, nehogy felülkerekedjen rajtunk, és hitehagyásra vezessen minket?! Elismerjük a bűn csalárd, megkeményítő természetét, és nem buzdítjuk-e egymást megalázkodásra és annak legyőzésére? Bizonyára, ha a legcsekélyebb aggodalommal viseltetünk saját lelkünk és mások lelke iránt, akkor nem csak figyelembe vesszük a szövegben adott figyelmeztetést, hanem azon is dolgozunk, hogy az előírt módon hasznosítsuk azt.].  
  
**Alkalmazás, üzenet:**   
  
1. **Azokhoz, akik soha nem jöttek Istenhez...**  
  
[Az előbbi téma *önmagában* csak azokra vonatkozik, akik hit*vallók*; de azokra is alkalmazhatjuk, akik nem tesznek ilyen hitvallást: Mert ha azok, akik Istenhez jöttek, veszélyben vannak, hogy eltávolodnak tőle, és akik szentírási (ige szerinti) bizalmat élveztek, elveszíthetik azt; ha azok, akik hittek, "hajótörést szenvedhetnek a hitben", és azok, akik "Lélekben kezdték, testben végezhetik";", ha azok, akik "jól kezdtek futni, meggátolhatók", és akik "megmenekültek a világ szennyeitől, ismét belegabalyodhatnak és legyőzhetők"; és végül, ha azok, akik "megvilágosodtak, és megízlelték Isten jó szavát és az eljövendő világ erőit, úgy eleshetnek, hogy soha nem újulnak meg a megtérésre", mi lesz azokkal, akik soha nem tapasztalták meg mindezeket? Vajon biztonságban lehetnek-e? Lehet-e bármilyen szentírási (igeileg megalapozott) reményük a mennyországra? Ha a legerősebbeknek ilyen nagy szükségük van az óvatosságra (vigyázásra), és a legkörültekintőbbeknek ilyen okuk van félni a bűn csalárd, megkeményítő hatásától, akkor bizonyára a gondatlanoknak is szükségük van arra, hogy reszkessenek, nehogy "meghaljanak bűneikben", és "elvesszenek gonoszságukban". Ha az Egyiptomból kijövők közül kettő kivételével mindenki elpusztult a pusztában, remélhetik-e, hogy beléphetnek a mennyei Kánaánba, akik egyszer sem léptek ki a szellemi rabságból? A lényeg világos; Isten segítsen, hogy megszívleljük, és a megérdemelt figyelemmel kezeljük!]  
  
**2. Azokhoz, akik szellemi ellenségeikkel kerülnek összetűzésbe...**  
  
[Sok minden elhangzott már hozzátok mind figyelmeztetésként, mind útmutatásként: kérjük, engedjétek meg, hogy **egy bátorító szót** is hozzáfűzzünk. Az, amitől elsősorban óvni kell titeket, a hitetlenség; mert *ez* minden hitehagyás igazi forrása. Most azt szeretnénk mondani: **Legyetek erősek a hitben, dicsőséget adva Istennek.** "A hit a pajzs, amellyel ellenségeitek tüzes dárdáit elfojtjátok". Csak higgyetek; és a Mindenhatóság a segítségetekre siet. Csak higgyetek; és megtapasztaljátok "hatalmának hatalmas működését, aki feltámasztotta Krisztust a halálból". Bízzátok magatokat rá, "aki meg tud őrizni titeket a bukástól; és Ő hibátlanul fog bemutatni titeket dicsőségének színe előtt, nagy örömmel"].  
  
<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/3/12/3/14/>

**MBE Délutáni istentisztelet:**

**Jer 51,15-19 (16) –**

**Szavának ereje**

**Jer 51,15-19**

**15 Az, a ki teremtette a földet az ő erejével, a ki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével. 16 Egy szavával vizek zúgását szerez az égben, és felhőket visz fel a föld határairól, villámokat készít az esőhöz, és kihozza a szelet az ő tárházaiból. 17 Minden ember bolonddá lett tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül a maga bálványa miatt, mert hazugság az ő öntése és nincs benne lélek. 18 Hiábavalóságok ezek, nevetségre való művek, az ő megfenyíttetésök idején elvesznek. 19 Nem ilyen a Jákób osztályrésze mert mindennek teremtője és az ő örökségének pálczája, Seregek Ura az ő neve!**

