**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk, versek**

2024. január 7. vasárnapra

a Baptista Áhítatban kijelölt igékhez

**Tartalom:**

**Vasárnapi imaáhítat: Könyörögjünk Isten védelméért a külső és belső támadásokkal szemben! ApCsel 20,29-30.**

*- versek…*

**Bibliaóra: Egy új kezdet – Ézs 1,1-20 (Aranymondat: 17.v.)**

*- Matthew Henry magyarázata*

**Vasárnap délelőtti istentisztelet: Mt 2,16-23 - Királyi fogadtatás?**

*- J.C. Ryle magyarázata*

*- Mt 2,16-18 A csecsemők lemészárlása (C. Simeon prédikációja)*

**Vasárnap délutáni istentisztelet: Zsid 1,5-14 Krisztus feljebbvaló az angyaloknál**

*- Zsid 1,6 Krisztus megtestesülése (C. Simeon prédikációja)*

*- Zsid 1,10-12 Krisztus feljebbvaló az angyaloknál (C. Simeon prédikációja)*

*- Matthew Henry igemagyarázata (Zsid 1,1-14)*

**Függelék: – Három Spurgeon-prédikáció a Keleti Bölcsekről – Mt 2,1-12**

* *Mt 2,2. A bölcsek, a csillag és a Megváltó (Spurgeon 967. prédikációja)*
* *Mt 2,1-2. 9-10. A csillag és a bölcsek (Spurgeon, 1698. prédikációja)*
* *Mt 2,1-4 A távoliak, közel… s a közeliek, távol… (Spurgeon, 2325. prédikációja)*

**Vasárnapi imaáhítat:**

**Könyörögjünk Isten védelméért a külső és belső támadásokkal szemben!**

**ApCsel 20,29-30.**

**VÉN AVATÁSRA**

Az Úr házának felvigyázójává

Avat ma téged a Szentlélek,

S a megváltottak közössége

Rendel gyülekezeti vénnek.

Imádjad Isten lehajló kegyelmét,

Hisz munkatársává magasztalt!

Rádbízta népét, szent Egyházát,

Melyért Krisztus a kereszten halt.

Szeresd nagyon e véren váltott népet!

Éberen állj az őrtoronyban!

Ne bízz a báránybőrbe búvó,

Hízelgő nyelvű ordasokban!

Ne légy hangoskodó, sem sokbeszédű!

Adj példát hitben, szeretetben,

S hol akadályok tornyosulnak,

Haladj előre - térdeiden.

Nem büszke címet, rangot és tekintélyt

Jelent e név, mellyel neveznek;

Aki ez úton most elindulsz,

Szolgálatot vállalsz, keresztet.

De megígérte, s meg is cselekszi,

Hogy könnyűvé teszi igádat;

Erős karjával biztosan véd,

Ha Sátán életedre támad.

Légy mindig a közösség mintaképe,

És ne nyisd ajkadat panaszra.

Úgy élj, hogy kiábrázolódjék

Éltedben Krisztus arca!

*Gerzsenyi Sándor, 1972.*

**Bárányok - és a Pásztor**

Farkasok közé küldelek

mint bárányokat.

Nem adok néktek farkasfogakat,

se vad, üvöltő hangot,

se tépő farkaskarmot.

Be kell érnetek füves legelővel,

- s olyan harcban, hol testi, nyers erő kell,

véretek csordul, csontotok roppan.

Mégis biztonságban,

mert Pásztorotok van.

\*

Kisgyermek-korotokban selymes hajatokat

anyátok simogatta,

ifjúságotok kócos, dúlt sörényét

vihar lobogtatta,

Majd szemetekbe hullt, míg gondterhelt homlok

gyűrődött alatta,

az életalkony ezüstös fehérjét

aggság elhullatta -

- hajatok szálait Valaki hűséggel

mind számontartotta.

*Siklós József*

## [AMI BŐVEN KELL](http://keresztyenversek.wordpress.com/2009/11/27/ami-boven-kell/)

Küldetésükhöz hatalmat adott.

Volt véres hatalma Heródes királynak,  
Kajafásnak, Nérónak, Caligulának.  
Zsarnoki hatalom lelket nyomorított,  
világot tűzzel-vérrel elborított;  
– emberséget szétőrlő malom  
a hatalom.

Ő másfajta hatalmat adott.  
Szegény, erőtlen halászcsapatot  
mennyei erővel felruházott.  
Démonokkal győztesen csatázott,  
emberroncsot újra felépített,  
Istennel, emberekkel békített  
– nem tizenkét bárdolatlan férfi,  
– hanem Az, Ki útjukat vezérli:  
KIÉ Ország, dicsőség, hatalom.

Ez töltsön be küldetéses utadon.

*Siklós József*

**Bibliaóra:**

**Egy új kezdet –**

**Ézs 1,1-20 (Aranymondat: 17.v.)**

**Matthew Henry:**

**Gyakorlati megjegyzésekkel kiegészített magyarázat**

**Ézsaiás próféta könyvéhez**

A *próféta* egy olyan cím, amely nagyon nagyszerűen hangzik azok számára, akik értik, bár a világ szemében sokan, akiket ezzel a címmel tüntettek fel, nagyon aljasaknak tűntek. A próféta olyan személy, akinek nagy a közössége a Mennyországgal, és nagy az ottani befolyása (ismerettsége, érdekeltsége), és következésképpen parancsoló tekintélye van a földön. •A prófétálás minden isteni kinyilatkoztatásra vonatkozik (2Pt 1:20, 21), mert az leggyakrabban álmok, hangok vagy látomások által történt, amelyeket először a prófétáknak, majd általuk az emberek fiainak közöltek, 4Móz 12:6. Egyszer valóban maga Isten szólt Izrael ezernyi seregéhez a Sínai-hegy tetejéről; de a hatás olyan elviselhetetlenül rettenetes volt, hogy könyörögtek, hogy Isten a jövőben is úgy szóljon hozzájuk, amint korábban tette: olyan emberek által, mint ők maguk, akiknek rettegése ne rettentse meg őket, és kezük ne legyen rajtuk nehéz, Jób 33:7. Isten jóváhagyta az indítványt (“jól mondták”, mondja, 5Mózes 5:27, 28), és a felek egyetértésével ekkor eldőlt a dolog, hogy soha többé ne várjuk, hogy Istentől ilyen közvetlen módon halljunk üzentet, hanem próféták által, akik utasításaikat közvetlenül Istentől kapták, azzal a megbízatással, hogy azokat az ő gyülekezetének átadják. •Mielőtt az Ószövetség szent kánonját elkezdték volna írni, voltak próféták, akik a Biblia gyanánt voltak az egyháznak. Úgy tűnik, hogy Megváltónk Ábelt a próféták közé számítja, Mt 23:31, 35. Énók próféta volt; és ő volt az első annak megjövendölésében, ami a végrehajtásban az utolsó lesz - a nagy nap ítélete. Júdás 14: “Íme, eljön az Úr az ő szent miriádjaival”. Noé az “igazság prédikátora” volt. Isten azt mondta Ábrahámról: “Ő próféta”, 1Móz 20:7. Jákob megjósolta az eljövendő dolgokat, 1Móz 49:1. Sőt, az összes pátriárkát prófétának nevezi az Írás. Zsoltárok 105:15: “Ne bántsátok az én prófétáimat.” •Mózes volt minden összehasonlítás felett a legkiválóbb az ószövetségi próféták közül, mert vele szemtől szembe beszélt az Úr, 5Mózes 34:10. Ő volt az első író próféta, és az ő keze által lettek lerakva a szentírás első alapjai. Még azok is, akiket elhívtak, hogy segédkezzenek neki a kormányzásban, rendelkeztek a prófétálás szellemével - olyan bőségesen áradt ez a szellem abban az időben, 4Mózes 11:25. • De Mózes halála után, néhány korszakon át, az Úr Lelke inkább *harci* szellemként jelent meg és működött Izrael egyházában, mint a *prófétálás* szellemeként, és inkább cselekvésre, mint beszédre inspirálta az embereket. Mármint a bírák idején. Látjuk, hogy az Úr Lelke Othnielre, Gedeonra, Sámsonra és másokra a hazájuk szolgálatára kardjukkal, nem pedig tollukkal szállt. Az üzeneteket ekkor angyalok küldték a mennyből, mint Gedeonnak és Manoának, és a népnek, Bírák 2:1. A bírák egész könyvében egyszer sem találunk prófétáról szóló említést, csak Debórát nevezi prófétanőnek. “Akkor az Úr szava értékes volt; nem volt nyílt látomás”, 1Sá. 3:1. Megvolt nekik Mózes törvénye, nemrég íródott; azt kellett tanulmányozniuk. • De Sámuelben a prófétaság újjáéledt, és vele kezdődött egy híres korszaka, vagyis az egyház korszaka, a nagy világosság ideje a próféták állandó, megszakítás nélküli egymásutánjában, egészen a fogság után egy ideig, amikor az Ószövetség kánonja Malakiásnál befejeződött, és aztán a prófétálás majdnem 400 évre megszűnt, a Nagy Próféta és előfutárának eljöveteléig. • Néhány próféta isteni ihletet kapott arra, hogy megírja az egyház történeteit. De ők nem adták nevüket írásaikhoz; csak bizonyítékként hivatkoztak az akkori hiteles feljegyzésekre, amelyekről tudták, hogy próféták, - mint Gád, Iddó stb.- által készítettek. Dávid és mások próféták voltak, hogy szent énekeket írjanak az egyház használatára. Utánuk gyakran olvasunk prófétákról, akik különleges megbízatásokra kaptak küldetést, és akiket különleges nyilvános szolgálatokra támasztott Isten, akik közül a leghíresebbek Illés és Elizeus voltak Izrael királyságában. De ezek közül egyikük sem írta le próféciáit, és nem is maradt róluk más emlékünk, mint néhány töredék a korabeli történetekben; saját írásukból (ha jól emlékszem) nem maradt fenn más, mint Illés egy levele, 2Krón 21,12. • De Júda és Izrael királyságának vége felé Istennek úgy tetszett, hogy szolgáit, a prófétákat arra utasítsa, hogy írják meg és tegyék közzé néhány prédikációjukat, vagy azok kivonatát. Sok próféciájuk keltezése bizonytalan, de a legkorábbi közülük Uzziás, Júda királyának és kortársának, II. Jeroboámnak, Izrael királyának idejére esik, körülbelül 200 évvel a fogság előtt, és nem sokkal azután, hogy Joás megölte Zakariást, Jójada fiát a templom udvarán. Ha elkezdik is megölni a prófétákat, az írott próféciáikat mégsem ölik meg; ezek tanúként megmaradnak ellenük. • Hóseás volt az első az író próféták közül; és Joel, Ámosz és Obadja körülbelül ugyanabban az időben adták ki próféciáikat. Ézsaiás valamivel később kezdte, ám nem sokkal később; de az ő próféciája azért került az első helyre, mert ez a legnagyobb az összes közül, és a legtöbbet tartalmaz arról, akiről az összes próféta tanúságot tett; és valóban olyan sokat szól Krisztusról, hogy joggal nevezik őt evangéliumi prófétának, és egyes régiek szerint ötödik evangélistának. Megkapjuk e könyv általános címét (1. v.), ezért itt csak néhány dolgot kell megfigyelnünk,

**I. Magáról a prófétáról.** Ő (ha hihetünk a zsidók hagyományának) királyi családból származott, apja (azt mondják) Uzziás király testvére volt. Bizonyára sokat tartózkodott az udvarban, különösen Ezékiás idejében, amint azt történetéből megtudjuk, aminek sokak szerint az is köszönhető, hogy stílusa sokkal finomabb és csiszoltabb, mint némely más prófétáé, és néhol rendkívül fennkölt és szárnyaló. Isten Lelke néha a saját célját szolgálta a próféta sajátos zsenialitása által; mert a próféták nem beszélő *trombiták* voltak, amelyeken keresztül a Lélek szólt, hanem beszélő *emberek*, akik által a Lélek szólt, felhasználva természetes képességeiket, mind a *fény*, mind a *láng* tekintetében, és önmaguk fölé emelve őket.

**II. Ami a próféciát illeti.** Ez transzcendens (rendkívüli) módon kiváló és hasznos; ilyennek bizonyult ez Isten egyházának akkoriban is, a bűnről való meggyőzésre, a kötelességben való eligazításra és a bajban való vigasztalásra szolgálva. Az egyház két nagy nyomorúságára történik itt utalás, és ezekre vonatkozólag ír elő vigasztalást: a Szennácherib inváziója által okozott nyomorúság, amely a saját idejében történt, és a babiloni fogság általi, amely jóval később történt; és a támogatásban és bátorításban, amelyet mindkét szükség idejére lefektetett, bőségesen megtaláljuk az evangélium kegyelmét. Az evangéliumokban nincs annyi idézet az Ószövetség próféciáiból, sőt talán az összesből sem, mint ebből; és Krisztusra vonatkozó olyan kifejezett tanúságtételek sincsenek, mint a szűztől való születéséről (7. fejezet) és szenvedéseiről szóló ézsaiási jövendőlések (53. fejezet). E könyv eleje bővelkedik leginkább a bűnre vonatkozó szemrehányásokban és az ítéletre vonatkozó fenyegetésekben; az utóbbi vége pedig tele van jóságos, bátorító és vigasztaló szavakkal. Krisztus Lelke ezt a módszert alkalmazta korábban a prófétáknál, és ezt teszi most is: először meggyőz, majd vigasztal; és azoknak, akik a vigasztalásokkal akarnak megáldva lenni, alá kell vetniük magukat a megrovásoknak. Kétségtelen, hogy Ézsaiás sok prédikációt tartott, és sok üzenetet intézett a néphez, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, akárcsak úgy, ahogyan Krisztus tette; és valószínűleg ezek a prédikációk nagyobb terjedelemben és teljesebben hangzottak el, mint amennyire itt le vannak jegyezve, de annyi maradt meg a feljegyzésekben, amennyit a Végtelen Bölcsesség jónak látott közölni velünk, akikre a idők vége elérkezett; és ezek a próféciák, valamint Krisztus történetei azért vannak megírva, hogy mi higgyünk az Isten Fiának nevében, és hogy a hit által életünk legyen az őbenne; mert nekünk itt ugyanúgy hirdetik az evangéliumot, mint azoknak, akik akkor éltek, sőt még világosabban. Ó, bárcsak tudnánk ezt hittel társítani!

**Gyakorlati megjegyzésekkel kiegészített magyarázat az**

**Ézsaiás próféta könyvéhez**

**1. fejezet**

E fejezet első verse az egész könyv címének volt szánva, és valószínű, hogy ez volt az első prédikáció, amelyet e prófétának ki kellett adnia és írásban rögzítenie a templom ajtaján (ahogy Kálvin szerint a prófétáknál szokás volt), ahogy nálunk az igehirdetéseket nyilvános helyeken rögzítik, hogy mindenki elolvashassa (Hab 2:2), és aki akarta, hiteles másolatokat vehetett ki belőlük, az eredetit pedig egy idő után feltehetően a papok a templom iratai közé tették. A prédikáció, amely ebben a fejezetben található, a következőket tartalmazza,

I. Isten nevében a zsidó egyház és nemzet ellen súlyos vádakat hoz fel,

1. Hálátlanságukért (2., 3. v.).

2. Javíthatatlanságukért (5. v.).

3. A nép általános romlottsága és elfajulása miatt (4., 6., 21., 22. v.).

4. Az igazságosság elferdítése miatt, amelyet uralkodóik követtek el (23. v.).

II. Szomorúan bánkódik Isten ítéletei miatt, amelyeket bűneikkel magukra hoztak, és amelyek miatt majdnem a teljes pusztulásba jutottak (7-9. v.).

III. A vallás azon látszatainak és árnyékainak jogos elutasítását hangsúlyozza, amelyeket eme általános elhajlás és hitehagyás ellenére is fenntartottak maguk között (10-15. v.).

IV. Komoly felhívás a bűnbánatra és a reformációra, életet és halált állítva eléjük, életet, ha eleget tesznek a felhívásnak, és halált, ha nem (16-20. v.).

V. Romlással (pusztulással) fenyegeti azokat, akik nem akarnak megjavulni (24., 28-31. v.).

VI. Végül egy boldog reformáci ígéretét találjuk, egy visszatérést az ősi tisztasághoz és jóléthez (25-27. v.).

És mindezt nem csak a közösségekre kell alkalmaznunk, amelyeknek tagjai vagyunk, azok közérdekű érdekeire, hanem saját lelkünk állapotára is.

**Ézs 1:1**

**1 Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.**

Itt van,

**I. A próféta neve, Ézsaiás**, vagy ***Jesahiahu*** (mert így van a héberben), amit az Újszövetségben Ézsaiásnak olvasunk. Neve ***az Úr üdvösségét*** jelenti - megfelelő név egy olyan próféta számára, akin keresztül Isten az üdvösségről szóló tudást (üdvösség ismeretét) adja népének, különösen e próféta számára, aki oly sokat prófétál Jézusról, a Megváltóról (Üdvözítőről) és az általa véghezvitt nagy üdvösségről. Azt mondja az Ige róla, hogy ***Ámósz fia***, nem Ámósz próféta fia (a két név a héberben jobban különbözik, mint az angolban), hanem, ahogy a zsidók gondolják, Ámószé, Amásziás, Júda királyának testvéréé vagy fiáé, amely hagyomány ugyanolyan bizonytalan, mint az a szabály, amelyet ők adnak, hogy ahol egy próféta apját megnevezik, ott ő maga is próféta volt. A próféták tanítványait és utódait valóban gyakran nevezik fiaiknak, de kevés példát ismerünk arra, hogy a próféták saját fiai a prófétaságban utódaik lettek volna.

**II. A prófécia természete.** Ez egy *látás*, mivel látomásban nyilatkozott meg neki, amikor ébren volt, és hallotta Isten szavait, és látta a Mindenható látomásait (ahogy Bálám beszél, 4Móz 24,4), bár talán először nem volt olyan illusztris látomás, mint később, 6,1. kk. A prófétákat látóknak vagy nézőknek nevezték, és ezért a próféciáikat méltán nevezik látomásoknak. Amit az elméje szemével látott, és az isteni kinyilatkoztatás által olyan világosan előre személt, arról ugyanolyan biztos volt, ugyanolyan teljes mértékben értesült róla, és ugyanolyan hatással volt rá, mintha testi szemével érzékelte volna. Megjegyzés:

1. Isten prófétái látták, amiről beszéltek, tudták, amiről beszéltek, és nem követelnek tőlünk mást, mint amit ők maguk hittek és amiben biztosak voltak, Jn 6,69; 1Jn 1,1.

2. Nem tehették, hogy ne mondják, amit láttak, azért, mert belátták, hogy mennyire érintettek benne mindnyájan körülöttük, ApCsel 4,20; 2Kor 4,13.

**III. A prófécia tárgya.** Amit látott, az Júdáról és Jeruzsálemről szólt, a két törzs országáról, és arról a városról, amely a fővárosuk volt; és kevés benne az, ami Efraimra, vagyis a tíz törzsre vonatkozik, akikről oly sok szó esik Hóseás próféciájában. Van néhány fejezet ebben a könyvben, amely Babilonról, Egyiptomról, Tíruszról és néhány más szomszédos nemzetről szól; de a könyv címét arról kapta, ami a fő tartalmát képezi, és ezért azt mondja, hogy Júdáról és Jeruzsálemről szól; a többi nemzetről szóló próféciák, amelyről szó van, olyanok, amelyek a zsidók népet közelről érintik. Ézsaiás különösképpen,

**1. Tanítást ad nekik**; mert Júda és Jeruzsálem kiváltsága, hogy rájuk vonatkoznak Isten tanításai.

**2. Szemrehányást és fenyegetést ad;** mert ha Júdában, ahol Istent ismerik, ha Sálemben, ahol az ő neve nagy, gonoszság találtatik, ők, hamarabb, mint bárki más, számadásra lesznek vonva.

**3. Vigasztalást és bátorítást a rossz időkben**; mert Sion fiai örvendezni fognak királyukban.

**IV. A prófécia időpontja**. Ésaiás Uzziás, Jótám, Áház és Ezékiás idejében prófétált. Ebből kitűnik,

**1. Hogy sokáig prófétált**, különösen, ha (ahogy a zsidók mondják) végül Manassé által kegyetlen halálra ítélték, szétfűrészelve, amire egyesek szerint az apostol utal, Zsid 11,37. Uzziás király halálának évétől (vö. 6:1) Ezékiás betegségéig és gyógyulásáig **negyvenhét év** telt el; hogy előtte és utána mennyit prófétált, nem tudni; egyesek hatvan, mások nyolcvan évet számolnak összesen. Megtiszteltetés volt számára, és boldogság az országának, hogy ilyen sokáig szolgálhatott; és azt kell feltételeznünk, hogy fiatalon kezdte, és hogy öregkoráig kitartott; mert a prófétákat nem kötötték bizonyos életkorhoz, mint a papokat, hivataluk kezdetét vagy végét illetően.

**2. Hogy különböző korszakokon** **ment keresztül.** Jótám jó király volt, Ezékiás pedig még jobb, és kétségtelenül bátorítást és tanácsot kaptak ettől a prófétától, pártfogoltjai voltak, ő pedig titkos tanácsosuk volt; de közöttük (e két király közt), és amikor Ézsaiás életének virágkorában volt, Áház uralkodása nagyon profán és gonosz volt; akkor kétségtelenül rossz szemmel nézték őt az udvarban, és valószínűleg menekülni kényszerült. A jó embereknek és a jó lelkészeknek számolniuk kell a rossz időkkel ebben a világban, és fel kell készülniük rájuk. Akkoriban a vallás olyannyira lezüllött, hogy az Úr házának ajtajait bezárták, és Jeruzsálem minden sarkában bálványimádó oltárokat emeltek; és Ézsaiás minden isteni ékesszólásával és közvetlenül magától Istentől kapott üzeneteivel sem tudott segíteni ezen. A legjobb emberek, a legjobb lelkészek sem tudják megtenni azt a jót, amit a világban tenni szeretnének.

**Ézs 1:2-9**

***2Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. 3 Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá! 4 Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, [és] elfordultak tőle. 5 Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. 6 Tetőtől talpig nincs e [test]ben épség, [csupa] seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. 7 Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak; 8 És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város. 9 Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.***

Reméljük, hogy egy világosabb és kellemesebb jelenettel fogunk találkozni, mielőtt e könyv végére érünk; de valóban, itt, az elején minden nagyon rossznak, nagyon feketének tűnik Júdával és Jeruzsálemmel kapcsolatban. Mi a *világ* pusztasága, ha az *egyház*, a szőlőskert ilyen lesújtó képet mutat, mint ez?