**Párhuzamos ige:**

**Jer 10,6-16**

**Matthew Henry magyarázata**

***6 Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy és nagy a te neved a [te] hatalmadért! 7 Ki ne félne tőled, nemzetek királya? Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt és azok minden országában sincs hozzád hasonló! 8 Mind egyig balgatagok és bolondok; hiábavalóságokra tanít; fa az. 9 Társisból hozott lapított ezüst és Ofirból való arany; az ácsnak és az ötvös kezének munkája; öltözetök kék és piros bíbor; mesterek munkája valahány. 10 De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. 11 (Mondjátok meg hát nékik: Az istenek, a kik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég alól!) 12 Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcseségével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. 13 Szavára víz-zúgás [támad] az égben, és felhők emelkednek fel a föld határairól; villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtekhelyéből. 14 Minden ember bolonddá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek. 15 Hiábavalók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyíttetésök idején! 16 Nem ilyen a Jákób része, mint ezek; mert a mindenség alkotója ő, és Izráel az ő örökségének pálczája; Seregek Ura az ő neve!***

- …..**Izráel Istene az egyetlen élő és igaz Isten, és azoknak, akiknek Ő az Istenük, nem kell máshoz fordulniuk**; sőt, ha valaki mást vetélytársként állítanak vele szembe, az a legnagyobb sértés és sérelem, amit csak lehet neki okozni. Izrael háza ragaszkodjon Izrael Istenéhez, és csak Őt szolgálják és imádják, mert,

(**1.) Ő egy hasonlíthatatlan.** Bármit is állítanak vele versenybe az emberek, nincs hozzá fogható. A próféta a pogányok bálványairól a legnagyobb megvetéssel szólott (ahogyan azt megtehette) s most a legmélyebb és legszentebb tisztelettel tér át az Izrael Istenéről való beszédre (6., 7. v.): *"Mert nincs hozzád hasonló, Uram, senki a* hősök közül, akiket a pogányok istenítettek, és akiknek oly nagy hódolatot tettek", a halottak közül, akikről holt képeket készítettek, és akiket imádtak. • "Némelyeket bölcsességükért istenítettek és imádtak; *de a nemzetek bölcsei*, a legnagyobb filozófusok vagy államférfiak, mint Apollón vagy Hermész, *közöttük sincs hozzád hasonló*. Másokat az uralmukért istenítettek és imádtak; de minden *királyi hatalmukban"* (így olvasható), "minden királyuk között, mint Szaturnusz és Jupiter, *nincs hozzád hasonló*". Mi a dicsősége annak az embernek, aki feltalált egy hasznos művészetet vagy megalapított egy virágzó királyságot (és ezek a pogányoknál elegendő okok voltak arra, hogy egy embert istenesítésre jogosítsanak), Annak dicsőségéhez képest, aki a világ Teremtője, és *aki az ember lelkét formálja benne?* Mi a legnagyobb fejedelem vagy hatalmasság dicsősége Annak dicsőségéhez képest, Akinek *uralma mindenre kiterjed*? Elismeri (6. v.): *Ó Uram, te vagy nagy*, végtelen és mérhetetlen, és a te *neved nagy a hatalomban*; tied minden hatalom, és ezt tudják rólad. • Az emberek neve gyakran meghaladja a hatalmukat; nagyobbnak gondolják őket, mint amilyenek; de *Isten neve nagy*, és nem nagyobb, mint amilyen valójában. És ezért *ki ne félne tőled, ó, nemzetek királya*? Ki ne imádna inkább egy ilyen Istent, aki mindenre képes, mint az olyan halott bálványokat, amilyeneket a pogányok imádnak, és amelyek semmire sem képesek? Ki ne félne attól, hogy megsértsen vagy elhagyjon egy olyan Istent, akinek neve oly *nagy hatalommal bír*? Melyik nemzet ne félne Attól, *Aki a nemzetek királya*, ha jól megfontolja érdekeit? • Megjegyzés: Nemcsak Izrael háza köteles imádni a nagy Jehovát, mint Izrael Istenét, a szentek királyát (Jel 15:3, 4), hanem a föld minden családja köteles imádni őt, mint a *nemzetek királyát;* mert ez illik hozzá, megilleti Őt, és így méltányos. • Megjegyzés: **Csodálatra méltó illendőség (tisztesség) és egyezés van abban, hogy csak Istent imádjuk.** Illik, hogy csak azt szolgáljuk, aki egyedül Isten, hogy azt, aki mindenek Ura, mindenki szolgálja, hogy azt, aki nagy, nagyon féljék és nagyon dicsérjék.