**I. A próféta, bár Isten nevében beszél, mégis, hogy hallgatóságot nyerjen népének fiaitól, kétségbeesve, az éghez és a földhöz fordul, és figyelmüket kéri** (2. v.): *Halljátok, egek, és vedd füleidbe, föld*! Hamarabb meghallják az élettelen teremtmények, akik betartják a törvényt és megfelelnek teremtésük céljának, mint ez az ostoba, érzéketlen nép. Az ég fényei szégyenlik sötétségüket, és a föld termőereje az ő sivárságát, és mindegyik a maga idejét betartja, és szégyenlik szabálytalanságukat. • Mózes így kezdi beszédét az 5Mózes 32:1-ben, amelyre a próféta itt utal, azt jelezve ezzel, hogy most eljöttek azok az idők, amelyeket Mózes ott megjövendölt, 5Mózes 31:29. •Vagy: ez egy felhívás az éghez és a földhöz, az angyalokhoz, majd a felső és az alsó világ lakóihoz. *Ítélkezzenek ők Isten és az ő szőlője között*; tud-e bármelyikük is ilyen hálátlanságot produkálni? Vegyük észre, hogy Isten igaznak bizonyul, amikor megszólal, és az ég és a föld is az ő igazságát hirdeti, Mik. 6:1, 2; Zsoltárok 50:6.

**II. Aljas hálátlansággal vádolja őket, ami a leggyalázatosabb bűn**. Nevezz egy embert hálátlannak, és ennél rosszabbnak nem nevezheted. Hallja és csodálkozzon az ég és a föld,

**1. Isten kegyelmes bánásmódján egy ilyen bosszús, ingerlékeny, provokáló néppel,** mint amilyenek ők voltak: *"Tápláltam és neveltem őket, mint a gyermekeket; jól tápláltam és jól tanítottam őket"* (5Móz 32,6); "f*elmagasztaltam és felemeltem őket"* (így fordítják egyesek), "nemcsak növesztettem, hanem naggyá tettem őket - nemcsak fenntartottam, hanem előnyben részesítettem őket - nemcsak neveltem, hanem magasra emeltem őket". • Megjegyzés: Életünk és kényelmünk fennmaradását és minden előmenetelünket Isten atyai gondoskodásának és jóságának köszönhetjük.

**2. Rosszindulatú magatartásukon vele szemben, aki oly gyengéd volt hozzájuk**: *"Fellázadtak ellenem",* vagy (ahogy egyesek fordítják) "elpártoltak tőlem; dezertőrök, sőt árulók voltak koronámra és méltóságomra támadva ". Figyeljük meg: Isten kegyelmének minden példája, - mint aki természetünk Istene, és természetünket felvette -, súlyosbítja a tőle való áruló eltávolodásunkat és az ellene való szemtelen szembeszegülésünket - *gyermekek*, és mégis *lázadók*!

**III. Ezt tudatlanságuknak és meggondolatlanságuknak tulajdonítja** (3. v.): *Az ökör tudja, de Izrael nem*. Figyeljétek meg!

**1. Az ökör és a szamár okosságát**, amelyek nemcsak oktalan barmok, hanem a legostobább (tompább) fajtából valók; az ökörnek mégis van olyan kötelességtudata, hogy ismeri gazdáját és szolgálja őt, aláveti magát az igájának és húzza azt; a szamárnak van olyan érdekérzete, hogy ismeri gazdája jászolát, ahol etetik, és ahhoz tartja magát; oda megy magától, ha elszabadul. Szépen messzire eljutott az ember, amikor még tudásban és értelemben is megszégyenítik ezek az oktalan állatok, és nemcsak iskolába vanank küldve hozzájuk (Péld 6,6.7), hanem alájuk is vanank helyezve (Jer 8,7), többre tanítják őket, mint a földi barmokat (Jób 35,11), de kevesebbet tudnak. Figyeljétek meg továbbá

**2. Izráel sutaságát és ostobaságát**. Isten a tulajdonosuk és birtokosuk. Ő teremtett bennünket, és az övéi vagyunk, jobban, mint ahogy a mi jószágaink a mieink; jól gondoskodott rólunk; a gondviselés a mi Gazdánk jászla; mégis sokan, akiket Isten népének neveznek, nem tudják és nem akarják ezt figyelembe venni, hanem azt kérdezik: "Mi a Mindenható, hogy neki szolgáljunk?. Nem ő a mi gazdánk; és mi hasznunk lesz abból, ha hozzá imádkozunk? Neki nincs jászla számunkra, hogy táplálkozzunk nála". Már panaszkodott (2. v.) akaratuk makacsságára; *"Fellázadtak ellenem".* • Itt az okáig vezeti a dolgot: "Azért lázadtak fel, mert nem tudják, nem gondolják meg". Az értelem elsötétült, és ezért az egész lélek elidegenedett az isteni élettől, Ef 4,18. "Izrael nem ismeri, bár földjük a világosság és a tudás földje; • Júdában ismerik Istent, de mivel nem élnek aszerint, amit ismernek, valójában olyanok, mintha nem is ismernék. Tudják; de a tudásuk nem használ nekik, mert nem gondolják át, amit tudnak; nem alkalmazzák azt a saját esetükre, és az elméjüket sem kötik le vele." Megjegyzés:

(1.) Még azok között is, akik Isten népének vallják magukat, akiknek előnyeik vannak, és akik az ő népének kötelezettségei alatt állnak, sokan vannak, akik nagyon figyelmetlenek lelkük ügyeiben.

(2.) A meggondolatlanság (könnyelműség) azzal kapcsolatban, *amit tudunk*, ugyanolyan nagy ellenségünk a vallásban, mint a tudatlanság azzal kapcsolatban, *amit tudnunk kellene*.

(3.) *Ezért* lázadnak az emberek Isten ellen, és támadnak ellene, mert nem ismerik és nem veszik figyelembe az Istennel szembeni kötelességeiket, hogy mivel tartoznak neki, milyen hálával, s mennyire Istenre vannak utalva.

**IV. Siratja egyházuk és országuk egyetemes züllését és romlottságát.** A bűn betegsége járványszerűen terjedt, és az emberek minden rendje és fokozata megfertőződött vele; *ó, bűnös nemzet! 4*. v. A próféta azokat siratja, akik nem siratják magukat: *Jaj nekik! Jaj nekik!* Szent felháborodással beszél elfajulásukról, és retteg annak következményeitől. Lásd itt,

**1. Hogyan súlyosbítja bűnüket, és mutatja meg a benne rejlő rosszindulatot, 4. v.**

***(1.) A gonoszság általános volt***. *Bűnös nemzet* voltak; a nép nagy része elvetemült és istentelen lett. Ilyenek voltak nemzeti mivoltukban is. A külföldön kötött közszerződéseik irányításában és az otthoni közjogi igazságszolgáltatásban egyaránt romlottak voltak. Megjegyzés: Bizony rosszul van egy nép, ha a bűn nemzeti szintűvé válik.

***(2.) Természetét tekintve nagyon nagy és förtelmes volt.*** Bűnnel voltak megterhelve; a bűn és az ebből fakadó átok nagyon súlyosan nehezedett rájuk. Súlyos vád volt az, amely ellenük fel lett téve, és amelytől soha nem tudták magukat megszabadítani; gonoszságuk olyan volt rajtuk, mint egy talentum ólom, Zak 5:7, 8. Bűnük, mivel könnyen megrohanta őket, és hajlamosak voltak rá, súlyként nehezedett rájuk, Zsid 12:1.

(***3.) Rossz származásúak voltak, gonosztevők magva voltak.*** Az árulás a vérükben folyt; a vérükben volt a természetükből fakadóan, ami a dolgot annál rosszabbá, provokatívabbá és kevésbé gyógyíthatóvá tette. Fölkeltek atyáik helyett, és atyáik nyomdokaiba léptek, hogy betöltsék vétkeik mértékét, 4Móz. 32,14. Lázadók nemzetsége és családja voltak.

***(4.) Azok, akik maguk is züllöttek voltak, mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy másokat is züllesszenek***. Nemcsak romlott gyermekek voltak, akik fertőzöttnek születtek, hanem olyan gyermekek, akik másokat is megrontottak, akik terjesztették a bűnt, és megfertőztek vele másokat - nemcsak *bűnösök*, hanem *kísértők* is - nemcsak a Sátán által vezéreltek, hanem a Sátán ügynökei is voltak. Ha azok, akiket gyermekeknek neveznek, - Isten gyermekeinek, akiket az ő családjához tartozónak tekintenek, - gonoszak és hitványak, akkor a példájuk a legrosszabb hatással bír.

(***5.) Az ő bűnük áruló elszakadás volt Istentől.*** Dezertőrök voltak a hűségükből: "Elhagyták az Urat, akihez csatlakoztak; hátramentek, elidegenedtek vagy elszakadtak Istentől, hátat fordítottak neki, elhagyták színüket, és kiléptek szolgálatából". Mikor előre sürgette őket, hátrább futottak, mint az igához nem szokott barom, mint a visszaeső üsző, Hós. 4:16.

***(6.) Pimasz és vakmerő dac volt ez vele szemben: Szándékosan és tudatosan haragra ingerelték*** Izráel Szentjét; tudták, hogy mivel haragíthatják meg őt, és ezt meg is tették. Megjegyzés: A vallást és Istennel való kapcsolatot vallók visszaesése különös módon provokálja őt.

**2. Hogyan illusztrálja ezt egy beteg és erőtlen testből vett hasonlattal**, amelyet teljesen elborított a lepra, vagy, mint Jób testét, a fájdalmas kelések, 5., 6. v..

***(1.) A betegség megragadta az életfontosságú szerveket, és így halálos veszéllyel fenyeget.*** A fej és a szív betegségei a legveszélyesebbek; most a fej, az egész fej, beteg - a szív, az egész szív, gyenge. Megromlott az ítélőképességük: a lepra a fejükben volt. Teljesen tisztátalanok voltak; az Isten és a vallás iránti szeretetük kihűlt és eltűnt; ami megmaradt, az kész volt elhalni, Jel 3,2.

***(2.) Elterjedt az egész testen, és így rendkívül kellemetlenné vált;*** a talptól a fejig: a leghitványabb parasztembertől a legnagyobb előkelőségig, ***nincs egészség*** (*épség)*, nincsenek jó elvek, nincs vallás (mert ez a lélek egészsége), nincs más, ***csak sebek és zúzódások***, bűn és romlás, Ádám bukásának szomorú következményei, kellemetlenek a szent Isten számára, fájdalmasak az értelmes lélek számára; ilyenek voltak Dávid számára, amikor panaszkodott (Zsolt. 38:5): *Bűzlenek a sebeim, és megromlottak az én bolondságom miatt.* Lásd: Zsolt 32:3, 4. • Nem tettek kísérletet a megjavulásra, vagy ha tettek is, eredménytelennek bizonyultak: a sebeket nem zárták be, nem kötözték be, nem csillapították kenőccsel. Amíg a bűn megbánás nélkül marad, a sebek nincsenek megmosva, megtisztítva, a bennük lévő büszke húst nem vágják ki, és amíg következésképpen megbánás nélkül marad: a sebeket nem csillapítják, nem zárják be, és nem tesznek semmit a gyógyulásuk és végzetes következményeik megelőzése érdekében.

**V. Szomorúan siratja Isten ítéleteit, amelyeket bűneikkel magukra hoztak, és javíthatatlanságukat ezen ítéletek alatt.**

**1. Királyságuk majdnem tönkrement, 7**. v. Olyan nyomorultak voltak, hogy városaik és földjeik is elpusztultak, és mégis olyan ostobák, hogy ezt mondani kellett nekik, meg kellett mutatni nekik (mert nem látták maguktól). "Nézzétek és lássátok, hogy van ez; a ti országotok pusztaság; a földet nem művelik, mert nincsenek lakosok, a falvak elnéptelenedtek, Bir 5,7. És így a mezők és a szőlőskertek olyanok lesznek, mint a sivatagok, mind benőtték a tövisek, Péld 24,31. Városaitokat tűzzel égetik el a rátok törő ellenségek" (a tűz és a kard általában együtt jár); "ami pedig földetek gyümölcseit illeti, melyeknek családotok táplálékául kellene szolgálnia, idegenek emésztik fel azokat; és még nagyobb bosszúságotokra ez a szemetek előtt történik, és nem tudjátok megakadályozni; éheztek, míg ellenségeitek bővelkednek abban, ami a ti eltartásotokat kellene, hogy szolgálja. Országotok pusztulása olyan, mintha az idegenek dúlták volna fel; úgy használják a betolakodók, ahogyan azt az idegenektől elvárhatnánk." Maga Jeruzsálem, amely olyan volt, mint Sion leánya (a Sionon épült templom volt Jeruzsálem, anya, szoptató anya Jeruzsálem számára); vagy: maga Sion, a szent hegy, amely kedves volt Istennek, mint leánya, most elveszett, elhagyatott és kiszolgáltatott, mint egy kaliba a szőlőskertben, amelyben, amikor a szüretnek vége, senki sem lakik, és senki sem törődik vele; és olyan aljasnak és hitványnak látszik, mint egy kunyhó vagy kaliba az uborkakertben; és mindenki fél a közelébe menni, és igyekszik kivinni onnan a holmiját, mintha ostromlott város lenne, 8. v. • Egyesek pedig úgy gondolják, hogy az ország szerencsétlen állapotát egy beteg test ábrázolja, 6. v. Valószínű, hogy ezt a prédikációt Áház uralkodása idején hirdette, amikor Júdát megtámadták Szíria és Izrael királyai, az edomiták és a filiszteusok, akik sokakat megöltek, és sokakat fogságba hurcoltak, 2Krón 28:5, 17, 18. • Megjegyzés: A nemzeti istentelenség és erkölcstelenség nemzeti pusztulást eredményez. *Kánaán*, minden ország dicsősége; és *Sion hegye*, az egész föld öröme; - mindkettő gyalázat és romlás lett; és a bűn tette őket azzá, e nagy gonosztevő.

**2. Mégsem tértek meg mindnyájan, és ezért Isten azzal fenyeget, hogy más utat választ velük szemben** (5. v.): "Miért kellene még egyszer büntetni titeket, azzal a várakozással, hogy jót teszek veletek általa, amikor a lázadások a dorgálásokkal (fenyítésekkel) arányosan csak szaporodnak? Egyre jobban fogtok lázadozni, ahogyan eddig is tettétek", ahogyan különösen Áház tette, aki szorongatásában még jobban vétkezett az Úr ellen, 2Krón 28,22. Így az orvos, amikor látja, hogy betegének állapota kétségbeejtő, nem zaklatja többé orvossággal; és az apa elhatározza, hogy nem javítja többé gyermekét, amikor, miután megkeményedettnek találja, elhatározza, hogy kitagadja őt. Megjegyzés:

(1.) Vannak olyanok, akiket rosszabbá tesznek azok a módszerek, amelyeket Isten azért alkalmaz, hogy jobbá tegye őket; minél jobban sújtja őket, annál jobban lázadnak; romlottságuk, ahelyett, hogy a fenyítés által megöldököltetne, egyre jobban felgerjed, és még jobban megkeményednek.

(2.) Isten néha, igazságos ítéleteként, abbahagyja azoknak a javítását (fenyítését), akik már régóta javíthatatlanok, és akiket ezért el akar pusztítani. A megátalkodott ezüstöt nem a kemencébe, hanem a trágyadombra kell vetni, Jer 6:29, 30. Lásd Ezék. 24:13; Hós. 4:14. Aki tisztátalan, az maradjon tovább is tisztátalan...

**VI. Azzal vigasztalja magát, hogy az általános romlottság és pusztulás ellenére is lesz még egy maradék,** amely az isteni kegyelem és irgalom emlékműve lesz, 9. v. Lásd itt,

**1. Milyen közel voltak a teljes kipusztuláshoz.** Majdnem olyanok voltak, mint Szodoma és Gomora, mind a bűn, mind a romlás tekintetében, majdnem annyira elfajultak, hogy tíz igaz embert sem lehetett volna találni közöttük, és majdnem olyan nyomorúságosak voltak, mintha senki sem maradt volna életben, hanem országuk kénköves tóvá változott volna. Az isteni igazságosság azt mondta: "Tedd őket olyanokká, mint Admá; tedd őket olyanokká, mint Zeboim; de az irgalom azt mondta: "Hogyan tegyem ezt?". Hos. 11:8, 9.

**2. Mi volt az, ami megmentette őket ettől:** A Seregek Ura meghagyott nekik egy nagyon kis maradékot, akiket tisztán tartott a közös hitehagyástól, és megóvott és életben tartott a közös csapás idején. Ezt az apostol idézi (Róma 9:27), és a zsidó nemzet azon keveseire alkalmazza, akik az ő idejében felvették a keresztyénséget, amikor a nép nagy része elutasította azt, és akikben az atyáknak tett ígéretek beteljesedtek. Jegyezzük meg,

(1.) ***A legrosszabb időkben is van egy maradék***, amely megőriztetik a gonoszságtól, és kegyelemre van fenntartva, mint Noé és családja az özönvízkor, Lót és az övéi Szodoma pusztulásakor. Az isteni kegyelem győzedelmeskedik a szuverenitás aktusával történő megkülönböztetésben.

(2.) ***Ez a maradék gyakran nagyon kicsi*** a lázadó, romlott bűnösök hatalmas számához képest. A nagy létszám nem az igaz egyház jele. Krisztusé egy kis nyáj.

(3.) ***Isten műve az, hogy egyeseket megszentel és megment, amikor mások elpusztulnak tisztátalanságukban.*** Ez az Ő hatalmának műve, mint a “seregek Uráé”. Ha nem hagyta volna meg nekünk ezt a maradékot, nem maradt volna senki; a romlottak (4. v.) mindent megtettek, hogy mindenkit elzüllesszenek, és a falánkok (7. v.), hogy mindenkit elpusztítsanak, és győztek volna, ha maga Isten nem lép közbe, hogy biztosítson magának egy maradékot, akik neki tartoznak ezért minden dicsőséget adni.

(4.) ***A teljes pusztulástól megmenekült népnek jót tesz, ha visszatekint, és meglátja, milyen közel állt ahhoz***, éppen a pusztulás szélén, - hogy lássa, milyen sokat köszönhetett néhány jó embernek, akik a résben álltak, és hogy ezt egy jó Istennek köszönhette, aki meghagyta nekik ezeket a jó embereket. Az Úr kegyelméből van, hogy nem pusztulunk el.

**Ézs 1:10-15**

***10 Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! 11Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; 12 Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? 13 Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. 14 Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni. 15 És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.***

Itt,

**I. Isten hívja őket (de hiába hívja), hogy hallgassák meg szavát, 10. v.**

**1. A cím (név), amelyet ad nekik**, nagyon furcsa: *Ti, Szodoma fejedelmei és Gomorra népe*. Ez arra utal, hogy milyen igazságos dolog lett volna Istentől, ha a romlás tekintetében Szodomához és Gomorrához teszi azokat hasonlóvá (9. v.), akik a bűn tekintetében Szodomához és Gomorrához tették magukat hasonlóvá. Szodoma emberei gonoszak voltak, és az Úr előtt fölöttébb bűnösök (1Móz 13:13), és Júda emberei is azok voltak. • Ha az uralkodók rosszak voltak, nem csoda, hogy a nép is az volt. A bűn legyőzte az erényt, mert az uralkodók, a nagyok a (bűn) oldalán álltak; és felülkerekedett rajta (az erényen), mert a nép, a számbeli sokaság a bűn oldalán állt. Mivel a patakok ilyen erősek voltak, kisebb hatalom, mint a *Seregek Urának hatalma*, nem tudta volna biztosítani a maradékot, 9. v. • Az uralkodókat a próféta itt bátran támadja, Szodoma fejedelmeinek nevezve őket; mert nem tudott hízelgő címeket adni. A zsidók hagyománya szerint emiatt sokáig vádolták, és halálra ítélték, mivel megátkozta az isteneket, és rosszat mondott népe uralkodójáról.

**2. A velük szemben támasztott követelése nagyon is ésszerű:** *"Hallgassátok meg az Úr szavát, és hallgassátok meg Istenünk törvényét;* figyeljetek arra, amit Isten mondani akar nektek, és legyen az ő szava törvény számotokra". • Az áldozataikkal szembeni ellenszenvének következő kijelentése egyfajta új törvénynek tűnhetett a számukra, bár valójában csak a régi törvény magyarázata volt; de különösen figyelni kell rá, ahogyan más helyen is kívánja, Zsolt 50:7, 8. "Halljátok ezt, és reszkessetek; halljátok ezt, és vigyázzatok."

**II. Joggal utasítja el imáik meghallgatását és szolgálatuk elfogadását, áldozataikat** és égőáldozataikat, azok zsírját és vérét (11. v.), udvarában való megjelenésüket (12. v.), illatáldozataikat, tömjénfüstjeiket és ünnepélyes gyülekezeteiket (13. v.), újholdjaikat és kijelölt ünnepeiket (14. v.), legádázabb beszédeiket (15. v.); mindezeket elutasítja, mert kezük tele volt vérrel. Most pedig figyeljétek meg,

**1. Sokan vannak, akik idegenek, sőt, ellenségei a vallás erejének, és mégis nagyon buzgón törekszenek annak látszatára, árnyékára és formájára.** Ez a bűnös nemzet, a gonosztevők eme magva, Szodoma és Gomorra népének eme uralkodói nem a hamis istenek oltáraihoz vittek áldozatokat (azzal itt nem vádolja őket), hanem Izrael Istenének oltárához, mégpedig rengeteg áldozatot, annyit, amennyit a törvény előírt, sőt még többet is - nemcsak békeáldozatokat, amelyekből ők maguk is kivették a részüket, hanem égőáldozatokat, amelyeket teljes egészében Isten tiszteletére égettek el; és nem megszakadt, sánta és beteg állatokat hoztak, hanem jóllakott, kövér állatokat, és azok zsírját, a legjobbakat. Nem küldtek másokat, hogy áldozataikat felajánlják helyettük, hanem maguk jöttek el, hogy megjelenjenek Isten előtt. Megfigyelték az előírt helyeket (nem a magaslatokon vagy ligetekben, hanem Isten saját udvarában), és az előírt időt, - az újholdat, a szombatokat és a kijelölt ünnepeket, amelyek közül egyet sem hagytak ki. Sőt, úgy tűnik, rendkívüli gyűléseket hívtak össze, és ünnepélyes vallási istentiszteletet tartottak azokon kívül, amelyeket Isten rendelt el. • De ez még nem minden: nemcsak a *szertartások* megtartásával, hanem az *áhítat kegyes gyakorlásaival* is Istenhez fordultak. Imádkoztak, gyakran imádkoztak, sok imát mondtak, azt gondolván, hogy a sok beszédükért meghallgatásra találnak; sőt, buzgón és sürgetően imádkoztak, úgy nyújtották ki kezüket, mint a komolyan gondolkodó emberek. Nos, azt gondolhatnánk, hogy ezek, - és kétségtelenül ők is azt gondolták magukról, hogy ők - igazán jámbor, vallásos emberek; pedig távolról sem voltak azok, mert

***(1.) A szívük üres volt, híján volt az igazi áhítatnak.*** Azért jöttek, hogy megjelenjenek Isten előtt (12. v.), hogy láthatóvá váljanak előtte (így fordítja a széljegyzet); megnyugodtak a kötelességek külsőségeiben; nem néztek tovább annál, mint ahogy az emberek látják őket, és nem mentek tovább annál, mint amit az emberek látnak.

***(2.) A kezük tele volt vérrel.*** A törvény és az igazságosság színe alatt gyilkosságot, erőszakot és elnyomást követtek el. A nép ontotta a vért, és az uralkodók nem büntették meg őket érte; az uralkodók ontották a vért, a nép pedig segédkezett és felbujtott, mint Jezréel vénjei Jezabelnek Nábót vérének ontásában. A rosszindulat szívbeli gyilkosság Isten szemében; aki a szívében gyűlöli a testvérét, annak tulajdonképpen tele van a keze vérrel.