**(2.) Igazsága éppoly nyilvánvaló, mint a bálvány hiábavalósága, 10. v**. Emberi kezek művei, és ezért semmi sem egyértelműbb, mint az, hogy imádni őket tréfa, ha lehet ezt tréfának nevezni, ami ilyen nagy megsértése Annak, Aki minket teremtett: *De az Úr az igaz Isten,* az igazság Istene; Ő igazán az Isten. *Jehova Isten az igazság*; Ő nem hamisítvány és színlelő, mint ők, hanem valóban az, akinek kinyilatkoztatta magát; Ő az, akire támaszkodhatunk, akiben és aki által nem lehet megtévednünk (megcsalatnunk).

***[1.] Tekintsetek rá úgy, amilyen Ő önmagában,*** és *Ő az élő Isten*. Ő maga az élet, élet van benne, és ő az élet forrása minden teremtmény számára. A pogányok istenei halott dolgok, értéktelenek és haszontalanok, de a miénk élő Isten, és halhatatlansággal bír.

***[2.] Tekintsetek rá a teremtményeihez való viszonyában****,* Ő *Király* és abszolút uralkodó, mindannyiuk felett, Ő a tulajdonosuk és az uralkodójuk, vitathatatlan joga van mind a parancsolásra irányukban, mind a felettük való rendelkezésre. Királyként megvédi a teremtményeket, gondoskodik a jólétükről, és megőrzi közöttük a békét. Ő *örökkévaló* király. Az Ő királyságának tervei (tanácsvégzései) öröktől fogva vannak, és fennmarad mindörökké. Ő az *örökkévalóság királya*. A bálványok, akiket ők királyaiknak neveznek, csak tegnapiak, és hamarosan eltűnnek; és a föld királyai, akik felállították őket, hogy imádják, maguk is hamarosan a porban lesznek; de *az Úr örökké fog uralkodni, a te Istened, Sion, minden nemzedékig*.

(3.) **Senki sem ismeri haragjának erejét.** Álljunk félelemmel, és ne merjük Őt provokálni azzal, hogy másnak adjuk azt a dicsőséget, amely egyedül Őt illeti meg; mert *haragjától megremeg a föld*, még a föld legerősebb és legerősebb királyai is; sőt, a földet, bármilyen szilárd is, ha neki úgy tetszik, megrengeti, és a sziklák is megremegnek, Zsolt 104,32; Hab. 3:6, 10. Bár a nemzetek mind összefognának is, hogy megküzdjenek vele, és egyesítenék erejüket, mégis teljesen képtelenek lennének nemcsak ellenállni, de még *elviselni is a haragját.* Nemcsak hogy nem tudnának ellene állni, mert legyőzné őket, de nem tudnák elviselni sem, mert összeroskadnának alatta, Zsoltárok 76:7, 8; Náh. 1:6.

**(4.) Ő a természet Istene,** minden létező forrása; és a természet minden ereje az ő parancsára és rendelkezésére áll, 12., 13. v. Az Isten, akit imádunk, az, Aki az eget és a földet teremtette, és mindkettő felett szuverén módon uralkodik; így, ami benne *láthatatlan* a *látható dolgokban* nyilvánul meg és bizonyul be.

***[1.] Ha visszatekintünk, azt találjuk, hogy az egész világ neki, mint első oknak köszönheti eredetét.*** Már a görögöknél is gyakori mondás volt - *Aki más istennek állítja be magát, annak először egy másik világot kell teremtenie*. **Míg a pogányok az általuk teremtett isteneket imádják, mi azt az Istent imádjuk, aki minket és mindent teremtett.**

*Először is:* A föld egy hatalmas tömegű test, értékes kincseket rejt a belsejében, és még értékesebb gyümölcsöket a felszínén. Azt és azokat az *Ő erejével teremtette;* és nem kevesebb, mint végtelen hatalma által történik, hogy a semmibe lóg (függ) a föld, ahogyan azt teszi (Jób 26:7) -ponderibus librata suis - saját súlya miatt.

*Másodszor:* A világ, a föld lakható része, csodálatosan alkalmas az ember használatára és szolgálatára, és bölcsességével úgy alakította ki, hogy állandó változásokkal és mégis állandó stabilitással szolgáljon egyik nemzedékről a másikra. Ezért mind a föld, mind a világ az övé, Zsolt 24,1.

*Harmadszor:* Az *égbolt* csodálatos módon hihetetlenül kiterjedt, és az Ő belátása szerint van így, és az égitestek mozgását az Ő jóvoltából irányítja ennek az alsó világnak a javára. Ezek az Ő dicsőségét hirdetik (Zsoltárok 19:1), és köteleznek bennünket, hogy ezt hirdessük, és ne adjuk az égnek azt a dicsőséget, amely annak jár, aki azt teremtette.