**2. Amikor a bűnösök Isten ítélete alatt vannak, könnyebben ráveszik magukat arra, hogy az áhítatukba meneküljenek, mintsem hogy elhagyják bűneiket és megjavítsák életüket.** Országuk most pusztasággá vált, városaik pedig leégtek (7. v.), ami arra ébresztette őket, hogy áldozataikat és felajánlásaikat az eddigieknél állandóbban hozzák Istennek, mintha ezzel megvesztegetnék a Mindenható Istent, hogy eltávolítsa a büntetést, és adjon nekik engedélyt a bűn folytatására. Amikor ölte őket, akkor keresték őt, Zsolt 78,34. *Uram, a bajban felkerestek téged,* rész. 26,16. Sokakat, akik készségesen megválnának áldozataiktól, nem lehet rávenni arra, hogy megváljanak bűneiktől.

**3. A gonosz emberek legpompásabb és legdrágább áhítatai a szív és az élet alapos reformációja nélkül olyan messze vannak attól, hogy Isten számára elfogadhatóak legyenek, hogy valójában utálatosak számára**. Itt a legkülönbözőbb kifejezésekkel van leírva, hogy ***az engedelmesség jobb, mint az áldozat;*** sőt, hogy ***az áldozat engedelmesség nélkül tréfa, sértés és kihívás Istennel szemben.*** • Az a viszonylagos elhanyagolhatóság, amelyet Isten itt kifejez a szertartások betartásával kapcsolatban, egy hallgatólagos célzás volt arra, hogy mihez fognak végül eljutni, amikor mindezek Krisztus halála által megszűnnek. Ami most kevéssé volt fontos, az a megfelelő időben semmivé válik. "*Áldozatot és felajánlást, valamint az ezek alapján végzett imát nem akartál; akkor azt mondtam: Íme, én jövök.*" Áldozataik itt úgy vannak ábrázolva, mint amelyek

***(1.) Gyümölcstelenek és jelentéktelenek:*** Mire való a ti áldozataitok sokasága? 11. v. Hiábavaló áldozatok, 13. v. Hiába imádnak engem, Mt 15,9. Az Isten intézményei iránti figyelmességük csupa elveszett munka volt, és nem szolgált semmilyen jó célra; mert,

[1.] Nem úgy tekintettek rá, mint Isten iránti kötelességteljesítésre vagy engedelmességre: *Ki követelte meg tőletek ezeket a dolgokat?* 12. v. Nem mintha Isten megtagadná intézményeit, vagy megtagadná, hogy kiálljon a saját parancsa mellett; de abban, amit tettek, egyáltalán nem volt szem előtt Ő, aki ezt megkövetelte, és valóban nem követelte meg azoktól, akiknek keze tele volt vérrel, és akik továbbra is megtéretlenek maradtak.

[2.] Nem ajánlották őket Isten kegyeibe. Nem gyönyörködött áldozataik vérében, mert nem tekintette magát általa megtiszteltnek.

[3.] Nem szereztek számukra semmiféle megkönnyebbülést. Imádkoznak, de *Isten nem hallgatja meg őket, mert a gonoszságra tekintenek szívükben* (Zsoltárok 66:18); nem fogja megszabadítani őket, mert bár sok imát mondanak, egyik sem származik igaz szívből. Minden vallásos szolgálatuk haszontalan volt számukra. Sőt,

*(****2.) Mind visszataszítóak és sértőek voltak****.* Isten nemcsak hogy nem fogadta el, hanem megvetette és megutálta őket. "Ezek a *ti* áldozataitok, nem az enyémek; tele vagyok velük, sőt*, elfáradtam viselni*". Neki nem volt rájuk szüksége (Zsolt 50,10), nem kívánta őket, elege volt belőlük, sőt több mint elég. Az udvarába való bejövetelüket az ő udvarába való belépésüket *taposásnak*, vagy elnyomásnak nevezi; maga az, hogy részt vesznek a rendelésein, az ő megvetésének minősül. A tömjénfüstjük, bármilyen illatos is volt, mégis utálatos volt számára, mert képmutatással és rossz szándékkal égették el. Ünnepi gyűléseiket nem tudta elviselni, nem tudta őket türelemmel nézni, és nem tudta elviselni azt a sértést, amit ezek okoztak neki. *Az ünnepélyes gyűlésük gonoszság;* bár maga a dolog nem volt az, de ahogyan irányították, azzá vált. *Bosszúság* (így olvassák egyesek), *provokáció* Isten számára, hogy a rendeleteket így prostituálják (parázna módon visszaélnek velük), nemcsak gonosz emberekként, hanem gonosz célokra is: *"Gyűlöli őket a lelkem*; baj, teher a számomra; teljesen megbetegedtem tőlük, és belefáradtam a viselésükbe". Isten soha nem fárad bele az igazak imáinak meghallgatásába, de hamar belefárad a gonoszok költséges áldozataiba. Elrejti a szemét az imáik elől, mint ami iránt ellenszenvet érez és haragszik rájuk.

Mindez azért van, hogy megmutassa,

[1.] Hogy a bűn nagyon gyűlöletes Isten számára, annyira gyűlöletes, hogy még az emberek imáit és vallásos szolgálatait is gyűlöletessé teszi előtte.

[2.] Hogy a színlelt kegyesség kettős gonoszság. A képmutatás a vallásban minden bűn közül a legundorítóbb a menny szent Istene számára. Jeromos a Krisztus-korabeli zsidókra vonatkoztatja ezt a részt, akik nagy buzgalmat színleltek a törvény és a templom iránt, de magukat és minden szolgálatukat Isten előtt utálatossá tették azzal, hogy kezüket Krisztus és apostolai vérével töltötték meg, és így töltötték be vétkeik mértékét.

**Ézs 1:16-20**

***16 Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; 17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. 18 No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. 19 Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek; 20 És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!***

Bár Isten elutasította szolgálataikat, mint amelyek nem voltak elegendőek bűneiket jóvátenni, amíg azokhoz ragaszkodtak, mégsem utasítja el őket, mint akik számára már nincs remény, hanem itt felszólítja őket, hogy hagyják el bűneiket, amelyek akadályozták szolgálataik elfogadását, és akkor minden rendben lesz. Ne mondják, hogy Isten folyton veszekedik velük; nem, ő a megbékélés módját javasolja. Figyeljük meg itt a

**I. Felhívást a bűnbánatra és a reformációra:** "Ha azt akarjátok, hogy áldozataitokat elfogadjam, és imáitokat meghallgassam, akkor a jó végén kell kezdenetek a munkát: *Térjetek meg az én törvényemhez"* (így kezdi a káldeus szöveg ezt a felszólítást), "tegyétek lelkiismereti kérdésssé a második törvénytábla kötelességeit, különben nem számíthattok arra, hogy elfogadom az áhítatotok cselekedeteit". Ahogyan az igazságosság és a szeretet soha nem fogják jóvátenni az ateizmust és a világiasságot, úgy az imák és az áldozatok sem fogják jóvátenni a csalást és az elnyomást; mert az emberekkel szembeni igazságosság éppúgy a tiszta vallás egyik ágát képezi, mint ahogy az Istennel szembeni kegyesség az egyetemes igazságosság egyik ága.

**1. Fel kell hagyniuk a gonoszsággal, nem szabad többé rosszat tenniük**, nem szabad többé *ártatlan vért ontaniuk*. Ez a jelentése annak, hogy *mosakodjanak meg és tisztítsák meg magukat*, 16. v. Ez nem csak azt jelenti, hogy megbánják a bűnt, amit elkövettek, hanem azt is, hogy a jövőben felhagynak a bűn gyakorlásával, és megölik mindazokat a rosszindulatú érzelmeket és szokásokat, amelyek hajlamosították őket a bűnre. A bűn beszennyezi a lelket. A mi kötelességünk az, hogy megmosakodjunk tőle azáltal, hogy megbánjuk és Istenhez fordulunk. Nemcsak azt a gonoszságot kell eltörölnünk cselekedeteinkből, ami a világ szeme előtt van, azáltal, hogy tartózkodunk a bűn durva cselekedeteitől, hanem azt is, ami Isten szeme előtt van, a bűn gyökereit és szokásait, amelyek a szívünkben vannak; ezeket össze kell törnünk és valóban meg kell öldökölnünk magunkban a bűnt.

**2. Meg kell tanulniuk jól cselekedni.** Ez szükséges volt a bűnbánatuk kiteljesedéséhez. Figyeljük meg: Nem elég, ha abbahagyjuk a rosszat, hanem meg kell tanulnunk jól cselekedni.

(1.) ***Tennünk kell valamit, nem csupán abbahagyni a rosszat, és aztán tétlenül állni***.

(2.) ***Jót kell tennünk,*** azt a jót, amit az Úr, a mi Istenünk megkövetel, és ami jóra fordul.

(3.) A jót ***jól kell tennünk, helyes módon és helyes cél érdekében***; és,

(4.) ***Meg kell tanulnunk jól cselekedni; fáradoznunk kell ebben***, hogy ismereteket szerezzünk kötelességünkről, kíváncsiak legyünk rá, gondosan törődjünk vele, és hozzászoktassuk magunkat, hogy készségesen fordítsuk kezünket munkánkhoz, és mesterei legyünk a jó cselekedet e szent művészetének. • Különösen azokra a jócselekedetekre ösztönzi őket, amelyekben eddig hiányosak voltak, a második tábla kötelességeire (előírásaira): "*Törekedjetek igazságra (igaz ítéletre – keressétek az igaz ítéletet)*; kérdezd meg, mi a helyes, hogy azt cselekedd; igyekezz, hogy a kötelességed útját járd, és ne járj könnyelműen. Keressétek a jócselekedetek lehetőségeit: *Könnyítsétek meg az elnyomottakat*, azokat, akiket ti magatok nyomorgattatok; könnyítsétek meg őket terheiktől, 58:6. kk. • Ti, akiknek hatalom van a kezetekben, használjátok azt azoknak megkönnyítésére, akiket mások elnyomnak, mert ez a ti dolgotok. Álljatok bosszút azokért, akiknek rosszat tesznek, különösképpen az árvákért és az özvegyekért (védjétek meg igazukat) , akiket, mivel gyengék és tehetetlenek, a büszke emberek taposnak és bántalmaznak; álljatok ki értük a bíróságon, a vádlottak padján, amint alkalom adódik rá. Beszéljetek azokért, akik nem tudnak magukért beszélni, és akiknek nincs miből megjutalmazni benneteket a jóságotokért." • Vegyük észre: Akkor tiszteljük igazán Istent, ha jót cselekszünk a világban; és az igazságosság és a szeretet cselekedetei kedvesebbek neki, mint minden égőáldozat és felajánlás.

**II. A józan ész alapján bizonyítja azt, hogy Isten igazságosan járt el velük szemben**: *"Jöjjetek most, és törvénykezzünk (gondolkodjunk)* együtt (18. v.); amíg véres a kezetek, addig semmi közöm hozzátok, még ha áldozatok sokaságát hozzátok is nekem; de ha megmosakodtok, és megtisztítjátok magatokat, szívesen látlak benneteket, hogy közeledjetek hozzám; jöjjetek most, és beszéljük meg a dolgot." (18. v.). • Megjegyzés: Azok, és csakis azok, akik felbontják szövetségüket a bűnnel, vannak szívesen látva s fogadva az Istennel való szövetségben és vele való közösségben; azt mondja: "*Jöjjetek most*, ti, akiket korábban eltiltottalak udvaromtól! Lásd Jak. 4:8. • Vagy inkább így értsük: Voltak közöttük olyanok, akik úgy tekintettek magukra, mint akik jogosan sértetődhetnek meg az Isten által az áldozataik sokaságára tett sérelmek miatt, mint a r. 58:3: “Miért böjtöltünk (mondják), és te nem látod?” Istent kemény Mesternek ábrázolták, akinek lehetetlen megfelelni. "Jertek - mondja Isten -, vitassuk meg e kérdést tisztességesen, és nem kétlem, biztosan ki fog derülni, hogy az én utam méltányos, de a tiétek igaztalan", És. 18:25. •Figyeljük meg: A vallás oldalán áll az értelem; a világon minden ok megvan arra, hogy miért kellene azt tennünk, amit Isten szeretne, hogy tegyünk. A menny Istene leereszkedik odáig, hogy érveljen azokkal, akik ellentmondanak neki, és hibát találnak az ő eljárásaiban; mert igaza lesz, amikor perelnek vele, Zsolt 51,4. Az ügyet csak ki kell mondania (ahogy itt nagyon tisztességesen megtörténik), és az magától eldől. •Isten itt megmutatja, hogy milyen feltételek mellett álltak (ahogyan teszi, Ez 18:21-24; 33:18, 19), majd rájuk bízza, hogy megítéljék, vajon ezek a feltételek nem igazságosak és ésszerűek-e.

**1. Ésszerűen nem várhattak ennél többet, ha megbánják és megjavulnak:** korábbi provokációik ellenére visszaállítatnak Isten kegyelmébe. "Ezt várhatjátok", mondja Isten, és ez nagyon kedves ajáméat; kinek lenne képe ezt más feltételek mellett kívánni?

***(1.) Nagyon keveset követel meg,*** "csak azt kérem, hogy *legyetek készségesek és engedelmesek*, hogy beleegyezzetek az engedelmességbe" (így olvassák egyesek). Fogadjátok el ezt, és adjátok át magatokat mindenben annak, aki végtelenül bölcs és jó." Itt nem szab ki büntetést korábbi makacsságukért, és az igát sem teszi nehezebbé vagy köti keményebbre a nyakukon; csak: "Míg eddig perverzek és hajthatatlanok voltatok, és nem akartatok engedelmeskedni annak, ami a saját javatokat szolgálta, most legyetek engedelmesek, legyetek kormányozhatók." • Nem azt mondja: "Ha *tökéletesen* engedelmesek lesztek", hanem: "Ha *készségesen* engedelmeskedtek"; mert ha van készséges elme, azt elfogadja tökéletes gyanánt.

***(2.) Nagyon nagy áldás az, amit itt ígér ezért.***

[1.] Hogy minden bűnük megbocsátatik nekik, és nem említtetik ellenük. "Ha vörösek is, mint a skarlát és a bíbor, ha véres bűnösség alatt voltatok is, bűnbánatotokra még az is megbocsátatik nektek, és olyan fehérek lesztek Isten színe előtt, mint a hó". Megjegyzés: A legnagyobb bűnösöknek, ha valóban megbánják, megbocsátja Isten bűneiket, és így lelkiismeretük megnyugszik és megtisztul. • Bár bűneink olyanok voltak, mint a skarlátvörös és a bíbor, mint a mély festék, a kettős festék, először az eredeti romlottság gyapjújában, azután pedig a tényleges vétkek sok szálában - bár sokszor megmártóztunk a bűnben, sok visszaesésünk miatt, és bár sokáig áztunk benne, mint a ruha a skarlátvörös festékben, a megbocsátó irgalom mégis alaposan megszabadít a foltoktól, és mivel megtisztulunk általa, *mint az izsóppal, tiszták leszünk,* Zsolt 51,7. Ha bűnbánat és megtérés által megtisztítjuk magunkat (16. v.), akkor Isten teljes bűnbocsánat által fehérré tesz minket.

[2.] Hogy minden boldogságot és jólétet megkaphatnak, amire csak vágyhatnak. "Legyetek csak készségesek és engedelmesek, és *a föld gyümölcseivel élhettek,* ehetitek a föld, az ígéret földjének minden javát; az új szövetség, a mennyei Kánaán minden áldását, a föld minden javát megkapjátok". • Azok, akik bűnben élnek tovább, bár jó földön lakhatnak, nincs jólétben részük, nem ehetik annak javait igaz békességgel; a bűn megkeseríti az egészet; de ha a bűn megbocsátásra kerül, a teremtményi vigaszok valóban vigaszokká, áldásokká válnak.

**2. Ésszerűen nem várhatnak mást, mint hogy, ha továbbra is makacsul engedetlenek maradnak, akkor pusztulásra lesznek ítélve,** és a törvény ítéletét végrehajtják rajtuk; mi lehet ennél igazságosabb? (20. v.); "Ha megtagadjátok ezt és lázadoztok,- *ha vonakodtok és pártot üttök -* ha továbbra is lázadoztok az isteni kormányzat ellen, és visszautasítjátok az isteni kegyelem ajánlatát, akkor *fegyver emészt meg,* karddal emésztelek meg benneteket, ellenségeitek kardjával, amely arra kap megbízást, hogy elpusztítson titeket - Isten igazságosságának, haragjának és bosszújának kardjával, amelyet ellenetek kivon; mert ez az, amit az Úr szája mondott, és amit be is fog teljesíteni, saját becsületének fenntartására". Megjegyzés: Akik nem akarnak Isten jogara által kormányoztatni, azokat biztosan és jogosan megemészti az ő kardja.

"És most így áll előttetek az élet és a halál, a jó és a rossz.’ Jöjjetek, és törvénykezzünk (gondolkodjunk együtt, fontoljátok meg mindezt): Mi kifogásod van ezek méltányossága ellen, vagy az ellen, hogy Isten feltételeire ráhangolódj?"

https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Isa/Isa\_001.cfm

**Vasárnap délelőtti istentisztelet:**

**Mt 2,16-23 -**

**Királyi fogadtatás?**

**Mt 2,13-23**

**J. C. Ryle igemagyarázata (1857)**

# *Forrás: Ryle's Expository Thoughts on the Gospels.* [*https://www.gracegems.org/Ryle/m02.htm*](https://www.gracegems.org/Ryle/m02.htm)

***13 Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. 14 Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék. 15 És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat. 16 Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. 17 Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt: 18 Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. 19 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban. 20 Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, a kik a gyermeket halálra keresik vala. 21 Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére. 22 Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére. 23 És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.***

1. Figyeljük meg ebben a szakaszban, mennyire igaz, hogy **e világ uralkodói ritkán barátságosak Isten ügyével**. Az Úr Jézus leszáll a mennyből, hogy megmentse a bűnösöket, és rögtön azt halljuk, hogy Heródes király "el akarta őt pusztítani".

***A nagyság és a gazdagság veszedelmes birtok a lélek számára.*** Nem tudják, mit keresnek azok, akik arra törekszenek, hogy megszerezzék. Sok kísértésbe merítik az embereket. Valószínűleg *büszkeséggel* töltik el a szívet, és az alantas dolgokhoz láncolják le a vonzalmakat. "Nem sok hatalmas, nem sok nemes van elhívva." "A gazdag nehezen jut be a mennyek országába."

Irigyled a gazdagokat és a nagyokat? Azt mondja a szíved: "Ó, bárcsak nekem is olyan helyem, rangom és vagyonom lenne, mint nekik"? Óvakodj attól, hogy utat engedj ez érzésnek. Lehet, hogy éppen az a gazdagság, amelyet csodálsz, fokozatosan a pokolba süllyeszti birtokosát. Egy kicsivel több pénz a vesztedet okozhatja. Heródeshez hasonlóan a gonoszság és a kegyetlenség minden túlzásába beleszaladhatsz. "Vigyázzatok, és óvakodjatok a kapzsiságtól." "Légy elégedett azzal, amid van."

Azt hiszed, hogy Krisztus ügye a fejedelmek hatalmától és pártfogásától függ? Tévedsz. Ők ritkán tettek sokat az igaz vallás előmozdításáért. Sokkal gyakrabban voltak az igazság ellenségei. "Ne bízzatok a fejedelmekben." Sokan vannak olyanok, mint Heródes. Azok viszont, akik olyanok, mint Józsiás és az angol VI. Edward, kevesen vannak.

2. Figyeljük meg, hogy **az Úr Jézus már gyermekkorától fogva "a fájdalmak embere" volt.** Bajok várnak rá, amint belép a világba. Életét Heródes gyűlölete veszélyezteti. Anyja és József kénytelenek éjjel elvinni Őt, és "Egyiptomba menekülni". Ez csak a földi életében megtapasztaltak előképe és mintája volt. A megaláztatás hullámai már szoptatós korában elkezdtek rajta csapkodni.

***Az Úr Jézus éppen az a Megváltó, akire a szenvedőknek és szomorúaknak szükségük van.*** Ő jól tudja, mire gondolunk, amikor imádságban elmondjuk Neki gondjainkat. Együtt tud érezni velünk, amikor kegyetlen üldöztetésben kiáltunk Hozzá. Ne tartsunk vissza semmit előle. Tegyük Őt kebelbarátunkká. Tárjuk ki előtte szívünket. Neki nagy tapasztalata van a nyomorúságban.

3. **Figyeljük meg, hogy a halál hogyan tudja eltávolítani e világ királyait, éppúgy, mint más embereket**. Milliók felett uralkodóknak nincs erejük megtartani az életet, amikor eljön távozásuk órája. A tehetetlen csecsemők gyilkosának magának is meg kell halnia. József és Mária meghallják a hírt, hogy "Heródes meghalt", és azonnal biztonságban visszatérnek a saját földjükre.

***Az igaz keresztyéneknek soha nem szabad nagyon elcsüggedniük az emberek üldözése miatt.*** Lehetnek erősek az ellenségeik, és ők lehetnek gyengék; de mégsem szabad félniük. Emlékezniük kell arra, hogy "a gonoszok győzelme csak rövid ideig tart". Mi lett a fáraókkal, Nérókkal és Diokleciánusokkal, akik egy időben ádázul üldözték Isten népét? Hol van a francia IX. Károly és az angol Vérengző Mária dühös ellenségeskedése? Mindent megtettek, hogy az igazságot a földre tiporják. De az igazság feltámadt a földből, és még mindig él; ők pedig halottak, és a sírban porladnak. Egy hívő szíve se csüggedjen el! A halál hatalmas színelő (egyenlítő), és bármely hegyet képes elhordani Krisztus egyházának útjából. "Az Úr él" örökké. Az ő ellenségei csak halandó emberek. Az igazság mindig győzni fog.

4. Figyeljük meg végül, hogy **milyen alázatos leckét tanít nekünk Isten Fiának lakhelye, amikor a földön volt**. Édesanyjával és Józseffel "egy Názáret nevű városban" lakott. Názáret egy kis város volt Galileában. Homályos, visszavonult hely volt, az Ószövetség egyszer sem említi. Hebron, Siló, Gibeon és Bétel sokkal fontosabb helyek voltak. De az Úr Jézus mindezek mellett elhaladt, és *Názáretet* választotta. Ez **alázatosság** volt.

Názáretben az Úr Jézus harminc évig élt. Ott nőtt fel a csecsemőkorból gyermekkorba, a gyermekkorból fiúkorba, a fiúkorból ifjúkorba, az ifjúkorból pedig férfikorba. **Keveset tudunk arról, hogy miként töltötte ezt a harminc évet.** Azt, hogy "Mária és József iránt engedelmes volt", kifejezetten elmondja róla az Ige. Az, hogy Józseffel együtt dolgozott az ácsműhelyben, nagyon valószínű. Csak azt tudjuk, hogy ***a világ Megváltója földi tartózkodásának csaknem öthatodát e világ szegényei között töltötte, és teljes visszavonultságban élt.*** Valóban ez alázatosság volt.