[2.] ***Ha felfelé tekintünk, azt látjuk, hogy gondviselése folyamatos teremtés (***13. v.): Amikor parancsszavát adja, az égben levő vizek sokasága mind kiárad a földre, akár ítéletre, akár kegyelemre, ahogyan Ő akarja. Amikor hangját mennydörgésben szólaltatja meg, azonnal zivatarok következnek, amelyekben a vizek sokasága van; és azok zajjal jönnek, (ahogy a széljegyzet fordítja); és a bőséges eső zajáról olvasunk, 1 Kir. 18:41. • Sőt, a természet országában nap mint nap zaj nélkül is történnek csodák: a föld végéről, a föld minden részéből, még a legtávolabbiakból is, főként a tenger mellett fekvő részekből is felszállítja a gőzöket (párás vizeket). Az egész föld fizeti a gőzök adóját, mert az egész föld részesül az eső áldásában. És így a nedvesség a világegyetemben, akárcsak a pénz egy királyságban és a vér a testben, folyamatosan az egész javára kering. Ezek a párák csodákat produkálnak, mert belőlük alakulnak ki az esőnek szánt villámok és a szelek, amelyeket az Isten időről időre előhoz a tárházából, ahogyan alkalom adódik rá, és mindezt olyan mértékben és olyan célra irányítja, amilyet Ő jónak lát, mint ahogyan a kincstárból a fizetések történnek. Minden meteor olyan készséggel áll Isten céljainak szolgálatára, hogy úgy tűnik, mintha kincsei lennének, amelyek nem merülhetnek ki, és amelyekből bármikor meríthet, Zsoltárok 135:7. Isten felmagasztaltatik e kicsekkel, amelyekkel ezekből rendelkezik, Jób 38:22, 23. Ezt Isten meg tudja tenni; de a pogányok bálványai közül melyik képes hasonlóra? •Megjegyzés: Nincs másfajta időjárás, mint ami a nagy Teremtő bölcsességének és hatalmának bizonyítékával és példájával szolgál számunkra.

**(5.) Ez az Isten Izrael Istene a szövetségben, és valóban minden izraelita boldogsága.** Ezért Izrael háza ragaszkodjék hozzá, és ne hagyja el Őt, hogy bálványokat öleljen; mert ha így tesznek, akkor bizonyosan rosszabb sorsra változnak, mert (16. v.) Jákób része nem olyan, mint az övék; az ő sziklájuk nem olyan, mint a mi sziklánk (5Móz 32,31), és a miénk sem olyan, mint az ő vakondtúrásaik. Jegyezd meg:

***[1.] Akiknek az Úr az Istenük, azoknak teljes és tökéletes boldogságuk van benne.*** Jákob Istene a Jákob része; Ő a mindene, és benne van elég, és nincs szüksége többre sem ezen a világon, sem a másikon. Benne van méltó részünk, Zsoltárok 16,5.

***[2.] Ha teljes megelégedettségünk és beteljesedésünk van Istenben, mint a mi részünkben, akkor kegyelemmel örvendezni fog bennünk***, mint az ő népében, akiket örökségeként elismer, birtokaként és kincseként birtokol, akikkel együtt lakik, akik neki szolgálnak és tisztelegnek.

***[3.] Az Úr egész népének kimondhatatlan vigasztalása,*** hogy Ő, aki az ő Istenük, minden dolgok előtt áll, és ezért képes mindent megtenni értük, és megadni nekik mindazt, amire szükségük van. Segítségük az Ő nevében van, aki az eget és a földet teremtette. És Ő a seregek Ura, felette áll az ég és a föld összes seregének, mindannyian az ő parancsnoksága alatt állnak, és ha alkalom adódik rá, az Ő népének szolgálatába parancsolja őket. Erről a névről ismerik Őt, amely által először neki adják a dicsőséget, majd magukhoz veszik a vigasztalást.

***[4.] Ebben Isten népe minden más népnél boldogabb,*** valóban boldog, bona si sua norint – ha igazán ismernék, s belátnák áldásukat. Az istenek, amelyekkel a pogányok büszkélkednek, és amelyeknek tetszeni akarnak, és amelyekbe vetik bizalmukat, hiúság és hazugság; de Jákob része nem olyan, mint ezek…..

A fenti anyagokat angolról a DeepL Translatorral magyarra áthozta: Demjén Ádám (Budapest). Átnézte és javította: Borzási Sándor (2024. január 17-24. Marosvásárhely).