Tanuljunk **bölcsességet** Megváltónk példájából. Túlságosan készek vagyunk arra, hogy "nagy dolgokat keressünk" ebben a világban. Ne keressük őket. A hely, a cím és a társadalmi pozíció megszerzése közel sem olyan fontos, mint azt az emberek gondolják. Nagy bűn a kapzsiság, a világiasság, a büszkeség és a testies gondolkodás. De nem bűn szegénynek lenni. ***Nem annyira az számít, hogy hol élünk, mint az, hogy milyenek vagyunk Isten szemében. Hová megyünk, ha meghalunk?*** Örökké a mennyben fogunk élni? Ezek a legfontosabb dolgok, amelyekre figyelnünk kell.

Mindenekelőtt igyekezzünk naponta lemásolni Megváltónk alázatosságát. A büszkeség a legősibb és legáltalánosabb bűn. Az alázat a legritkább és legszebb kegyelem. Az alázatosságért fáradozzunk. Az alázatért imádkozzunk. Lehet, hogy ismereteink hiányosak. Hitünk gyenge lehet. Lehet, hogy erőnk csekély. De ha annak a tanítványai vagyunk, aki "Názáretben élt", akkor mindenképpen legyünk alázatosak.

[**https://www.studylight.org/commentaries/eng/ryl/matthew-2.html**](https://www.studylight.org/commentaries/eng/ryl/matthew-2.html)

**A CSECSEMŐK LEMÉSZÁRLÁSA**

Charles Simeon prédikációja

# *Forrás: C. Simeon: THE SLAUGHTER OF THE INFANTS, Discourse: 1281. From: Horae Homileticae.* [*https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/2/16/2/16/*](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/2/16/2/16/)

***Mt 2,16-18.***

***16 Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. 17 Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt: 18 Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. (Mt 2,16-18)***

MIKÖZBEN az istentelen emberek mindenféle gonoszságot elkövetnek, szívük nyelve, ahogyan azt maga Isten értelmezi, ezt mondja: "Az Úr nem lát minket; az Úr elhagyta a földet [Ez\_8:12; Ez\_9:9.]". •Hasonló gondolat szokott felmerülni a szívünkben is, amikor megpróbáltatásaink megsokszorozódnak, és nem kapunk gyorsan enyhülést. Az izraeliták Masszában, amikor víz nélkül maradtak, így adtak hangot zúgolódásuknak: ez volt az ateista kérdésük: "Köztünk van-e az Úr vagy nincs [2Mózes 7:7.]?". Még az istenfélő emberek is hajlandóak néha heves kísértés alatt feltenni a kérdést: "Vajon Isten elfelejtett kegyelmes lenni? Haragjában elzárta-e gyengéd irgalmasságát [Zsoltárok\_77:9.]?". De a Szentírásra való figyelés megerősít bennünket az ilyen abszurd következtetésekkel szemben. • Ezekből megtanulhatjuk, hogy bármennyire is úgy *tűnik*, hogy Isten nem törődik az emberek ügyeivel, ő irányítja, korlátozza és felülbírálja minden cselekedetüket, saját dicsőségének előmozdítása érdekében. • Aligha volt olyan alkalom, amikor jobban számíthattunk volna a közbelépésére, mint annak a gyilkos rendeletnek a megakadályozása érdekében, amellyel Betlehem és a szomszédos vidék összes csecsemőjét elpusztították. Isten mégis úgy látta jónak, hogy ezt megengedje; és nem avatkozott közbe annál feljebb, mint amennyire saját szavának beteljesedése és örökkévaló szándékának megvalósítása érdekében szükséges volt.

Tegyük elmélkedésünk tárgyává,

**I. A feljegyzett tényt.**

Ennél döbbenetesebb eseményt aligha lehet elképzelni. Csodálkozunk azon, hogy egy emberi lény olyan hatalommal van felruházva, hogy saját önkényes döntésével ennyi ártatlan ember lemészárlását idézi elő. Még inkább csodálkozunk azon, hogy ha feltételezzük, hogy ezt a hatalmat bárki is viseli, találhatók olyan megbízottak, akik egy ilyen embertelen rendeletet végrehajtanak. De leginkább azon csodálkozunk, hogy egy ésszel (értelemmel) felruházott lény képes volt olyan parancsot kiadni, mint Heródes tette ez alkalommal. De kövessük vissza ezt a tettet a forrásáig: vizsgáljuk meg, hogy ***milyen elvből indult ki ez a példátlan barbárság***...

[A gyilkos szándék **féltékenységből eredt**. Heródes valószínűleg már a bölcsek érkezése előtt hallott Jézus születéséről: de ez volt az a körülmény, amely arra késztette, hogy az újszülött csecsemő igényei felől érdeklődjön. Tőlük tudta meg, hogy egy csillag vagy meteor jelent meg nekik Keleten, és hogy vagy a kinyilatkoztatásból, vagy Bálám hagyományos próféciájából úgy értelmezték a csillag megjelenését, hogy az arra utal, hogy most született meg a világra az, aki a zsidók felett uralkodni fog. Azt is megtudta tőlük, hogy azért jöttek, hogy megadják neki azt a tiszteletet, amely egy ilyen magas rangú személynek kijár. Erre Heródes összehívta az összes főpapot és írástudót, hogy megtudja tőlük, mit jelentettek ki a próféták a Messiás születésének helyéről; és miután megtudta, hogy Betlehem az a hely, amelyet erre a megtiszteltetésre szántak, odaküldte a bölcseket, és megparancsolta nekik, hogy amikor megtalálják a gyermeket, jöjjenek és adjanak neki felvilágosítást róla. Ezt a parancsot arra a látszólagos vágyra alapozta, hogy óhajtja Krisztust megtisztelni, de titokban elhatározta, hogy elpusztítja őt: mert arra a következtetésre jutott, hogy Krisztusnak világi uralmat kell gyakorolnia, és ha életben marad, akkor ki fogja ragadni a kezéből a királyságot. De egy ilyen riválist nem tudott elviselni: és ezért született meg a titkos szándék, hogy elpusztítsa őt.

De bár először a féltékenység késztette a gyilkos szándék megfogalmazására a feltételezett vetélytársával szemben, ***a sértett büszkeség*** volt az, ami miatt az egész Betlehem környéki gyermekekre is kiterjesztette azt. A bölcsek, miután Isten figyelmeztette őket Heródes szándékára, nem tértek vissza hozzá: Heródes ezen szörnyen felháborodott: úgy gondolta, hogy megvetették és lenézték; de elhatározta, hogy tervét véghez viszi; ezért, hogy elérje célját, parancsot adott, hogy minden csecsemőt, aki Jézus korához közel állt, és annak a helynek a közelében volt, ahol született, válogatás nélkül lemészároljanak.

***Micsoda elképesztő hatalommal kell, hogy bírjanak ezek (féltékenység, büszkeség) az elvek az emberi szívek felett!*** Jól mondja az Írás, hogy "a féltékenység kegyetlen, mint a sír" [Én\_8:6. (angol ford.)]: és a büszkeség sem kevésbé kegyetlen, ha a sértett érzéseknek van tere a gyakorlásra. Ezt látjuk Jákob két fián, akik azért, mert húgukat megfertőzte Sikem hercege, megöltek minden férfit a városban: és amikor megrótták őket kegyetlenségükért, önmaguk védelmében megmutatták, hogy honnan eredt ez a kegyetlenség: "Úgy bánjon-e a mi húgunkkal, mint egy paráznával [Gen\_34:31.]?".

Milyen jó lett volna a világra nézve, ha az ilyen hajlamokat és magatartást Krisztus evangéliuma teljesen száműzte volna: de az emberi szív minden korban és minden helyen ugyanaz: Még mindig azt látjuk, hogy ***a hatalom szeretete az uralkodó elv az ember elméjében;*** hogy ahol engedik, hogy hatalomra jusson, ott nem hagy mozdítatlanul semmilyen eszközt (minden eszközt megpróbál) céljának elérésére; és ha az álnokság és az árulás enyhébb módszerei nem járnak sikerrel, akkor vértengereken keresztül gázol át célja eléréséig: ezrek és tízezrek kiáltásai sem térítik el céljától: és semmi más nem elégíti ki vérszomját, mint egy rivális teljes kiirtása [Megjegyzés: 1809 februárjában íródott, amikor a brit hadsereg kénytelen volt elhagyni Spanyolországot Buonaparte kegyetlen uralma alatt.].

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ***ugyanezek a gonosz elvek a mi szívünkben is megvannak***: és ha csak felidézzük magunkban azt az ingerültséget, amelyet néhány különleges alkalommal éreztünk, okot fogunk találni arra, hogy hálásak legyünk Istennek, aki megakadályozta, hogy véghezvigyük mindazt, amire sértett büszkeségünk késztetett volna bennünket].

Mielőtt e ténnyel kapcsolatos gyakorlati megjegyzéseket tennénk, illő lesz megjegyezni,

**II. Az általa beteljesedett próféciát.**

Az Újszövetség írói néha az Ószövetség próféciáira hivatkoznak, úgy, mint állításaik közvetlen bizonyítékaira, néha pedig csak lazább módon alkalmazzák azokat. Úgy véljük, ez utóbbi módon hivatkoznak az előttünk lévő próféciára [Jer\_31:15-17.] Elsődleges jelentése szerint úgy ábrázolta a zsidókat, mint akik Rámában gyűltek össze, hogy Babilonba hurcolják őket fogságba [Jer\_40:1.]; Ráhel pedig (akit körülbelül ezeregyszáz évvel korábban temettek el e hely közelében [Gen\_35:19.]) sír az utókor vigasztalan állapota miatt. Az evangélista gyönyörűen alkalmazza ugyanezt az ábrát a gyermekek lemészárlására, amely Betlehemben történt, amely szintén közel volt Ráchel sírjához; és ebben a tekintetben a próféciáról úgy beszél, mint amely ismét beteljesedett. Ezt jól (helyesen) teszi: hiszen ki tudja méltóképpen elképzelni azt a nyomorúságot, amelyet ez az esemény okozott?

[A gyilkos bandák nem állhattak meg, hogy megnézzék, vajon az általuk ejtett sebek minden esetben valóban elpusztították-e az életet: gyorsan kellett folytatniuk a munkát, nehogy a gyermekek közül bármelyiket is elragadják vagy elrejtsék: és milyen gyötrelmet okozhatott a halál kínjaiban vergődő, a szüleik jóindulatú gondoskodása által meghosszabbított gyötrelmek között vergődő anyák kebelében a sok gyermek kiáltása! Nincs nyelv, nincs képzelet, amely le tudná festeni, nincs képzelet, amely fel tudná fogni annak a napnak a borzalmait! Használhatjuk a "jajgatás, sírás és nagy gyász" kifejezéseket, de nem tudunk hozzájuk megfelelő gondolatokat fűzni, és nem tudjuk méltányos mértékben felfogni azt a szörnyű jelenetet - - - -]

Nem tudunk mást tenni, mint innen látni, (s elkerülhetetlenül köveztetnünk kell ebből arra, hogy):

**1. Milyen korán kezdődtek Urunk szenvedései -**

[Alighogy megszületett, máris életére törtek, és száműzetésbe kényszerült abba az országba, amely minden más ország közül a legellenségesebb volt ősei iránt. Heródes halála után pedig biztonsága érdekében kénytelen volt egy olyan városban letelepedni, amely utolsó órájáig megbélyegezte őt [Jn 1:46; Jn 7:52.]. Ezek valóban **csak "az ő fájdalmainak kezdetei" voltak: de ezek jól megbékéltethetik követőit minden olyan nélkülözéssel és gyalázattal, amelyet az ő érdekében el kell majd viselniük.** Ha értünk lett "fájdalmak embere, és fájdalmakkal ismerkedett meg", viseljük érte örömmel a keresztünket, és szívesen "szenvedjünk vele együtt, hogy együtt dicsőüljünk meg" - - -].

**2. Mennyire hiábavaló az ember minden kísérlete, hogy Isten terveit ellensúlyozza-**

[Heródes ostobán azt gondolta, hogy meghiúsítja a mennyei terveket; de "Isten gúnyt űzött belőle, és kinevette őt [Zsoltárok\_2:1-6.]". Isten ismerte gyilkos terveit, és figyelmeztette Urunk szüleit, hogy megmeneküljenek haragjától; igen, és gondoskodott az utazásukról és az egyiptomi eltartásukról is azokkal az adományokkal, amelyeket a bölcsek éppen azelőtt mutattak be az újszülött királynak. Heródes, hogy biztosítsa célját, nem csak Betlehem gyermekeit, hanem az egész környező vidék gyermekeit, és nem csak az egyéveseket, hanem a kétévesnél fiatalabbakat is megölette; de minden erőfeszítései hiábavalóak voltak; és ahelyett, hogy meghiúsította volna a mennyei terveket, akaratlanul épp beteljesítette azokat; éppen ezzel a cselekedetével nem kevesebb, mint három prófécia teljesedett be [ver. 15, 17, 23. Még inkább megerősítette Jézus messiási mivoltát azzal, hogy az egész zsidó Szanhedrimet arra késztette, hogy kijelentse, hogy Betlehem lesz a születésének helye, vö. 4-6.]. Így van ez mindazokkal, **akik Isten ellen fordulnak: megmutathatják gonoszságukat, de nem tudják meghiúsítani az ő kegyelmes terveit.** "Sok az ember szívében a cselszövés; mindazonáltal az Úr tanácsa az, amely megáll [Péld\_19:21.]." "Az ember haragja 'amennyire csak szabadságot kap annak gyakorlására” Őt dicséri; a maradék haragot pedig visszafogja [Zsolt\_76:10.]." **Soha nem kell tehát félnünk az emberektől;** mert ha az Úrra bízzuk utunkat, "ő lesz a mi pajzsunk és vértünk"; és "ha ő velünk van", diadalmasan kérdezhetjük: "Ki lehet ellenünk [Róm\_8:31.]?"].

**3. Mennyire biztosan lesz ítélet - egy jövőbeni megtorlás napja -**

[Lehetséges-e, hogy egy ilyen embertelen szörnyeteg soha ne részesüljön igazságos bosszúban tetteiért? Az elme felháborodik a gondolattól. Ha van Isten, aki kormányozza a világot, akkor el kell jönnie egy olyan időszaknak, amikor a jelenlegi egyenlőtlenségek megszűnnek, és az ő rendelkezéseinek igazságossága nyilvánvalóvá válik. Ezért nevezi az Írás az ítélet napját "a harag napjának és Isten igazságos ítélete kinyilatkoztatásának" [Róm\_2:5.], és azzal bíztat bennünket, hogy "igazságos dolog Istennél, hogy a nyomorúsággal fizessen azoknak, akik minket nyomorgatnak, és nekünk, akik nyomorgattatunk, nyugalmat ad [ 2Thess\_1:6-7.]". • Cselekedjünk tehát annak a napnak fényében: akár felemelkedve és jólétben, akár lehangoltan és üldöztetve, tekintsünk arra a napra, amikor boldogságunk vagy nyomorúságunk örökre meg lesz határozva. **Rettegjünk a jóléttől, ha az eltereli figyelmünket a jövőbeli állapotról; és üdvözöljük a csapást, ha az eszköz arra, hogy közelebb kerüljünk Istenhez.** • A betlehemi csecsemőknek most nincs okuk bánkódni, hogy ilyen korai vértanúságra hívta őket Isten; és nagyon valószínű, hogy sok szülőnek azóta is van oka hálát adni Istennek az őket akkor nyomasztó bánatért. De a büszke elnyomó - ki gondolhat az ő helyzetére borzongás nélkül? - mit fog érezni, amikor majd annak a Jézusnak a bírósága előtt áll, akinek a megsemmisítésén oly képmutatóan és kegyetlenül fáradozott? • Ó, valahányszor bűnre csábulunk, gondoljunk arra a számadásra, amelyet egy napon adnunk kell; és valahányszor szenvedésre hívnak, "Mózessel együtt a megjutalmazásra tekintsünk”!"].

# [*https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/2/16/2/16/*](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/2/16/2/16/)

**Vasárnap délutáni istentisztelet:**

**Zsid 1,5-14**

**Krisztus feljebbvaló az angyaloknál**

**KRISZTUS MEGTESTESÜLÉSE**

C. Simeon prédikációja

Forrás: Charles Simeon*:* ***CHRIST’S INCARNATION,* Discourse No.2269. From: Horae Homileticae -** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/1/6/1/6/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/1/6/1/6/)

Zsid 1,6

***6 Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.  (Zsid 1,6)***

HA Istennek tetszett volna, hogy próbára tegye hitünket, megkövetelhette volna tőlünk, hogy higgyünk bármit, amit kinyilatkoztat, még akkor is, ha csak *egyszer* említi azt: de gyengeségünkhöz leereszkedve, ***sokféle bizonyságot adott nekünk***, hogy szent vallásunk minden alapvető tanítását megerősítse. **A Krisztus istenségéről szóló tanítás** olyan fontos, mint bármelyik az egész Bibliában: és nem egy vagy két kétséges szentírási szakaszon áll, hanem az ihletett írók legegyértelműbb és szinte számtalan kijelentésén. **Az előttünk álló szakaszban az apostol Jézus végtelen felsőbbrendűségét bizonyítja a teremtett lények legmagasabb rendje fölött;** és mintegy tanúbizonyságok egész sorát sorkoztatja fel ennek a pontnak a bizonyítására. Az egyik, amelyet most felolvastunk, a 97. zsoltárból származik, és bevallottan Jézusra vonatkozik [Megjegyzés: Krisztus országáról szól, ver. 1; és az itt isteneknek nevezett angyalok kötelességéről, hogy imádják őt, 1. ver. 7.].

A róla való tárgyalás során természetesen vezet a Lélek, hogy megfigyeljük:

**I. Krisztus az isteni imádat megfelelő tárgya -**

**A szövegben szereplő parancs önmagában is döntő jelentőségű ebben a kérdésben-**

[Isten féltékeny Isten, és az isteni imádatot elidegeníthetetlen előjogaként követeli, s magának tartja fenn [Máté 4:10.]; ugyanakkor azonban megkívánja, hogy azt a Fiának adják. Vajon megtenné-e ezt, ha a Fia nem lenne méltó erre a nagy megtiszteltetésre? Kifejezett kijelentésével ellentétben másnak adná dicsőségét [Ézs 42:8.]? Biztosak vagyunk benne, hogy nem tenné; és ezért az ő Fiának kell lennie legfőbb tiszteletünk megfelelő tárgyának].

**A keresztyén egyház gyakorlata minden kétséget kizáróan megerősíti ezt.**

[István, amikor megtelt Szentlélekkel, és arca úgy ragyogott, mint egy angyalé, abban a pillanatban, amikor meglátta Isten dicsőségét, és Jézust, aki Isten jobbján állt, nem az Atyához, hanem Jézushoz fordult, mégpedig pontosan olyan szavakkal, mint ahogyan Jézus a halála óráján az Atyához fordult [Vö. ApCsel\_7:59-60. és Luk\_23:34; Luk\_23:46.]. Kívánhatunk-e ennél egyértelműbb példát? - - •Pál apostol a Sátán tövisei alatt Jézushoz fordult enyhítésért, és - ahogy ő maga mondja - Jézus kifejezetten válaszolt neki; amely válasz következtében attól kezdve "dicsekedett a gyengeségeiben, hogy Krisztus *ereje* lakozzék benne (rajta nyugodjék - angolban)" [2Kor\_12:8-9.]. • Isten egész gyülekezetét, nemcsak Korinthusban, hanem "minden más helyen" is, éppen ez jellemzi sajátos vonásként, a Krisztus imádása (segítéségül hívása) [1Kor 1,2.]. • De a *győzedelmes* egyház nem kevésbé, mint a *küzdő* egyház szüntelenül bemutatja előtte alázatos és hálás imádatát [Jel\_7:9-10.].

Mindezek után, bizonyára joggal mondható: ha Krisztust nem illeti meg az imádat, akkor a Szentírás nem arra való, hogy tanítson, hanem arra, hogy megtévesszen és csapdába ejtsen bennünket].—

Azt sem szabad elfelejteni, hogy

**Krisztus imádása az Atya iránti engedelmesség legmagasabb rendű cselekedete**...

[Az Atya az, aki ezt a szövegben előírja; és nem csak az embereknek, hanem az angyaloknak is: "Minden ítéletet az ő Fiára bízott éppen azért, hogy ***minden ember*** ***úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli*** [Jn 5:22-23.];" sőt ***megesküszik***, hogy mindenkinek meg kell hajolnia Jézus előtt [Róm\_14:10-11.]; és távolról sem gondolja magát megszégyenítettnek általa, hanem kifejezetten megköveteli, ***hogy ő maga még inkább megdicsőüljön*** [ Fil\_2:10-11.].

A szöveg továbbá arra késztet bennünket, hogy Krisztussal kapcsolatban megjegyezzük,

**II. Hogy *megtestesülése* különleges felhívást intéz mindenkihez mind a mennyben, mind a földön, hogy imádják őt-**

*"****Az Elsőszülöttnek a világba való hozatala"***felölelheti *az evangéliumi diszpenzáció alatti uralkodásának egész időszakát*; ebben az esetben az imádatára vonatkozó parancs általános: de ha a kifejezést a *megtestesülése idejére* korlátozzuk, akkor az imádatára vonatkozó parancs egy különleges, a megtestesülése körülményéből eredő és azon alapuló felhívás lesz. Ez utóbbi szemlélet kiemelésére a következőket figyelhetjük meg,

**1. Ez (az ő megtestesülése) az isteni tökéletesség (tulajdonságok) legfényesebb kinyilatkoztatásait (felragyogtatásait) nyújtja...**

[Az angyalok kétségtelenül már korábban is sokat láttak az isteni dicsőségből: látták Isten bölcsességét, hatalmát és jóságát a világ teremtésében és kormányzásában. De soha nem volt még ilyen jó rálátásuk az ő leereszkedésére és kegyelmére, mint amikor a jászolban fekvő, tehetetlen csecsemőt látták. Most Isten terve is világosabban kibontakozott, azért hogy a megváltás művében minden tökéletességét megdicsőítse. Ezért a mennyei kórus egész sokasága énekelni kezdte: ***"Dicsőség a magasságban Istennek"***. És ha az ő zsolozsmájuk az isteni dicsőség felfedezésével együtt egyre nőtt, nem kellene-e a miénknek is? Nincs-e nekünk is bőséges okunk arra, hogy magasztaljuk a mi megtestesült Istenünket; és hogy a róla való gondolatainkat olyan arányban emeljük egyre magasabbra az Ő imádatában, amilyen mértékben lealacsonyította magát a mi kedvünkért]?

**2. Ez (az Ő megtestesülélése) utat nyit az Istennel való megbékélésünkhöz-**

[Az emberek valóban elfogadottak voltak Istentől Krisztus testet öltött eljövetele előtt is; de ez az elfogadás (megigazítás) az Eljövendő által történt, ahogy mi is elfogadottak vagyunk az Eljött Megváltó által. Amikor azonban Krisztus testben megjelent, megkezdődött az ő közbenjáró munkája; és elkezdődött a szenvedések és az engedelmesség azon folyamata, amely elfogadásunk érdemi alapja. •Azt mondhatnánk talán, hogy bár mi emiatt kötelesek vagyunk őt imádni, az angyalok (erre nem kötelesek, mert) nem érzik ebben érdekeltnek magukat. De feltételezhetjük-e, hogy azok a jóindulatú szellemek, akik az üdvösség örököseinek szolgálatában állnak, és szárnyaikon viszik őket a dicsőség birodalmaiba, nem éreznek örömöt a mi boldogságunkban? Kétségtelen, hogy igen; és ők maguk is boldogabbak lesznek a velünk való együttérzés által. Ha örülnek egy bűnbánó bűnösnek, akkor okuk van arra is, hogy imádják a Megváltót, amiért mind számunkra, mind számukra az áldás és az öröm ilyen kimeríthetetlen forrását nyitotta meg.]

**3. Az embereket és az angyalokat egy Fő alatt egyesíti újra.**

[Krisztus volt a Teremtője és ma is szuverén Ura mind az embereknek, mind az angyaloknak [Kol\_1:16.]; de az ember azzal, hogy levetette az Úr iránti hűségét, elvesztette az angyalokkal való kapcsolatát is. Jézus azonban azáltal, hogy emberré lett, újra összegyűjti [Ef\_1:10.] mind az embereket, mind az angyalokat maga alá, mint közös fejük alá: sőt, mintegy leszáll egész a pokol kapujáig, hogy onnan az emberi nem bűnöseit elvigye, hogy betöltse a trónokat, amelyeket a hitehagyott angyalok egyszer megüresítettek. Egyáltalán nem valószínűtlen, hogy Jézusnak ugyanaz a megalázása, amely az embereket dicsőségre emeli, egyben az ártatlanságukat megőrző angyalok számára a megalapozás forrása. Mindenesetre az, hogy az ő Uruk visszakapja azt a dicsőséget, amelytől az ember a vétkével őt megfosztotta, és az a tény, hogy közösségben állnak az emberrel, a rá árasztott áldásokban (előnyökben), bizonnyal a hála legélénkebb érzelmeit váltja ki a keblükben. Sőt, látjuk, hogy ez nem fantáziadús képzelgés, hiszen a mennyben megvalósul, ahol a szentek és az angyalok egy általános kórusban egyesülnek, és "Istennek és a Báránynak tulajdonítják az üdvösséget [Jel\_5:9; Jel\_5:13.]"].

Az általunk vizsgált felszólítás érvényesítésére tehát csak azt mondhatjuk,

**1. Üdvözöljétek (fogadjátok örömmel)!**

[Ne tekintsetek közömbösen az ő eljövetelére, hanem üdvözöljétek őt tapssal és harsonákkal. A szeszélyes farizeusok valóban elítélhetnek benneteket; de ha elmulasztjátok, hogy így tiszteljétek őt, a kövek is ellenetek fognak kiáltani [Luk\_19:38-40.].

**2. Engedelmeskedjetek neki.**

[Jézus nemcsak azért jön, hogy *megmentse* az emberiséget, hanem azért is, hogy felállítsa az ő *országát (királyságát)* a világban. Szíveteket tehát, igen, "szívetek gondolatait ejtsétek foglyul, hogy engedelmeskedjenek neki ". "Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és ti el ne vesszetek [Zsoltárok 2:12.]": és mutassátok be előtte hódolatotok ajándékait az iránta való hűségetek és az akaratának való fenntartás nélküli alávetettségetek jeléül [Máté 2:11.].

**3. Függjetek tőle.**

[Ő az a szög a biztos helyen, amelyre Atyja házának minden edényét fel kell akasztani [Ézs\_22:23-24.]. Bízzatok tehát benne; és az ő helyettes szenvedése és engedelmessége legyen lelketek támasza és alapja].

**4. Dicsekedjetek benne.**

[Mivel ő a mennyben mindenki dicsősége, legyen ő a földön is mindenki dicsekvése. Szívetek állapota legyen örömteli, ujjongó és diadalmas [Ézs\_44:23.]. Így az Ő földi imádatából (mit itt lent a földön folytattok) el fogtok jutni arra, hogy örökké imádjátok őt odafent a mennyben].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/1/6/1/6/>

**KRISZTUS FELSŐBBRENDŰSÉGE AZ ANGYALOKKAL SZEMBEN**

C. Simeon prédikációja

Forrás: Charles Simeon: **CHRIST’S SUPERIORITY TO ANGELS, Discourse No. 2271. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/1/10/1/12/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/1/10/1/12/)

***Zsid 1,10-12***

***Zsid 1,10-12 “És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek; 11 Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak. 12 És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak”.***

AZ Ószövetség sokat beszél Krisztusról: különösen a Zsoltárok bővelkednek a vele kapcsolatos kijelentésekben: és eljövetele előtt a tanult zsidók, akik várták Messiásuk eljövetelét, és vágyakoztak megjelenése után, ezeket az igéket valódi és helyes értelemben értelmezték. Ez világos, mert egyetlen esetben sem találjuk, hogy ez igéknek az Úr apostolai által adott értelmezését vitatták volna, vagy hogy kétségbe vonták volna a rá való hivatkozásukat. A későbbi korok zsidói, hogy gyengítsék ezeknek a szakaszoknak a Messiás-jelenlétet bizonyító erejét, más magyarázatokat találtak ki rájuk; elhatározták, hogy inkább bármilyen értelmet adnak a saját írásaiknak, mintsem hogy elismerjék azok állításainak érvényességét.. De azt nem lehet elképzelni, hogy Pál apostol, éppen akkor, amikor visszatartotta nevének aláírását ettől a levéltől (nehogy annak említésével felkeltse honfitársai előítéleteit, akiknek írt), nos, nem képzelhető, már a levele elején olyan szövegeket idézett, amelyeket ellenfelei közül senki sem volt hajlandó elismerni, és hogy érveinek egész súlyát az így idézett és így értelmezett szövegekre építette. Mégis azt találjuk, hogy számos olyan kifejezést alkalmaz Jézusra, amelyek, ha az ő értelmezésük igaz, minden kétséget kizáróan bizonyítják nemcsak Jézus messiási mivoltát, hanem az ő rendtartásának (diszpenzációjának) végtelen felsőbbrendűségét is a zsidók között fennállóhoz képest. A zsidók dicsőítették a mózesi diszpenzációt, mivel az nem csupán Mózes keze által, hanem angyalok közvetítésével adatott nekik [Zsid\_2:3. Csel\_7:53. Gal\_3:19.]. Szent Pál e levél elején rámutat, hogy bármennyire is dicsekedhetnek ők ezzel a dicsőséggel, a keresztyénnek sokkal nagyobb oka van a dicsekvésre; mert vallását maga Krisztus jelentette ki, aki mind ***természeténél fogva, mint Isten***, mind pedig ***hivatalánál fogva, mint az Isten és ember között kijelölt közvetítő***, végtelenül az angyalok felett állt.

Az apostol kijelentésének megerősítéseként az alábbiakban elétek fogom tárni,

**I. Annak a fenségét, aki által az evangélium kinyilatkoztatott...**

Nagy és dicsőséges dolgokról beszélnek róla az előző szövegkörnyezetben. De anélkül hogy ezeket említenénk, figyelmünket az előttünk lévő szakaszra korlátozzuk; és figyeljük meg,

**1. Az apostol által idézett szakaszt...**

[A szövegemben szereplő szavakat a 102. zsoltár vége felé találjuk. Ebben a zsoltárban az író, aki az egyházat személyesíti meg, beszél a nyomorúságokról, amelyek alatt sóhajtozott [Zsoltárok 102:1-11.], és a vigasztalásokról, amelyeket a Messiás országának jövőbeli dicsőségére való gondolásból merített, amely az egész világra kiterjed, és örökké tart [Zsoltárok 102:12-28.]. Arról beszél, hogy "a pogányok félni fogják az Úr nevét, és a föld minden királya látni fogja az ő dicsőségét”, és “egy népről, amely azzal a céllal teremtetik, hogy dicsérje az Urat". ver. 15, 18, 22.]. A személyt, akiről beszél, "az ő Istenének" nevezi:" "Azt mondtam: Ó, én ***Istenem***, ne vegyél el engem az én éveim közepette ", majd rögtön hozzáteszi: "Régtől fogva te vetetted meg a föld alapjait", és így tovább. Nos, soha senki sem kételkedett abban, hogy az a személy, akit a zsoltáros itt megszólít, az ég és a föld Istene: és maguk a zsidók is úgy szokták értelmezni a zsoltárt, hogy az a Messiásra vonatkozik. Szent Pál megerősíti ezt az értelmezést, amikor a szöveget kifejezetten az Úr Jézus Krisztusra vonatkoztatja. • Ami pedig azt a feltételezést illeti, hogy a szövegrészletet Krisztusra csak másodlagos értelemben vonatkoztatta, erre nem utal semmi: és a szövegrészlet egyáltalán nem is lett volna célszerű, ha nem a teljes értelmében értelmezi: mert az apostol célja az volt, hogy ***Krisztus*** felsőbbrendűségét a mennyei angyalok fölé helyezze, és nem lett volna reveláns (hasznos) számára, ha azt állítja, hogy az ***Atya*** felsőbbrendű náluk. Világos tehát, hogy az Úr Jézus Krisztus az igazi Isten, sőt "Isten mindenek felett” „örökké áldott (áldandó) Isten "]. Figyeljük meg továbbá

**2. A benne foglalt magasztos igazságokat...**

[Az itt megszólított Személynek két tulajdonságot tulajdonít: nevezetesen a **mindenhatóságot**, mint a világmindenség Teremtőjének; és a **változhatatlanságot**, mint aki mindig ugyanaz: és mindkettő az Úr Jézus Krisztusé; mert Ő volt az, aki mindent teremtett, mind a mennyben, mind a földön. • Ha ellenvetésül felhozzák azt a gondolatot, hogy ő csupán egy erre a munkára megbízott ügynök lehetett, mint bármelyik angyal; és hogy a munka elvégzése nem elegendő az ő istenségének bizonyítására; azt válaszolom, hogy bár nem vállalkozom arra, hogy megmondjam, milyen munkákat bízhat Isten egy teremtményre, **nem lehet kétséges, hogy ő volt az Isten, aki a világokat teremtette:** mert azt halljuk: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és ***az Ige Isten volt***; az Ige kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett [Jn 1:1-3.]." És ez nem más volt, mint az Úr Jézus Krisztus: mert ugyanez az apostol hozzáteszi: "Az Ige testté lett, és közöttünk lakott [Jn 1:14.]".

Ugyanennek a Személynek tulajdonítja a ***változhatatlanságot*** is: azt mondja: "ők (a teremtés művei) elpusztulnak, de te megmaradsz; és mind elavulnak, mint a ruha; és mint a ruhát, úgy hajtogatod össze őket, és elváltoznak; de te ugyanaz vagy, és a te éveid nem fogynak el. Ez pedig szintén **az Istenség közölhetetlen tulajdonsága**! "Én, az Úr, nem változom meg". Egyetlen teremtménynek sem tulajdonítható ez a tökéletesség: a legmagasabb arkangyal, ha magára hagynák, elbukna, ahogyan az egykor szent angyalok miriádjai is elbuktak a mennyben; ahonnan vétkük miatt kiűzték őket, és a pokolban örökké tartó nyomorúságra lettek ítélve. E tulajdonság azonban Jézusé alapvetően; mert bár ember, emberi természetét tekintve mégis "Jehova társa", "testben megjelent Isten", "Immanuel, Isten velünk"].

Az apostol érvelésének egész terjedelme arra késztet, hogy Krisztus felségéről szólva, a következő helyen kimutassam,

**II. Az evangélium kiválóságát, ahogyan az Ő általa ki lett nyilatkoztatva...**

Ha a Törvényt angyalok szolgálata által bízták ránk, miért kell az Evangéliumot magának Istennek szólnia hozzánk? Van-e bármi az evangéliumban, ami ilyen megkülönböztetést igényel? Azt felelem: A kettő között óriási különbség van, mégpedig olyan nagy, hogy ez az evangéliumnak tulajdonított nagy tiszteletet is megvilágítja. Nézzük meg, mi az evangélium? Fontoljuk meg,

**1. Titkainak mélységét -**

[A törvény sem volt titkok nélkül való: de ezek mind el voltak fátyolozva az emberi szem elől; ennek jeléül Mózes fátylat borított az arcára. De "az Úr Jézus Krisztusban és az Úr Jézus Krisztus által ez a fátyol el van véve", és mi leplezetlen arccal látjuk, szemléljük az ő dicsőségét [2Kor 3:14; 2Kor 3:18.]. Még a Magasságos tanácstermébe is belátást nyerünk, ahol az Atya és a Fiú együtt egyeztetett az emberiség megmentése érdekében, minden idők előtt, az elesésüket megelőzően. Halljuk, hogy a Fiú vállalta, hogy emberré lesz, hogy szenvedjen a vétkes teremtményei helyett, és a saját, halálra szóló engedelmességével engesztelést szerezzen bűneikért. Látjuk, amint ez a Megváltó megtestesül: látjuk őt a földön tartózkodni, mint a mennyország akkreditált követét. Halljuk a hangját; követjük a lépteit; tanúi vagyunk minden szenvedésének egészen a halálig. Látjuk őt még egyszer, amint feltámad a halálból, és felemelkedik a mennybe; és elküldi a Szentlelket, hogy tanúságot tegyen róla, és megalapítsa az ő országát a földön. Látjuk, hogy az ő országa ténylegesen megalapítva van, és fenntartja elsőbbségét a földön, az emberek és az ördögök minden lehetséges ellenállása dacára. És végül, szemléljük e hatalmas misztériumban az Istenség minden tökéletességét, amint harmonikus és egységes ragyogásban tündököl.

Itt tehát egy olyan misztérium rejlett, amely megérdemelte, hogy a neki kijáró minden tiszteletet megkapja. Igaz, hogy "ez a kincs" egy későbbi időszakban "cserépedényekbe" lett helyezve: de az első kiállításakor jó volt, hogy megtestesült Istenünk mutatta meg, és hogy az azt kibontó igét "először maga az Úr kezdte el hirdetni" [Zsid\_2:3.]. Fontoljuk meg továbbá:

**2. A benne foglalt áldások gazdagságát.**

[Ebben benne van **minden, *amire az embernek szüksége lehet***, és ***minden, amit maga Isten adhat***. Elbuktunk, egész fajunk, mint maguk a hitehagyott angyalok: és mivel részesei voltunk velük a véteknek, arra voltunk kárhoztatva, hogy velük együtt részesüljünk a büntetésükben is. Még a pokol legmélyebb bugyraiba is lesüllyedtünk: de íme, onnan is kiemel minket az evangélium, hogy Istenünk kegyelmébe visszatérjünk, és a dicsőség trónját örököljük. Ha el tudnánk képzelni a bukott angyalokat úgy, mint akiket a nyomorúság szomorú lakhelyéről kivettek, és visszahelyezték őket abba a boldogságba, ahonnan elestek, akkor némi fogalmat alkothatnánk azokról az áldásokról, amelyeket Krisztus evangéliuma ad nekünk. De ki tudná elmondani mindazt, amit a bűnbocsánat, a békesség, a szentség és a dicsőség magában foglal? Maga az örökkévalóság sem lesz elegendő a hatalmas tőke (kincs, gazdagság) kiszámításához és felbecsüléséhez.] Ne feledjük:

**3. A jótéteményeinek időtartamát...**

[***Örökkévalóság***! Csodálatos gondolat! örökkévalóság! Igen, az örökkévalóság lesz az áldás időtartama minden hívő lélek számára. A mózesi engedelmesség jótéteményei hamar elmúltak: de nem így azok, amelyeket az evangélium által örökölünk. Amíg a hívő lélek megőrzi az élvezetek képességét, és maga a Megváltó is ott van a trónján, addig Ő, aki vérével megvásárolt minket, állandóan kiosztja nekünk mindazokat az áldásokat, amelyeket megvásárolt számunkra: és a nekünk juttatott örökség "hervadhatatlan és romolhatatlan, és nem múló" osztályrész]

**Következtetések:**

Figyeljük meg (s tanuljuk meg) tehát ebből a témából,

**1. Mennyire méltó az elfogadásra Krisztus evangéliuma!**

[Ha meggondoljuk, hogy ki az, aki az evangéliumot hirdette nekünk, mégpedig "az igaz és hűséges tanú", az Úr Jézus Krisztus, akkor nem lehet kétségünk sem az igazsága, sem a kiválósága felől. Vegyük az összes ígéretet és meghívást; vegyük őket teljes ingyenességükben és teljességükben; melyikük nem méltó arra, hogy teljes szívünkkel elfogadjuk, és teljes lelkünkkel bízzunk bennük? Jól mondta Szent Pál az evangéliumról: "Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó ". Ó, bárcsak úgy fogadnánk el, ahogyan kellene! Ó, ha éreznénk, hogy szükségünk van rá, és ha kellőképpen szem előtt tartanánk annak tekintélyét és igazságát, aki kinyilatkoztatta nekünk! Akkor nem mernénk lebecsülni azt; és nem haboznánk, hogy a legnagyobb feltétlen bizalommal nyugodjunk benne].

**2. Milyen értéktelen minden más dolog hozzá képest!**

[Tegyünk vele szemben koronákat és királyságokat mérlegre, és mind könnyebbnek fogjuk találni, mint magát a hiúságot. Mi lett mindazzal, amit a legnagyobb uralkodók valaha élveztek? Eltűnt, mint egy álom. **És mi lesz hamarosan az egész világgal? El fog múlni, mint a hajnali felhő, és olyan lesz, mintha soha nem is lett volna.** Ennek mindannyian tudatában vagyunk; de mégis nehezen tudunk ráhangolódni saját elveinkre. Jobb belátásunkkal ellentétben néhány értéktelen tárgy után vonzódunk, amelyek gyakran kicsúsznak a kezünk közül; vagy ha élvezzük is, alighogy birtokba vettük őket, máris elpusztulnak. De ha Jézust és az ő országát keressük, minden biztosítva lesz számunkra. Soha senki sem kereste komolyan az örökkévaló dolgokat úgy, hogy csalódott volna reményében; soha senki sem szenvedett veszteséget értük úgy, hogy végül nyereségnek ne találta volna azt. Mindenkinek tehát azt mondom: "Ne a mulandó eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt az Atya Isten pecsételte el."].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/1/10/1/12/>

**Zsid 1,1-14**

**Igemagyarázat**

Matthew Henry bibliakommentárjából

*nyersfordítás, Borzási Sándor, 2004.*

*Forrás:* [*https://biblehub.com/commentaries/mhcw/hebrews/1.htm*](https://biblehub.com/commentaries/mhcw/hebrews/1.htm)

**Zsid 1,1-14**

***1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, 2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette, 3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban, 4 Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál. 5 Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam? 6 Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai. 7 És bár az angyalokról [így] szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, 8 Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. 9 Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. 10 És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek; 11 Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak. 12 És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak. 13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? 14 Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?***

**Zsid 1**

Ebben a fejezetben kétszeres összehasonlítást találunk:

I. Az evangéliumi és a törvény szerinti rendtartás között; ki van emelve s be van bizonyítva az evangélium kiválósága a törvénnyel szemben. (1-3.v.).

II. A Krisztus dicsősége valamint a legmagasabb-rendű teremtmények (az angyalok) dicsősége között; ahol az első hely méltán adatik az Úr Jézus Krisztusnak, s világosan bebizonyíttatik, hogy miért illeti őt az meg, (4-14).

**Zsid 1, 1-3.**

1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben szólott nékünk Fia által,

**2. A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,**

**3. A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,**

Itt az apostol egy általános kijelentéssel kezdi tanítását az evangéliumi rendtartásnak a törvény feletti kiváló voltáról, melynek bizonyítását azon különböző módokból és eljárásokból meríti, melyeken keresztül Isten úgy az egyikben, mint a másikban kijelentette az embereknek önmagát, gondolatait és akaratát: mindkét rendtartás Istentől való volt, s mind a kettő jó volt, de nagy a különbség abban a *módban*, ahogyan Istentől származtak. Figyeljük meg:

I. Azt **a módot, amely által** **Isten közölte magát s az ő akaratát az Ótestamentumban**. Említést találunk itt

1. Azon személyekről, akiken keresztül Isten közölte kijelentését az Ószövetségben: ezek voltak a *próféták,* azaz Istentől választott személyek, kiket ő megfelelőképpen felruházott s alkalmassá tett erre a tisztességre, hogy az ő akaratát kijelentsék az embereknek. Senki sem veszi magának e tisztséget, csak ha elhívatott erre; s mindazokat akiket Isten elhív, képesíti is a szolgálatra.

2. Említés tétetik azon személyekről, akikhez Isten szólt a próféták által: *Az atyákhoz,* az ótestamentum összes szentjeihez. Isten abban a kiváltságban és megtiszteltetésben részesítette őket, hogy a természeti kijelentésnél nagyobb világosságot adott számukra, miközben a világ többi részét meghagyta a természetben adott általános kijelentés fényénél.

3. Fel van tárva a sorrend, amelyben Isten szólt az emberekhez az evangéliumi előtti korszakokban, ama régi időkben: *sok rendben és sokféleképpen* szólott az ő hajdani népének.

(1). *Sok rendben,* vagy *részenként*, amint a szó jelentése tükrözi, ami jelentheti akár az ótestamentumi rendtartás különböző korszakait: - a patriárkális, a mózesi és a prófétai kort; vagy azt a *fokozatosságot*, melyben a Szabadítóról szóló kijelentéseit részletesebben felfedte. Ki lett jelentve *Ádámnak*, hogy a Messiás az asszony magvából fog származni, - *Ábrahámnak*, hogy az ő ágyékából származik; - *Jákóbnak*, hogy a Júda törzséből fog jönni; - *Dávidnak*, hogy az ő háznépéből való lesz, - *Mikeásnak*, hogy Betlehemben kell megszületnie; - *Ézsaiásnak*, hogy szűztől kell születnie.

(2). *Sokféleképpen,* azon különböző módoknak megfelelően, melyekben Isten jónak látta közölni gondolatait prófétáival; néha Lelkének *sugallatával,* néha álmokon keresztül, olykor látomásokban, olykor hallható hangban, olykor kéziratos szövegben, - mint amikor a tízparancsolatot kőtáblákra írta. E különböző közlési módok némelyikéről maga Isten tesz említést 4Móz 12,6-8-ban. Stb.

II. **Isten módszere üzenetének és akaratának közlésére az újtestamentumi rendtartás alatt**, *ez utolsó napokban, -* amint neveztetik- , vagyis vagy a világ vége felé, vagy a zsidó istentiszteleti rendtartás végén. – Az *evangéliumi kor az utolsó időnek* neveztetik azért, mert az evangéliumban adott kijelentés az utolsót képezi, amit Istentől várhatunk. Az első volt a természeti kijelentés; aztán a pátriárkális - álmok, látomások s mennyei hangok által -; aztán a mózesi, melyben a törvény adatott és Istentől leíratott; aztán a prófétai, melyben a törvény mélyebben ki lett fejtve, és a Krisztusról adott kijelentés még világosabban ragyogott fel: ámde most már semmilyen újabb kijelentést nem várhatunk, hanem csak a Krisztus Lelkéből kívánhatunk egyre többet, hogy segítsen minket jobban megérteni az eddig adott kijelentéseket. Mármost, az evangéliumi kijelentésnek az előbbi felett való kiválósága, *két* dologban tűnik ki:

1. Egy *végleges*, *mindent* *bezáró* kijelentés ez, melyhez semmit sem szabad s nem is kell hozzáadni; hisz ezáltal a Szentírás kánonja végső formát nyert és bepecsételtetett: úgyhogy az emberek elméje nincs többé függőben tartva, új kijelentések várásában, hanem az isteni akaratnak teljes kinyilatkoztatásában örvendeznek immár; úgy az értelmileg felfogható mint gondviselésszerű, történelmi kinyilatkoztatásnak teljességét bírják immár, mindazt, amit csak szükséges tudniuk ahhoz, hogy biztos vezetést és vigaszt nyerjenek. Mert az evangélium magába foglalja azon nagy eseményeknek felfedését is, melyek Isten gyülekezetével a világ végén fognak történni.

2. Ezt a kijelentést Isten az Ő *Fia által* tette, a legkiválóbb követ (hírnök) által, aki valaha is e világba küldetett; ki sokkal feljebbvaló minden hajdani pátriárkánál és prófétánál, kik által Isten az előbbi időkben kijelentette akaratát. - És egy csodálatos leírását kapjuk itt az Úr Jézus Krisztus dicsőségének:

(1). Az ő **tisztsége (hivatala) dicsőségének** **a leírását**, éspedig három vonatkozásban: -

[1.] Isten Őt rendelte minden dolgok örökösévé. Mint Isten, egyenlő volt Atyjával, de mint Isten-ember s közbenjáró az Atya által lett rendelve mindenek örökösévé, mindennek szuverén Urává, hogy teljhatalmúlag rendelkezzék, irányítson és uraljon minden személyt és minden dolgot, teremtményt, Zsolt 2, 6-7. *Neki adatott minden hatalom mennyen és földön; az Atya az ítéletet is egészen a Fiúnak adta,* Mát 28,18 Jn 5,22.

[2.] Általa teremtette Isten az egész világmindenséget, úgy a látható, mint a láthatatlan világot, a mennyet és a földet; nem mint eszközi ok által csupán, hanem mint az ő lényegi Igéje és bölcsessége által. Általa teremtette az ősi világot, s általa teremti az új világot is, s általa uralja és vezérli mindkettőt.

[3.] Ő tart fenn minden dolgot az ő hatalmának szava által: Ő őrzi meg a világot a fölbomlástól. *Minden Őbenne áll fenn.* Az egész teremtett világ súlya Krisztuson nyugszik; Ő tartja fenn azt egészében és részleteiben is. Amikor az Istentől való elpártolás folytán a világ Isten haragja és átka alatt szinte darabokra töretett, az Isten Fia magára vette a megváltás munkáját, és ismét helyreállította, s megszilárdította azt mindenható erejével és jóságával. A régi próféták közül egy sem viselt ehhez hasonló tisztséget, nem is volt egy sem alkalmas erre.

(2). Innen az apostol továbbmegy **Krisztus személye dicsőségének** **a leírására**, ki képes volt ilyen tisztség betöltésére: *Ő volt az Atya dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása,* 3.v. Ez egy magasztos, fenséges bemutatása a dicsőséges Megváltónak; az ő személyi kiválóságának a teljességét látjuk ebben:

[1.] Személyében *ő az Isten Fia*, Istennek egyszülött Fia, és mint ilyen, vele egy természettel kell bírjon. Ez a személyes kitüntetés mindig feltételezi az egy és ugyanazon természetet. Minden ember fia - ember; hisz ha a természet nem maradna ugyanaz, az emberektől származott nemzedékek szörnyek lennének.

[2.] A Fiú személye nem más, mint *az Atya dicsősége*, mely igazi isteni fényességgel ragyog fel benne. Amint a napsugarak a napból, a világosság atyjától és forrásától származnak, úgy Jézus Krisztus személyében testben megjelent Isten, világosságból való világosság.

[3.] A Fiú személye az *Atya személyének igaz képe és jelleme*; mivel egy természet az Atyjával, az ő képmását és hasonlóságát kell hordoznia. Miközben az Úr Jézus Krisztus hatalmát, bölcsességét és jóságát szemléljük, lényegében az Atya erejét, bölcsességét és jóságát látjuk; mert magában hordozta az Istenség tökéletes természetét és tulajdonságait. *Aki látta a Fiút, látta az Atyát;* vagyis ugyanazt a Lényt látta. Aki megismerte a Fiút, megismerte az Atyát is, Jn 14,7-9. Mert a Fiú az Atyában van, s az Atya a Fiúban. A személyi különbségek nem rombolják le a lényegi egységet. Ebből áll a Krisztus személyének a dicsősége. *Benne lakozik az Istenség teljessége*, nemcsak jelképesen, hanem valóságosan.

(3). Krisztus személyének dicsőségéről továbbhalad, s az ő **kegyelmének dicsőségéről tesz említést**. Az ő megalázkodása is igen dicsőséges volt. Krisztus szenvedései oly nagy értékkel bírtak, hogy teljes elégtételt szereztek s adtak népének bűneiért. *„Aki minket bűneinktől megtisztítván,* vagyis halálának és kifolyt vérének sajátos érdeme folytán - melyek önmagukban végtelen értékekkel bírtak, mivel az ő tökéletes személyének szenvedései voltak - tökéletes engesztelést szerzett a bűnért. Ő maga, az ő dicső természete, oly értéket kölcsönzött az ő szenvedéseinek, hogy elégséges volt Isten az emberek bűne által megsértett dicsőségének tökéletes helyreállítására.

(4). Szenvedéseinek dicsőségétől végül elvezet **felemeltetése dicsőségének a megfontolására**. „*minket bűneinktől megtisztítván üle a felségnek jobbjára a magasságban,* vagyis az Atya jobbjára. Mint közbenjáró és Megváltó a legmagasabb dicsőséggel, tekintéllyel és tevékenységgel lett felruházva, az ő népének javára. Az Atya most minden dolgot Általa végez; s népének minden szolgálatát Általa fogadja el. Lévén, hogy emberi természetünket magára vette és abban szenvedett a földön, azt felvitte magával a mennybe, s ott részesült abban a nagy dicsőségben, hogy az Atya mellett lehet; s ez volt az ő megalázkodásának a jutalma.

# Zsid 1,4-14

4. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál.

**5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szûltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és õ lesz nékem Fiam?**

**6. Viszont mikor behozza az õ elsõszülöttét a világba, így szól: És imádják õt az Istennek minden angyalai.**

**7. És bár az angyalokról így szól: Ki az õ angyalait szelekké teszi és az õ szolgáit tûz lángjává,**

**8. Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak [Róm. 9,5.] pálczája a te országodnak pálczája.**

**9. Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.**

**10. És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek;**

**11. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.**

**12. És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.**

**13. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felõl, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?**

**14. Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?**

## (református Bibliateka CD. lemezről)

Az apostol miután bebizonyította az evangélium felsőbbrendűségét a törvénnyel szemben azáltal, hogy kimutatta az Úr Jézus Krisztusnak a próféták feletti kíválóságát, most még tovább halad, s kijelenti, hogy **Krisztus nemcsak a prófétáknál volt sokkal nagyobb, hanem még az angyaloknál is.** S ezáltal egy ellenvetést hárít el, melyet zsidó ellenfelei nyomban készek voltak nyomban nekiszegezni: hogy a törvény nem egyszerűen csak emberek által adatott, hanem *angyalok által rendeltetett* (Gal 3,19), kik jelen voltak annak közlésénél, hisz mennyei seregek vették körül a Jehova Úr Istent e félelmet gerjesztő, fenséges alkalommal. Nos, az angyalok rendkívül dicsőséges lények, sokkal dicsőségesebbek és kiválóbbak, mint az emberek; az Írás mindig úgy mutatja be őket, mint a legmagasabb-rendű teremtményeket, s az írás alapján, nincs is más, ki az angyalok felett állna, csak Isten; s ezért a törvényt, mely angyalok által rendeltetett, illett mindenek felett nagyra értékelni. Az apostol, hogy ez érvnek az erejét elvegye, fokozatosan halad előre Jézus Krisztusnak a szent angyalokkal való összehasonlításában, - úgy természetükre mint tisztségükre nézve - , s igyekezik kimutatni, hogy Krisztus messze felette áll még az angyaloknak is: *Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyiben különb nevet örökölt azoknak:* Figyeljük meg itt, hogy

I. Krisztus természetének kiválósága az ő **kiváló nevéből van bizonyítva**. Az Írás nem ad magas címeket alaptalanul, megfelelő ok nélkül; Krisztusról sem állítana oly nagy dolgokat, ha Ő maga nem bizonyulna oly nagynak és kiválónak, mint ahogy azok a nevek jelzik. Azonban, amikor az van mondva róla, hogy *„kiválóbbá tétetett az angyaloknál”,* nem szabad arra gondolnunk, hogy csak teremtmény lett volna, mint az angyalok.

II. Krisztus nevének és természetének az angyalok felett álló volta **a Szent Írásokból van megállapítva**. Keveset, sőt semmit sem tudnánk Krisztusról és a szent angyalokról a Szentírás nélkül. Innen kell tehát merítsük ismereteinket s meggyőződésünket felőlük. Ezért itt néhány igehely van felidézve, melyekben Krisztusról olyan dolgok mondatnak, melyek sohasem voltak az angyalokra érvényesek.

1. Krisztus felől megmondatott: *„Én Fiam vagy Te, ma nemzettelek Téged” (Zsolt 2,7)*. Ez vonatkoztatható öröktől való fogantatására, vagy feltámadására, vagy dicsőséges uralmának ünnepélyes megkezdésére az ő mennybemenetelekor, s az Atya jobbjára való emeltetésekor. Nos, ez sohasem volt az angyalokról mondva, és ezért ő egy sokkal kiválóbb természetet és nevet örökölt az angyaloknál.

2. Krisztusról mondatott csak, és sohasem az angyalokról, hogy *„Leszek néki Atyja, és ő lesz nékem Fiam”* (2 Sám 7,14)*.* Nemcsak azt mondja: „Én Atyja vagyok, és ő az én Fiam természet szerint s öröktől fogva való származása alapján”, hanem, „Én *leszek* néki Atyja, és ő *lesz* nékem Fiam, - csodálatos, szűztől való fogantatás által, s ez az Ő fiú-volta fogja forrását és alapját képezni minden kegyelmi kapcsolatnak köztem s az elveszett emberiség között.

3. Krisztusról van mondva, hogy, *Amikor Isten bevezeti az Ő elsőszülöttét a világba, imádják Őt az Istennek minden angyalai.* Amikor e földi világba behozatott, az angyalok imádták és dicsőítették őt. Úgyszintén, amikor a mennyei világba bevezettetett, az ő felemeltetésekor, hogy közbenjárói uralkodását megkezdje. Amikor ismét bevezeti őt a világba, a világ megítélésére, akkor a legmagasabb rendű teremtmények is imádni fogják Őt. Isten nem tűr meg egy angyalt sem a mennyben, ki nem hajol meg Krisztus előtt, s nem tiszteli Őt. Végül még a bukott angyalokat, s a gonosz embereket is arra fogja kényszeríteni, hogy vallást tegyenek az ő isteni erejéről és tekintélyéről, és leboruljanak előtte. Akik nem akarták, hogy uralkodjék rajtuk, akkor majd elébe vezettetnek, és megöletnek Előtte.[[1]](#footnote-1) Ennek bizonyítéka Zsolt 97,7-ből van véve: „*meghajolnak előtte mind az istenek, (*angolul: *hajoljatok meg előtte mind, ti istenek*)” – vagyis „Mindnyájan, kik az embernél magasabb rendűek vagytok, ismerjétek el, hogy természetben és hatalomban Krisztusnál kisebbek vagytok.”

4. Isten kijelentette Krisztusról: „*A te trónod, ó Isten, örökkévaló”* 8-12.v. De az angyalokról csak azt mondta, hogy *angyalait szelekké teszi és szolgáit tűz lángjává,* 7.v. Már most, ha összehasonlítjuk azt, amit itt az angyalokról mond azzal amit Krisztusról kijelent, az angyalok kisebbrendűsége Krisztushoz viszonyítva világosan kitűnik.

(1.) Mit mond Isten itt az angyalokról? „*Angyalit szelekké teszi és szolgáit tűznek lángjává.”* Ezt találjuk a Zsolt 104,4-ben, ahol elsősorban a szélről és a villámlásról van szó, de itt az angyalokra van alkalmazva, kiknek szolgálatát Isten felhasználja a szelekben, valamint a dörgésben és villámlásban is. Figyeljük meg itt,

[1.] Az angyalok tisztséget: Isten *szolgái, követei,* kik az ő akaratát tetszése szerint hajtják végre. Isten dicsőségét képezi, hogy ilyen szolgái vannak; s még nagyobb dicsőségre vall, hogy nincs rájuk utalva.

[2.] Hogyan vannak az angyalok képesítve erre a szolgálatra: *szelekké és tűz lángjává teszi őket*, vagyis fényességgel és buzgósággal ruházza fel őket, készséget és képességet ad beléjük, hogy akaratának azonnal, jókedvvel, serényen engedelmeskedjenek. Nem többek annál, mint amivé Isten teremtette őket, és szolgái ők a Fiúnak éppúgy, mint az Atyjának. De figyeljük meg,

(2). Mennyivel nagyobb dolgokat mond az Atya Krisztusról. Itt **két szentírási idézetet** találunk.

[1.] Az egyik Zsolt 45,6-7, ahol Isten bizonyságot tesz Krisztusról,

*Először,* az ő igaz, valódi istenségéről, s ezt nagy örömmel és gyönyörűséggel teszi, nem irigyelve tőle azt a dicsőséget: „*A te trónod, ó, Isten”.* Itt egyik isteni személy a másikat *Istennek* nevezi; *Ó, Isten!* És ha az Atya Isten nevezi őt így, akkor bizonnyal annak kell lennie; mert Isten a személyeket és dolgokat úgy nevezi, amint valóban vannak. Tagadják hát az ő isteni lényegét akik akarják, saját vesztükre, mi azonban ismerjük el, és imádjuk Őt, mint Istent; hisz másként nem lett volna megfelelő a közbenjárói munka elvégzésére, sem a közbenjárói korona viselésére!

*Másodszor,* Isten kijelenti az ő méltóságát és uralmát, mint akinek *trónja* van, királysága és királyi pálcája; és így teljesen megfelel az ő közbenjárói országa minden szándékának és céljának.

*Harmadszor,* Isten kijelenti a Krisztus uralmának és méltóságának örökké-tartó voltát: *A te trónod, ó Isten örökkön örökké való,* öröktől fogva mindörökké, az időnek minden korszakain át, még ha a világ és a pokol minden erővel törekszik is azt aláásni s megdönteni. Fenn fog állni az örökkévalóság végtelen korszakain át, amikor idő már többé nem lesz. Ebben különbözik Krisztus trónja minden földi királyságtól, melyek mind ingatagok, és végül összeomlanak; de Krisztus trónja állni fog, ameddig csak a menny fennáll.

*Negyedszer,* Isten bizonyságot tesz a Krisztus uralmának, igazságszolgáltatásának tökéletes méltányosságáról, kormányzásának minden területén: *Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája,* 8.v. Igazságos úton jutott a királyi pálcához, és tökéletes méltányossággal, jogossággal használja azt. Uralmának igaz volt az ő személyének igaz voltából fakad, az igazság iránt való örök, lényegi szeretetből, elkötelezettségből, valamint a gonoszság iránti gyűlöletből, - nem csupán érdekből fakadó ravasz megfontolásból, hanem belső, változhatatlan alapelvből: *Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot,* 9.v. Krisztus azért jött, hogy minden igazságot betöltsön, hogy elhozza az örökkévaló igazságot, és igaz volt minden ő utjaiban, és szent minden ő cselekedetében. Az igazságosságot ajánlotta az embereknek, s azt állította fel közöttük, mint a legkiválóbb és legkedvesebb dolgot. Azért jött, hogy véget vessen a gonoszságnak, hogy véget vessen a bűnnek, mint gyűlöletes és ártalmas dolognak.

*Ötödször,* Isten kijelenti Krisztusról, miként lett ő képesítve a közbenjárói tisztségre, miként lett beállítva és megerősítve abban *(9.v.) Annak okáért felkent téged az Úr, a te Istened örömnek olajával társaid felett.*

*1.* Krisztusnak a másik neve: Messiás, ami Felkentet jelent. Hogy Isten fölkente Krisztust egyrészt magába foglalja, hogy képesítette Őt Szentlelkével s minden ajándékával a közbenjárói szolgálatra; másrészt jelenti az ő beállítását ebbe a tisztségbe, miként a prófétákat, papokat és királyokat felkenetésekkel állították be tisztségükbe. *Isten, a te Istened -* kifejezi Krisztus megerősítését a közbenjárói tisztségben a megváltás és béke szövetsége által, mely fennállt az Atya és a Fiú között. Isten a Krisztus Istene, vagyis Krisztusnak, mint embernek és közbenjárónak.

*2.* Krisztusnak e felkenetése *örömnek olajával* történt, ami kifejezi úgy azt a boldogságot és gyönyörűséget, mellyel Krisztus magára vette és véghezvitte közbenjárói tisztségét (mivel magát tökéletesen elégségesnek találta e munkára), mint azt az örömöt, melyet a szolgálatáért és szenvedéséért reá váró jutalom tudata keltett szívében, a dicsőségnek és gyönyörnek azt a koronáját, melyet a halál elszenvedése után örökké viselni fog.

*3.* Krisztusnak e fölkenetése *minden ő társa felett*  történt:  *A te Istened fölkent téged örömnek olajával társaid felett.* Kik a Krisztus társai? Vannak-e vele egyenlők? Mint Isten, nincsen társa, csak az Atya és a Szentlélek, de itt nem ezekről van szó. Mint embernek azonban, s mint felkentnek megvannak a társai; de az ő kenete messze felülmúlja minden társáét.

*(1.)* Felülmúlja az angyalokét, akikről elmondható, hogy az ő társai, és Isten hírnökei, (követei), akiket szolgálatában alkalmaz.

*(2).* Feljebbvaló minden prófétánál, papnál és királynál, akik csak valaha is olaj által felkenettek, hogy Isten szolgálatában álljanak e földön.

*(3).* Felette áll az összes szenteknek, kik néki testvérei, ugyanazon Atyának gyermekei, amint ő vér szerint is velük egy testet öltött magára.

*(4).* Felette áll minden test szerinti rokonainak, felette áll a Dávid egész házának, Juda egész törzsének, minden vérbeli atyjafiának, testvérének. Istennek minden felkent szolgája csak bizonyos mértékben bírta a Lelket; Krisztus azonban minden mérték felett vette a Lelket, korlátlan bőséggel. Ennélfogva senki sincs, aki úgy végezné munkáját, amint Krisztus tette, senki sem gyönyörködik abban úgy, mint Krisztus; mert Ő *örömnek olajával kenetett fel társai felett.*

[2.] A másik igeszakasz melyből Krisztusnak az angyalok feletti kiválósága bizonyíttatik Zsolt 102,25-27-ből van véve, s a 10-12 versekben van idézve, ahol az Úr Jézus Krisztusnak mindenhatósága van kijelentve, mint kitűnik úgy az ő világteremtő munkájából, mint a világot megváltoztató erejéből.

*Először*, A világ teremtéséből „*Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek.* Krisztus eredeti joggal bír e világ kormányzására, mert Ő teremtette azt kezdetben. Mint Közbenjáró pedig, az Atyától való megbízatásból nyerte erre a jogot. Mint Istennek, abszolút joga volt ehhez, teremtő hatalmából fakadóan. Ezzel az erővel bírt már a világ teremtése előtt, s ezt fejtette ki amikor egy világot indított el a létezés útján. Ennélfogva semmiképpen nem lehet ő maga a teremtett világnak egy része, hisz akkor önmagának is, a teremtés által adott volna kezdetet. Ő *előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn,* Kol 1,17. Nemcsak helyzetét és állapotát tekintve volt felette minden dolognak, hanem minden dolognak előtte létezett; s ennek okáért Istennek kell lennie, ki önmagában létező (létezését önmagától nyeri). *Ő alapította a földet*: nem csupán új formát adott a már létező anyagnak, hanem a semmiből alapította, hozta létre a földet, minden dolognak „nyersanyagát”; de nemcsak a földet alapította, hanem úgyszintén az *egek is az ő kezeinek műve,* úgy a hajlék, mint annak lakói, a mennyei seregek, maguk az angyalok is; s ezért szükségszerűen végtelenül felettük kell állnia.

*Másodszor,* Az általa teremtett világ megváltoztatásában; s itt e jelenvaló világ változandósága van feltűntetve Krisztus változhatatlan voltának szemléltetésére. Figyeljük meg,

*1*. Ez a világ változó; s ez minden teremtett dolog természetére érvényes; e világ számos változáson ment már keresztül és ezután is sok változáson megy még át. S mindezek a változások Krisztus helybenhagyásával és az Ő irányítása alatt történnek, aki teremtette e világot (11,12.v.): *Azok elvesznek, mindazok, mint a ruha megavulnak, palástként összehajtod azokat és elváltoznak.* E látható világ (úgy a föld, mint a látható egek) egyre avul, öregszik. Nemcsak az emberek, az állatok és a fák vénülnek, hanem e világ maga is egyre öregszik; ruhához hasonlóan változik, szépségéből és erejéből sokat veszített; már a bűnesettől fogva egyre öregszik, s azóta egyre öregebb és gyengébb; magán viseli egy haldokló világ szindrómáit. De a világ felbomlása mégsem lesz annak teljes pusztulása, hanem csak átváltozása. Krisztus, mint egy ruhát összehajtja e világot, hogy többé ne kopjék tovább, mint addig. Ne helyezzük hát szívünket arra, ami nem az, amink mi vesszük, s nem az lesz a jövőben sem az, ami most. A bűn egy nagy változást eredményezett e világban, rossz irányba, s Krisztus egy nagy változást fog végrehajtani azon, jó irányba; „*új eget és új földet várunk, melyekben igazság lakozik.* Ezen dolgok megfontolása szakasszon el bennünket e jelenvaló világtól, s tegyen minket vigyázókká, szorgalmasakká és vágyakozókká ama jobb világ iránt, s várjunk Krisztusra, hogy átváltoztasson bennünket, alkalmasakká tegyen az eljövendő új világ számára; nem mehetünk be abba, míg nem válunk új teremtésekké.

*2*. Krisztus változhatatlan. Így tesz Róla Atyja bizonyságot: *„Te megmaradsz, a te esztendeid el nem fogynak.”* – Krisztus önmagában mindig ugyanaz; ugyanaz volt tegnap, ugyanaz ma, ugyanaz örökre; népe iránt mindig változhatatlan marad az idők minden változásai közepette. Ez elégséges arra, hogy fenntartson minden Krisztusból élő hívőt, bármilyen változásokkal találkozzék is a világban, vagy önmagukban. Krisztus változhatatlan és halhatatlan: az ő esztendei el nem fogynak. Ez nyújthat valódi vigaszt számunkra, amikor látjuk, hogy úgy a saját életünk, mint szeretteinkké is egyre romlik, s lehanyatlik. Még ha szívünk és testünk elhagynának is, s napjaink a véghez közelednek: Krisztus él, hogy gondoskodjék rólunk, míg e földön élünk, s miénk marad akkor is, ha e földről elköltözünk. S ennek serkentenie kell bennünket, hogy benne való részesedésünket világosan lássuk és erőssé tegyük, hogy úgy lelki életünk, mint örök életünk elrejtve legyen Krisztussal az Istenben.

III. Krisztusnak az angyalok felett álló volta kitűnik abból, hogy sohasem szólt úgy az angyalokhoz, mint Krisztushoz, 13-14.v.

1. Mit mondott Isten Krisztusnak? Ezt mondta: „*Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem,* Zsolt 110,1. Végy dicsőséget, uralmat és nyugodalmat, s végezd a te közbenjárói uralkodásodat, amíg minden ellenségeidet vagy barátaiddá teszed megtérés által, vagy lábaid zsámolyává. Jegyezzük meg,

(1). Jézus Krisztusnak meg vannak az ő ellenségei (ki gondolná ezt?); vannak az emberek közt, akik ellenségei az ő teljhatalmának, az ő ügyének, az ő népének; s az ilyenek nem akarják, hogy ő uralkodjék rajtuk. Ne tartsuk hát különösnek, ha nekünk is vannak ellenségeink; Krisztus soha semmi olyant nem tett, amivel jogosan magára haragíthatta volna az embereket; ellenkezőleg, sok jót cselekedett, hogy az embereket mind barátaivá tegye, és mégis, sokan váltak ellenségeivé.

(2.) Krisztus ellenségei mind az Ő lába alá kerülnek: akár alázatos megadás és akarata iránt való önkéntes teljes alárendeltség által borulnak le lábai előtt, akár teljes pusztulás által alázza meg, s teszi őket lába zsámolyává. Lába alá veti azokat, akik makacsságukban kitartanak, s győzelmet vesz rajtuk.

(3.) Maga az Atya Isten vállal kezességet ezért, s Ő máris elvégezett dolognak látja ezt, sőt, ő maga viszi ezt végbe; s habár nem történik meg azonnal, de bizonyosan meg fog valósulni, és Krisztus várja ezt. Hasonlóképpen kell a keresztyéneknek is várakozniuk, míg Isten minden dolgaikat megcselekszi bennük, értük és általuk.

(4.) Krisztus folyamatosan, halad előre, és uralkodni fog, míg mindez megvalósul; nagy céljai közül egyet sem hagy bevégezetlenül, hanem győzelemről győzelemre halad előre. És népéhez is az illik, hogy kitartással előrehaladjanak kötelességeik útján, olyanok legyenek, amilyeneknek Isten akarja őket látni, azt tegyék, amit Ő kíván tőlük, kerüljék mindaz, amitől őket óvja, s hordozzák türelmesen, amit teherként rájuk helyezett, amíg felettébb diadalmasokká, teljes győztesekké teszi őket minden lelki ellenségeik felett.

2. Mit mondott Isten az angyaloknak? Sohasem szólt hozzájuk úgy, mint Krisztushoz, *Ülj az én jobb kezem felől;* hanem azt mondta nekik, hogy *ők szolgáló lelkek, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.* Jegyezzük meg,

(1.) Kik az angyalok, természetükre nézve: *lelkek*, nekik nincs testük, s nincsenek testi hajlamaik, és mégis, testet ölthetnek magukra, s amikor Isten akarja, képesek testben megjelenni. Lelkek, - testetlen, értelmes, buzgóan aktív lények; felettébb bölcsek és erősek.

(2.) Kik az angyalok tisztségükre nézve: *szolgáló lelkek.* Krisztus, mint Közbenjáró, Istennek nagy Szolgája az üdvösség nagy munkájában. A Szentlélek is nagy szolgálatot tesz Istennek és Krisztusnak ez üdvösség alkalmazásában. Az angyalok viszont szolgáló lelkek az áldott Szentháromság vezetése alatt, hogy Isten akaratát véghezvigyék, s tetszése szerint cselekedjenek; szolgái ők az isteni gondviselésnek.

(3.) Az angyalok ezzel a céllal vannak elküldve, - *hogy szolgáljanak azoknak, akik örökölni fogják az üdvösséget.*

Figyeljük meg itt, [1.] Miképpen vannak itt a szentek feltűntetve - *az üdvösség örökösei.* Jelenleg még kiskorúak, de örökösök, bár még nem bírják az örökséget. Örökösök, mivel Isten gyermekei; *ha tehát gyermekek, örökösök is.* Igyekezzünk teljes bizonyosságra jutni afelől, hogy a kegyelem általi fiúvá fogadtatás és újonnan születés folytán Isten gyermekei lettünk, s hogy hűségi szövetségben magunkat Istennek szenteltük, s Előtte járunk evangéliumi, megtért életvitelben, s akkor Istennek örökösei vagyunk, s Krisztusnak pedig örököstársai.

[2.] Milyen nagy a szentek méltósága és kiváltsága - *angyalok vannak kiküldve az ő szolgálatukra.* Így tettek az angyalok a törvényadásnál való jelenlétükkel és szolgálatukkal is; valamint amikor a szenteknek segítséget nyújtottak azoknak harcaiban, s elpusztították ellenségeiket. Még most is szolgálnak a szenteknek abban, hogy ellenállnak a gonosz lelkek erejének; hogy megőrzik s védik testeiket, tábort járnak körülöttük, oktatják, erősítik és vigasztalják a szentek lelkeit Krisztus és a Szentlélek vezetése alatt. Áldjuk Istent az angyalok szolgálatáért! Tartsunk ki Isten útján, és merítsünk vigasztalást ez ígéretből, hogy *angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kezeikben hordoznak téged, hogy valamiképpen meg ne üsd lábadat a kőbe.*  Zsolt 91,11-12.

***FÜGGELÉK:***

**Elmélkedések Zsid 1,5-14-ről, az Áhítat régebbi köteteiből:**

1993. 261. old.

1991. 87. old.

1994. 350. old.

1996. 368. old.

1993. 268. old.

1992. 103 old.

***Függelék:***

***Három Spurgeon-prédikáció a keleti bölcsekről***

**A bölcsek, a csillag és a Megváltó**

*Charles H. Spurgeon prédikációja*

Elhangzott 1870. Dec. 25. Vasárnap délelőtt, Londonban, Metropolitan Tabernacle, Newington.

Forrás: C.H. Spurgeon: **The Sages, the Star, and the Saviour, Sermon No.** 967. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 16.

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/967-the-sages-the-star-and-the-saviour/>

**Máté 2,2: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.**

1. Isten Fiának megtestesülése a világegyetem történelmének egyik legnagyobb eseménye volt. Tényleges bekövetkezése azonban nem volt ismert az egész emberiség előtt, hanem *kifejezetten a betlehemi pásztoroknak és bizonyos keleti bölcseknek nyilatkozott meg.* A ***pásztoroknak*** - az írástudatlan, az emberi tudományokban kevéssé jártas embereknek - az angyalok kórusénekben hirdették a Megváltó, az Úr Krisztus születését, és ők Betlehembe siettek, hogy lássák a nagyszerű látványt; míg az írástudók, a törvény másolói (tanulmányozói) és magyarázói semmit sem tudtak a Messiás régtől megígért születéséről. A Szanhedrin gyűlésébe nem léptek be angyali csapatok, és nem hirdették, hogy a Krisztus megszületett; és amikor a főpapok és farizeusok összeültek, bár a törvény tekercsei köré gyűltek, hogy fontolóra vegyék, hol fog megszületni Krisztus, mégsem tudták, hogy valóban eljött, és úgy tűnik, hogy nem is érdeklődtek a dolog iránt, bár tudhatták, hogy akkor volt a próféták által említett idő, amikor a nagy Messiásnak el kell jönnie. Milyen titokzatosak a kegyelem útjai; az alantasakat választja ki Isten, a nagyokat pedig messze elkerüli! A Megváltó eljövetele a pásztorok előtt, akik éjszaka őrizték a juhnyájukat, kinyilatkoztatásra került, de nem az olyan pásztorok előtt, akiknek elhanyagolt juhai elkóboroltak. *Csodáljátok hát Isten szuverenitását ebben*!

2. Az örömhír (evangélium) a messzi ***keletről érkező bölcsek***, - mágusok, csillagászok és a régi prófétai könyvek tanulmányozói - számára is kijelentetett. Nem tudjuk megmondani, milyen messziről jöttek; lehet, hogy olyan messze volt hazájuk, hogy az utazás majdnem az egész két évet igénybe vette, amelyről a csillag megjelenésével kapcsolatban beszéltek. Az utazás lassú volt azokban az időkben, nehézségekkel és sok veszéllyel járt. Lehet, hogy Perzsiából, Indiából, Tatárföldről vagy akár Szinim titokzatos országából, a mai Kínából érkeztek. Ha így van, furcsa és faragatlan lehetett azoknak a beszéde, akik a kisgyermek körül imádkoztak Betlehemben, de nem volt szüksége tolmácsra ahhoz, hogy megértse és elfogadja imádatukat. - - Miért ezekkel az idegenekkel ismertette meg a Szentlélek a zsidók királyának születését, és miért nem az otthonukhoz közelebb állókkal? Miért választotta ki az Úr azokat, akik oly sok száz mérföldnyire voltak, míg az ország gyermekei, amelynek a közepében a Megváltó megszületett, ilyen furcsa módon nem tudtak a jelenlétéről? Lássuk meg itt ismét Isten szuverenitásának egy másik példáját. Mind a pásztorokban, mind a kisgyermek köré gyülekező keleti bölcsekben azt látom, hogy Isten úgy osztja ki kegyelmeit, ahogyan akarja; és amint ezt látom, felkiáltok: "Köszönöm neked, ó Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy ezeket a dolgokat elrejtetted a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kisgyermekeknek. Igen, Atyám, mert így látszott jónak a te szemedben". Ebben ismét Isten szuverén akaratának egy másik példáját látjuk; mert ahogyan régen, Illés próféta idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, de egyikükhöz sem küldték el Illést, csak a szareptai asszonyhoz; úgy voltak sokan, akiket bölcseknek neveztek a zsidók között, de egyiküknek sem jelent meg a csillag; hanem pogány szemeknek ragyogott fel, és a föld végeiről egy kiválasztott társaságot vezetett, hogy leboruljanak Immanuel lábai előtt.

3. ***A szuverenitás ezekben az esetekben az irgalom köntösébe öltözött.*** Nagy irgalom volt az, amely a pásztorok alacsony helyzetére tekintett, és messzire ható irgalom volt az, amely a sötétségben fekvő földekről összegyűjtötte az üdvösségre bölccsé tett emberek társaságát. A ragyogó ékszereit viselő irgalom isteni szuverenitással volt jelen Betlehem alacsony lakóhelyén. Hát nem elragadó gondolat, hogy a Megváltó bölcsője körül éppúgy, mint a legmagasabb mennyben lévő trónja körül e két tulajdonság találkozik? Megismerteti magát - és ebben benne van a *kegyelem*; de csakis azokkal, akiket kiválasztott -, és ezzel megmutatja *szuverén* uralmát, hogy kegyelmez, akinek kegyelmez, és könyörül, akin tetszése szerint könyörül.

4. Most igyekszünk **gyakorlati tanulságot levonni a bölcsekről szóló beszámolóból,** akik keletről jöttek, hogy Krisztust imádják. Ha Isten Szentlelke tanít bennünket, akkor olyan tanítást gyűjthetünk, amely minket is arra vezethet, hogy a Megváltó imádóivá és benne örömteli hívőkké váljunk.

5. Figyeljük meg először is ***a keresésüket*** (kérdezősködésüket); s bárcsak hogy sokan közülünk ugyanilyen keresőkké válnának: "*Hol van az, aki a zsidók királyának született?".* Figyeljük meg, másodszor, ***a bátorításukat (a nekik adott biztatást)***: *"Láttuk a csillagát".* Mivel látták a csillagát, bátran megkérdezték: "Hol van?". És harmadszor, ***a példájuk -*** "*Azért jöttünk, hogy imádjuk őt*".

I.

6. **A KÉRDÉSÜK - *"Hol van ő?"***

7. Sok minden kiviláglik ebből a kérdésből. Nyilvánvaló, hogy amikor a bölcsek így kérdezősködtek, ***igazi érdeklődés volt*** ***lelkükben.*** A zsidók királya megszületett, de Heródes nem kérdezte: "Hol van?", amíg féltékenysége fel nem ébredt, és akkor rosszindulatúan tette fel a kérdést. Krisztus Betlehemben született, Jeruzsálemhez közel, de a szent város utcájáin sehol sem kérdezték: "Hol van?". Ő lett volna Izrael dicsősége, és mégis Izraelben valóban kevesen voltak, akik e bölcsekhez hasonlóan feltették volna a kérdést: "Hol van ő?"- - Kedves hallgatóim, hiszem, hogy vannak itt ma reggel néhányan, akiket Isten meg akar áldani, és nagyon reményteljes jele lesz annak, hogy ezt szándékozik tenni, ha felébred az érdeklődésetek a megtestesült Isten munkája és személye iránt. Azok, akik szent aggodalommal vágynak arra, hogy megismerjék őt, csak egy kis társaságot alkotnak. Sajnos, amikor a legkomolyabban prédikálunk róla, és az ő szenvedéseiről, gyötrődéseiről, az emberiség bűnéért végzett engeszteléséről, kénytelenek vagyunk a legkeserűbben siránkozni az emberiség nemtörődömsége miatt, és szomorúan kérdezni -

*Semmit sem jelent ez nektek, kik folyton hallotok róla,*

*Semmi közötök ahhoz, hogy Jézusnak meg kellett halnia?*

7a.Őt megvetik és elutasítják az emberek, nem látnak benne semmi szépet, hogy vágyakozzanak utána; de van egy kiválasztott sereg, akik szorgalmasan érdeklődnek, és akik eljönnek, hogy befogadják őt; ezeknek ad hatalmat, jogot, hogy Isten fiaivá váljanak. Boldog körülmény tehát, ha van érdeklődés. - - Ez érdeklődés sajnos nem mindig tapasztalható Krisztus dolgai iránt, még rendszeres hallgatóinknál sem. A nyilvános istentiszteleten való részvétel puszta mechanikus szokássá válik; megszokjuk, hogy az istentisztelet egy bizonyos részét végigüljük, közben felállunk és énekelünk, és látszólagos figyelemmel hallgatjuk a prédikátort a beszéd alatt; de az, hogy valóban érdeklődjünk, hogy vágyakozzunk arra, hogy megtudjuk, miről is van szó, hogy különösen vággyuk megtudni, van-e *nekünk* *részünk benne,* hogy Jézus azért jött-e a mennyből, hogy megmentsen *bennünket*, hogy *értünk* született-e szűztől, hogy ilyen személyes érdeklődést tanúsítsunk mély aggodalommal, ez távol áll az általános gyakorlattól: Ó, adja az Úr, hogy mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja az igazságot. - - Ahol komoly érdeklődéssel hallgatják az igét, az nagyon bátorító jel. Régen megiratott: "A Sion felől kérdezősködnek. Arra fordítják arcukat". Amikor egy ember mély figyelemmel hallgatja Isten igéjét, kutatja Isten könyvét, és komoly elmélkedésbe kezd azzal a céllal, hogy megértse az evangéliumot, akkor sok reménységünk van felőle. Amikor érzi, hogy Jézus evangéliumában van valami súlyos és fontos, valami, amit érdemes megismerni, akkor bátorítást kapunk arra, hogy jó dolgokat reméljünk számára.

8. A bölcsek esetében azonban nemcsak az érdeklődés jelenlétét látjuk, hanem ***a hit*** ***kifejeződését*** is. Azt kérdezték: "Hol van az, aki a zsidók királyának született?" Tehát teljesen meg voltak győződve arról, hogy ő a zsidók királya, és nemrég született. - - Prédikátorként nagy kegyelemnek tartom, hogy általában olyan emberekkel van dolgom, akik valamilyen mértékben hisznek Isten dolgaiban. Ó, bárcsak több missziónk lenne azokhoz is, akiknek semmiféle hitük és Krisztus-ismeretük nincs; és jöjjön el az a nap, amikor mindenütt megismerik Jézus Krisztust. De itthon általában mindegyikőtöknél van valami, amivel elkezdhetjük. Hisztek valamit a názáreti Jézussal kapcsolatban, aki a zsidók királyaként született. - - Nagy értéket tulajdonítsatok annak, amit már elhittetek. Nagy előnynek tartom, ha egy fiatalember hisz a Biblia igazában. Vannak, akiknek nehéz harcot kell vívniuk, hogy idáig eljussanak, mert a hitetlen nevelés elferdítette az elméjüket. Ez persze nem olyan előny, amely megmentene téged, mert sokan mennek le a pokolba abban a hitben, hogy a Szentírás igaz, és így éppen emiatt vétkességet halmoznak magukra; de ez egy nagyszerű előnyt jelent, ha biztos lehetsz abban, hogy Isten szava előtted van, és nem kell az ihletettségével és hitelességével kapcsolatos kérdésekkel bajlódnod. Ó, adja az Úr, hogy a hitnek erről a pontjáról egy másikra léphess, és szívből hívővé válj Jézusban. - - Ezek a bölcsek már annyira előrehaladottak voltak, hogy volt némi támpontjuk a hit további növekedéséhez, mert hitték, hogy Krisztus megszületett, és *királyként* született. Sokan, akik nincsenek megmentve, mégis tudják, hogy Jézus Isten Fia. Ma reggel nem kell vitatkoznunk veletek, hogy kihozzunk benneteket a szocinianizmusból {a} - nem, ti hiszitek, hogy Jézus az isteni Megváltó; és nem kell érvelnünk az engeszteléssel kapcsolatos kételyek és szkepticizmus ellen sem, mert ezek nem zavarnak benneteket. Ez nagy kegyelem. Ti bizonyára nagy kegyelmi kiváltságban részesült emberek között éltek. Bízom abban, hogy kegyelmet kaptok kihasználni e kedvező helyzetet, amelybe Isten helyezett benneteket. Értékeljétek azt, amit már megkaptatok. - - Amikor egy ember szeme már régóta sötétségbe van zárva, ha a szemész csak egy kis fényt ad neki, nagyon hálás érte, reménykedik, hogy a szem nem pusztult el, hogy talán egy másik műtéttel további pikkelyeket lehet eltávolítani, és a teljes fény még beáradhat a sötét szemre. Így hát, kedves barátom, légy hálás minden csekélyke fényért. Ó, lélek, aki oly hamarosan egy másik világba kerülsz, aki oly biztos, hogy elveszel, ha nincs meg üdvös világosságod, aki oly biztos, hogy a külső sötétségbe vettetel, ahol sírás, jajgatás és fogcsikorgatás van, légy hálás a mennyei világosság egy szikrájáért; becsüld meg, kincsnek tekintsd, aggódj miatta, és óhajtsd, hogy valami több legyen belőle, és ki tudja, az Úr megáld téged az ő igazságának teljességével? - - Amikor a Niagara folyón átívelő nagy hidat építették, az volt a nehézség, hogy az első kötelet átjuttassák a széles folyam felett. Azt olvastam, hogy ezt úgy érték el, hogy sárkányt eregettek, és hagyták, hogy a túlsó partra essen. A sárkány átvitt egy szál zsinórt, majd a zsinórhoz egy kötelet kötöttek, a kötélhez pedig egy erősebb

kötelet, míg végül a Niagara át lett hidalva, és a híd elkészülhetett. Isten is így munkálkodik fokozatosan. Szép látvány az emberi szívekben látni egy kis érdeklődést az isteni dolgok iránt, egy kis vágyat Krisztus után, egy gyenge vágyat, hogy megtudjuk, ki ő és mit tett, és hogy elérhető-e a bűnös ügyében. Ez az éhség még több ismeret utáni vágyakozáshoz vezet, és ezt a vágyakozást újabb követi, míg végül a lélek megtalálja Urát, és megelégszik benne. - - A bölcsek esetében tehát, - mint ahogyan remélem, a jelenlevőknél is -, megvolt az érdeklődés, és egy bizonyos mértékű hitről tettek bizonyságot.

9. Továbbá a bölcsek esetében látjuk, hogy ***a tudatlanságukat is elismerték***. A bölcsek sosem állnak el a kérdésfeltevéstől, azért mert bölcsek; így a bölcsek azt kérdezték: "Hol van ő?". Azok az emberek, akik felvették a bölcsek nevét és rangját, és akiket így az emberek meg is becsülnek, néha azt gondolják, hogy méltóságukon aluli dolog, ha bármilyen mértékű tudatlanságot bevallanak; de az igazán bölcsek nem így gondolják; ők igenis jól képzettek ahhoz, hogy tudatlanságuk felől ne legyenek tudatlanok. Sok ember lehetett volna bölcs, ha tudatában lett volna annak, hogy bolond. A tudatlanságunk bismerése a tudás templomának küszöbe. Néhányan azt hiszik, hogy tudják, és ezért soha nem tudják. Ha tudnák, hogy vakok, hamarosan látnának, de mivel azt mondják, hogy "látunk", ezért vakságuk megmarad rajtuk. - - Szeretett hallgatóm, szeretnél-e rátalálni a Megváltóra? Szeretnéd, ha minden bűnödet eltörölné? Megbékélnél Istennel Jézus Krisztus által? Akkor ne szégyellj érdeklődni, ismerd be tudatlanságodat. Honnan tudnád, ha a menny nem tanít rá téged? Hogyan juthatna bárki is az isteni dolgok ismeretére, ha nem felülről kapja azt? Mindannyiunkat Isten Lelkének kell tanítania, különben örökre bolondok maradunk. Tudni, hogy a Szentléleknek kell tanítania minket, ez az egyik első lecke, amelyet maga a Szentlélek tanít nekünk. Ismerd be, hogy szükséged van egy vezetőre, és szorgalmasan kérdezz utána. Kiálts Istenhez, hogy vezessen téged, és ő lesz a tanítód. Ne légy nagyképű és önelégült. Kérjetek mennyei világosságot, és meg fogjátok kapni. Nem jobb-e, ha Istentől kéritek, hogy tanítson benneteket, mintha a saját, segítség nélküli értelmetekben bíztok? Hajts hát térdet, valld be tévedésre való hajlamodat, és mondd: "Amit nem tudok, arra taníts meg engem".

10. Figyeljétek meg azonban, hogy a bölcsek nem elégedtek meg tudatlanságuk beismerésével, hanem az ő esetükben azt is látjuk, hogy ***keresték az információt***. Nem tudom megmondani, hol kezdtek el kérdezősködni. Úgy gondolták, hogy a legvalószínűbb az, hogy Jézust a fővárosban ismerik. Nemde a zsidók királya ő? Hol ismerheték őt oly biztosan, mint a fővárosban? Ezért Jeruzsálembe mentek. Talán megkérdezték az őröket a kapunál: "Hol van az, aki a zsidók királyának született?" Az őrök kinevették őket, és azt válaszolták: "Nem ismerünk más királyt, csak Heródest". Aztán találkoztak egy lézengővel az utcán, és megkérdezték tőle: "Hol van az, aki a zsidók királyának született?" Ő pedig azt felelte: "Mit érdekelnek engem az ilyen őrült kérdések?". Ivócimborát keresek". Megkérdeztek egy kereskedőt, de az gúnyolódott, és azt mondta: "Ne törődjetek a királyokkal, mit akartok venni, vagy mit tudtok eladni?". "Hol van az, aki a zsidók királyának született?" - kérdezték egy szadduceustól, mire az így válaszolt: "Ne legyetek olyan bolondok, hogy így beszéljetek, vagy ha mégis, kérlek, hívjátok fel vallásos barátomat, a farizeust." Elhaladtak egy asszony mellett az utcán, és őt is megkérdezték: "Hol van az, aki a zsidók királyának született?" De az asszony azt felelte: "A gyermekem beteg otthon, van elég dolgom, hogy szegény kisbabámra gondoljak; nem érdekel, ki születik, és ki hal meg rajta kívül". Amikor a legmagasabb negyedekbe értek, nagyon szegényes információkat kaptak, de nem nyugodtak meg addig, amíg meg nem tudtak mindent, amit lehetett. Eleinte nem tudták, hol van az újszülött király, de ***minden eszközt bevetettek, hogy megtalálják, és mindenhonnan információt kértek.*** - - Örömteli látni **az Isten által megelevenített lélek szent buzgóságát**; azt kiáltja: "Meg kell találnom az üdvösséget! Üdvözülnöm kell! ; Tudok valamit az üdvösség útjáról, hálás vagyok érte, de nem tudok mindent, amit tudni szeretnék, és addig nem lehetek elégedett, amíg nem tudom. Ha az ég alatt található egy Megváltó, meg akarom találni Őt; ha az a könyv megtaníthat arra, hogyan üdvözülhetek, éjjel-nappal lapozgatni fogom; ha bármelyik elérhető közelségben lévő könyv segíthet rajtam, nem sajnálom az éjféli órán elhasznált lámpaolajat, ha csak az olvasása során megtalálhatom Krisztust, az én Megváltómat. Ha van valaki, akinek prédikációja mások lelkére áldást hozott, akkor az ő szavain fogok függeni, talán az a szó áldássá válik számomra, mert nekem Krisztust meg kell találnom: nem az a kérdés, hogy vajon megkaphatom-e vagy sem; nekem mindenáron meg kell Őt kapnom! Éhségem nagy e mennyei kenyér után, szomjúságom csillapíthatatlan az élet vize után; mondjátok meg nekem, keresztyének, mondjátok meg nekem, bölcsek, mondjátok meg nekem, jó emberek, mondja meg nekem valaki közületek, aki meg tudja mondani, hol van az, aki a zsidók királyának született? Mert nekem Krisztus kell, és vágyom Őt megtalálni most!"

11. Figyeljük meg továbbá, hogy e napkeleti bölcsek esetében, Krisztus utáni kutatásuknak volt ***egy kinyilatkoztatott indítéka*** ***(egy meghatározott célja)***. "Hol van ő", kérdezték, "hogy elmenjünk és imádjuk őt!” - - Ah! lélek, ha Krisztust meg akarod találni, legyen az az indítékod és célod, hogy általa üdvözülj, és hogy ezután - ezentúl és mindörökké - az ő dicsőségére élj. Ha eljutsz odáig, hogy nem pusztán megszokásból hallgatod az evangéliumot, hanem mert vágyakozol arra, hogy üdvösségét elnyerd, akkor nem fog sokáig tartani, amíg megtalálod. Ha az ember azt mondhatja: "Ma reggel felmegyek Isten házába, és ó, bárcsak Istennel találkoznám ott ", akkor nem sokáig megy oda hiába. Amikor egy hallgató kijelentheti: "Amint helyet foglalok a gyülekezetben, most egyetlen gondolatom csak az, hogy "Uram, áldd meg ma a lelkemet", akkor nem fog sokáig csalódni. - - Általában, amikor felmegyünk Isten házába, azt kapjuk, amiért megyünk. Van, aki azért jön, mert ez a szokás, van, aki azért, hogy találkozzon egy barátjával, van, aki alig tudja, hogy miért; de ha tudod, hogy miért jössz, az Úr, aki a vágyat adta neked, kielégíti azt. - - Örültem egy kedves nővér szavának ma reggel, amikor bejöttem a hátsó kapun; azt mondta nekem: "Kedves uram, nagyon éhes a lelkem ma reggel. Adjon az Úr kenyeret nekem". Hiszem, hogy megfelelő táplálékot fog adni. Amikor egy bűnös nagyon éhes Krisztus után, Krisztus nagyon közel van hozzá. A legrosszabb az, hogy sokan nem azért jönnek, hogy megtalálják Jézust, nem őt keresik; ha őt keresnék, hamarosan megjelenne előttük. - - Egy fiatal nőt megkérdeztek egy ébredés során: "Hogyhogy nem találtad meg Krisztust?" "Uram", mondta az asszony, "azt hiszem, azért, mert nem kerestem őt". Így van ez. Senki sem mondhatja majd az utolsó pillanatban: "Kerestem őt, de nem találtam meg". Minden esetben, ha Jézus Krisztust nem találják meg, annak az az oka, hogy nem keresték őt áhítattal, komolyan, buzgón, mert az ő ígérete így szól: "Keressetek, és megtaláltok". Ezek a bölcsek sok mindenben példaképül szolgálnak számunkra, és a többi között ebben is -, hogy az indítékuk s céljuk világos volt számukra, és ezt másoknak is megerősítették. Keressük mindannyian Jézust, hogy imádhassuk őt.

12. A bölcseket mindvégig olyan ***intenzív komolyság*** jellemezte, amelyet örömmel látnánk mindazokban, akik még nem hittek Jézusban. Nyilvánvalóan nem voltak könnyelműek. Hosszú utat tettek meg, sok fáradságot vállaltak, gyakorlatiasan, józan ésszel beszéltek arról, hogy megtalálják az újszülött Királyt; nem tántorította el őket ez vagy az a visszautasítás; meg akarták találni őt, és meg is találták. - - A legáldásosabb dolog: látni a Lélek munkáját az emberek szívében, amely arra készteti őket, hogy vágyakozzanak a Megváltó után, hogy az ő Uruk és Királyuk legyen; és annyira vágyakoznak utána, hogy szándékukban áll megszerezni őt, és a Szentlélek segítségével nem hagynak követ kövön, míg azt nem mondhatják: "Megtaláltuk őt, akiről Mózes a törvényben és a próféták írtak, és ő lett a mi üdvösségünk".

13. Vajon ebben a pillanatban szólok-e valakihez konkrétan? Bízom benne, hogy igen. Néhány évvel ezelőtt volt egy fiatalember, aki egy ilyen, a mostanihoz hasonló reggelen - hideg, havas, sötét napon - belépett egy imaházba, ahogyan ti is tettétek ma. Amikor ma reggel idejöttem, arra a fiatalemberre gondoltam. Azt mondtam magamban: "Ez a reggel olyan nagyon zord, hogy nagyon kicsi (kevés létszámú) lesz a gyülekezetem, de talán lesz köztük olyan, mint az a fiatalember". Hogy őszinte legyek, megvigasztalt a gondolat, hogy azon a reggelen, amikor Isten megáldotta az én lelkemet, a prédikátornak nagyon kicsi gyülekezete volt, és hideg és keserű volt…, ezért ma reggel azt mondtam magamban: "Miért ne menjek fel vidáman a feladatomhoz, és prédikáljak, ha csak egy tucatnyian hallgatnak is? Mert lehet, hogy Jézusnak szándékában áll kinyilatkoztatni magát valakinek, ahogyan nekem tette akkor, és az a valaki lehet, hogy lélekmentő lesz, és az elkövetkező években tízezrek üdvösségének eszköze lehet. - - Kíváncsi vagyok, hogy vajon eszébe jut-e ez annak a fiatalembernek ott, mert bízom benne, hogy a bölcsek kérdése ott van szívében és az ajkán is. Bízom benne, hogy nem oltja el azokat a vágyakat, amelyek most benne égnek, hanem inkább lángra lobban a szikra, és a mai nap tanúja lehet annak, hogy Jézus mellett dönt. - - Ó, vajon az Úr ránézett-e arra a fiatal nőre, vagy arra a kedves gyermekre, vagy arra az idős férfira? Nem tudom, hogy ki lehet az, de valóban áldani fogom Istent ma reggel, ha sokak ajkáról felhangzik a kiáltás: "Uram, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Hol van az, aki a zsidók királyának született?"

**II.**

14. Miután beszéltem a keresésükről, most a **BÍZTATÁSUKRÓL** (bátorításukról) fogok szólni. Valami bátorította ezeket a bölcseket, hogy keressék Jézust. Ez volt: "***Láttuk a csillagát"***.

15. Nos, a legtöbb Krisztus-keresőnek nagy bátorítást jelent az a tény, hogy hallották az ő evangéliumát; olyan országban élnek, ahol a Szentírás jelen van, ahol Isten házának rendeléseit szabadon osztogatják. Ezek úgyszólván Jézus Krisztus csillagai; arra szolgálnak, hogy elvezessenek benneteket hozzá. - - Itt figyeljétek meg, hogy az ő ***csillagát látni nagy kegyelem volt***. Nem adatott meg mindenkinek keleten vagy nyugaton, hogy meglássa a csillagát. Ezek az emberek tehát igen kiváltságos helyzetben voltak. Nem adatott meg az egész emberiségnek, hogy hallja az evangéliumot, Jézust nem hirdetik minden utcában; a keresztjét nem emelik magasba még minden olyan helyen sem, amelyet az ő imádatára szenteltek. Magas szinten kiváltságos vagy, ó, barátom, ha láttad a csillagot, ha hallhatod az evangéliumot, amely Jézusra mutat.

16. A csillag meglátása ***nagy felelősségget*** vont ezekre a bölcsekre. Mert, ha feltételezzük, hogy látták volna a csillagát, és nem indultak volna el, hogy imádják őt, akkor sokkal nagyobb bűnösök lettek volna, mint mások, akik, mivel nem kaptak ilyen jelzést az égből, nem tudtak volna nem tudomást venni róla. - - Ó, gondoljatok csak arra, hogy milyen felelősséggel tartoznak egyesek közületek, akik gyermekkorukban hallottak a Megváltóról, akikért hivő édesanyjuk sok könnyet sírt; ismerik az igazságot, legalábbis elméletben; nos, felelősséggel tartoznak azért, hogy látták a csillagát.

17. A bölcsek ***nem tekintették a csillag megpillantásának kegyét olyan dolognak, amelyben meg lehetett volna nyugodni***. Nem mondták: "Láttuk a csillagát, és ez elég". - - Sokan azt mondják: "Nos, rendszeresen járunk egy istentiszteleti helyre, nem elég ez?". Vannak, akik azt mondják: "Megkeresztelkedtünk, a keresztség magával hozta az újjászületést; járultunk a szentséghez, hát nem kapunk kegyelmet általa?". Szegény lelkek! A csillagot, amely Krisztushoz vezet, összetévesztik magával Krisztussal, és a csillagot imádják az Úr helyett. Ó, senki ne legyen olyan ostoba, hogy a külső rendelkezésekben megnyugodjon! Isten azt fogja mondani nektek, ha a szentségekre vagy a nyilvános istentiszteletre támaszkodtok: "Ne hozzatok többé hiábavaló áldozatokat; a tömjénezés utálatos számomra. Ki kívánja ezt tőletek, hogy az én udvaromat tapossátok?" Mit törődik Isten a külső formákkal és szertartásokkal? - - Amikor azt látom, hogy emberek fehér ruhát, kendőt és szalagot vesznek fel, és éneklik az imáikat, meghajolnak és leborulnak, akkor azon tűnődöm, vajon miféle istent imádnak. Bizonyára nagyobb rokonságban áll a pogányok isteneivel, mint a nagy Jehovával, aki az eget és a földet teremtette. - - Jól figyeljétek meg Jehova műveinek túláradó dicsőségét a tengeren és a szárazon; nézzétek az eget és a csillagok számtalan seregét, hallgassátok a szelek üvöltését és az orkán robaját, gondoljatok arra, aki a felhőket a szekerévé teszi, és a szélek szárnyain suhan, és aztán gondoljátok meg, hogy ez a végtelen Isten hasonlít-e ahhoz a lényhez, aki komoly jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy pohár bort az imádatban az ember hajáig vagy csak az orráig emelnek-e! Ó ostoba nemzedék, azt gondolni, hogy Jehova a ti kézzel készített templomotokban lakik, és hogy törődik a ti ruháitokkal, körmeneteitekkel, testtartásotokkal és hódolatotokkal! Veszekedtek a szertartásotok miatt, szőrszálhasogatón vitatkoztok még az apró részletekről is. Bizonyára nem ismeritek a dicsőséges Jehovát, ha azt hiszitek, hogy ezek a dolgok örömet szereznek neki. Valóban, szeretteim, arra vágyunk, hogy a Magasságosnak teljes egyszerűséggel és a szellem teljes komolyságával hódoljunk, és soha ne álljunk meg a külső formáknál, nehogy olyan ostobák legyünk, hogy azt gondoljuk, elég a csillagot látni, és ezért nem találjuk meg a megtestesült Istent.

18. Jól jegyezzük meg, hogy ezek a bölcsek ***nem találtak elégtételt abban, amit ők maguk tettek, hogy elérjék a gyermeket.*** Amint megfigyeltük, lehet, hogy több száz mérföldet tettek meg, de ezt nem említették; nem ültek le, és nem mondták: "Nos, átutaztunk sivatagokon, hegyeken és folyókon, ez elég". Nem: meg kellett találniuk az újszülött királyt, semmi más nem elégítette volna ki őket. - - Ne mondd, kedves hallgató: "Már hónapok óta imádkozom, hetek óta kutatom a Szentírást, hogy megtaláljam a Megváltót". Örülök, hogy ezt tetted, de ne nyugodj meg benne; meg kell szerezned Krisztust, különben minden fáradozásod és törekvésed után mégiscsak elpusztulsz. Jézust akard, nem többet, de nem is kevesebbet, mint Jézust! Nem szabad megelégedned azzal sem, hogy azon az **úton** haladj, amelyen a csillag vezet, - el kell jutnod ***Őhozzá***. Ne álljatok meg az örök élet előtt! Ragaszkodj hozzá, ne csak keresd és vágyakozz utána, hanem ragaszkodj az örök élethez, és ne elégedj meg addig, amíg nem válik számodra bizonyossá, hogy Jézus Krisztus a tied!

19. Szeretném, ha észrevennétek, hogy ezek a bölcsek nem elégedtek meg azzal, hogy csupán Jeruzsálembe jussanak. Azt mondhatták volna: "Á, most már ott vagyunk azon a földön, ahol a Gyermek megszületett, hálásak leszünk és leülünk". Nem, hanem: "Hol van Ő?" Betlehemben született. Nos, elmennek Betlehembe, de nem találjuk, hogy amikor odaértek a faluba, azt mondták volna: "Ez egy kegyes hely, itt leülünk". Egyáltalán nem: tudni akarták, hogy hol van a ház. Odaértek a házhoz, és a csillag ott volt fölötte. Szép látvány volt a házikó, fölötte a csillaggal, és azt gondolták, hogy ott van az újszülött király, de ez nem elégítette ki őket. Nem, egyenesen a házba mentek; addig nem nyugodtak, amíg meg nem látták magát a Gyermeket, és nem imádták Őt.- - Imádkozom, hogy téged és engem mindig úgy vezessen Isten Lelke, hogy sohase nyugodjunk bele semmiben sem, ami kevesebb Krisztus valódi megragadásánál: Krisztusnak mint Megváltónak, mint *a mi* Megváltónknak ismereténél, mint Megváltónknak épp most hittel teljes meglátásánál. - - Ha van egy veszély, ami ellen a fiatal keresőnek minden más veszélynél inkább kell küzdenie, akkor az az, hogy megálljon a Jézus Krisztusba vetett szívből jövő hit előtt. Amíg a szíved gyengéd, mint a viasz, vigyázz, hogy Krisztus pecsétjén kívül más pecsét ne kerüljön rád. Most, amikor nyugtalanul és kényelmetlenül érzed magad, tedd ezt a fogadalmaddá: "Nincs vigasztalódásom, amíg Jézus meg nem vigasztal". Jobb lenne, ha soha nem ébrednétek fel, minthogy a Sátán álomba ringasson benneteket - mert a részleges meggyőződés (meggyőzetés) után következő álom általában mélyebb, mint bármely más, ami az emberek fiaira borul. - - Lelkem, arra kérlek, menj Krisztus véréhez, és mosdj meg benne; menj Krisztus életéhez, és hagyd, hogy ez az élet hasson benned, hogy valóban Isten gyermeke légy; ne törődj feltevésekkel, ne elégedj meg látszatokkal és “talán”-okkal; ne nyugodj meg sehol, amíg ki nem mondod - Isten megadta neked a hitet, hogy vallást téve kimondd: "Ő szeretett engem, és önmagát adta értem, ő az én egész üdvösségem és minden vágyam". - - Lásd tehát, hogy ezeket a bölcseket a csillag látványa nem késztette arra, hogy távol tartsák magukat Krisztustól, hanem az bátorította őket, hogy Krisztushoz jöjjenek; és bátorítsd te is magad, kedves kereső, ma reggel, hogy Jézushoz jöjj, azáltal, hogy az evangéliummal megáldott vagy. Meghívást kaptál, hogy jöjj Jézushoz, Isten Lelkének mozdulatai vannak a lelkiismereteden, amelyek felébresztettek téged; ó, gyere, gyere és üdvözölj, és legyen ez a furcsa téli nap a fényesség és az öröm napja legyen sok kereső lélek számára.

20. Az utolsó pontról szóló gondolataimat versbe foglaltam, és megismétlem a sorokat -

*Hol van Krisztus, az én Királyom?*

*Nagyon óhajtom látni Őt!*

*Leborulva szívesen imádom,*

*Ez ad lelkemnek mély gyönyört.*

*Ő magát, egyedül őt keresem,*

*nem többet, nem kevesebbet,*

*A keresztjén, vagy a trónján fenn*

*Egyformán imádásra késztet.*

*A bölcsek látták a csillagát,*

*de nem nyugodtak meg ebben,*

*Nehéz út várt rájuk, nagy távolság,*

*De vállalták, a fényt követve.*

*És most gondolataim felismerik*

*A jelet, hogy Krisztus közel van,*

*Olthatatlan szeretet hevít,*

*hogy szent közösségét bírjam.*

*Sem csillag, sem égi jel nem*

*képes engem betölteni,*

*Uram, királyom kell nekem*

*Szomjas lelkem Ő elégíti ki!.*

III.

21. És most befejezésül megvizsgáljuk e bölcsek **PÉLDÁJÁT**. Eljöttek Jézushoz, és eközben három dolgot tettek: ***láttak, hódoltak (imádták Őt), és adakoztak***. Ez az a három dolog, amit minden hívő itt ma reggel újra és újra megtehet, és amit minden keresőnek első alkalommal meg kell tennie.

22. Először is, ***meglátták*** a kisgyermeket. Nem hiszem, hogy csak annyit mondtak: "Na, itt van…", és ezzel befejezték volna a dolgot, hanem megálltak és nézték. Talán néhány percig nem szóltak semmit. Az arcán nem kétlem, természetfeletti szépség lehetett. Hogy mindenki szemében szép volt-e, azt nem tudom, de az övékében bizonyosan emberfeletti vonzerővel bírt. A megtestesült Isten! Egész lényükkel bámulták. Nézték, nézték és nézték, és újra nézték. Az édesanyjára pillantottak, de a tekintetüket rá szegezték. "Meglátták a kisgyermeket." - - Így gondoljunk ma reggel is Jézusra, összpontosított és folyamatos gondolatokkal. Ő Isten, ő ember, ő a bűnösök helyettesítője; ő kész befogadni mindenkit, aki bízik benne. Megment, és ma reggel üdvözít mindannyiunkat, akik bízunk benne. Gondoljatok rá. - - Ha ma délután otthon vagy, töltsd az időt azzal, hogy rá gondolsz. Hozd őt az elméd szeme elé, fontold meg és csodáld meg. Hát nem csoda, hogy Isten egyesült az emberrel, és csecsemőként jött erre a világra? Őt, aki az eget és a földet teremtette, egy nő szoptatja értünk! A mi megváltásunkért az Ige testté lett. - - Ez az igazság a legfényesebb reményt fogja megteremteni a lelketekben. Ha követitek e csecsemő csodálatos életét egészen a keresztig, bízom benne, hogy ott olyan pillantást tudtok majd vetni rá, hogy amiként Mózes felemelte a kígyót a pusztában, és akik ránéztek, meggyógyultak, úgy gyógyulhattok meg minden lelki betegségetekből, ha ránéztek. - - Bár már sok év telt el azóta, hogy először ránéztem, vágyom arra, hogy újra ránézzek Jézusra. A megtestesült Istenre! Szemeim könnyben úsznak, ha arra gondolok, hogy Ő, aki engem örökre a pokolba taszíthatott volna, kisgyermekké vált értem! Nézzétek őt mindannyian, és látva imádjátok.

23. Mit tettek ezután a bölcsek? ***Imádták*** ***őt***. Nem imádhatunk megfelelően egy olyan Krisztust, akit nem *ismerünk*. Az "ismeretlen Istennek" adott imádat szegényes istentisztelet. De, ó, amikor Jézus Krisztusra gondolsz, akinek származása ősidők óta, öröktől fogva való, az Atya örökkévaló Fiára, és aztán látod, hogy idejön, hogy emberré legyen az anyja testéből, lényéből, és tudod és érted, hogy miért jött, és mit tett, amikor eljött: akkor leborulsz és imádod őt.

*Isten Fia, csak Téged illet hódolat,*

*Üdvünk szerzője egyedül Te vagy!*

*Te vagy az asszonytól ígért mag;*

*aki a bűnösökért magad feláldoztad.*

24. Imádjuk Jézust. Hitünk szeme látja őt a jászoltól a keresztig, és a keresztről egészen a trónig, és ott, ahol Jehova lakik, az isteni jelenlét elviselhetetlen dicsőségének közepette ott áll az ember, az az ember, aki Betlehemben a jászolban aludt; ott uralkodik, mint az urak Ura. - -Lelkünk újra imádja őt. Te vagy a mi *prófétánk*: minden szavadat, Jézus, elhisszük és követni vágyunk; te vagy a mi *papunk*, áldozatod megtisztított minket, megmosakodtunk a véredben; te vagy a mi *királyunk*, parancsolj, engedelmeskedünk, vezess tovább, és követünk: imádunk téged! - - Sok időt kell töltenünk Krisztus imádásával, és tiszteletünkben mindig neki kell a legmagasabb helyet elfoglalnia.

25. Az imádás után a bölcsek ***átadták ajándékaikat.*** Az egyik kinyitotta az aranyládáját, és az újszülött király lábaihoz tette…Egy másik tömjént ajándékozott - annak az országnak az egyik értékes termékét, ahonnan jöttek; mások pedig mirhát tettek a Megváltó lábai elé; mindezt azért adták, hogy bizonyítsák imádatuk valódiságát. Tartalmas adományokat adtak de nem fukardodó kézzel. - - És most, miután lélekben imádtátok Krisztust, és a hit szemével láttátok őt, nem kell mondanom nektek, hogy adjátok neki magatokat, adjátok neki a szíveteket, adjátok neki az anyagi javaitokat. - - De hiszen, nem fogjátok tudni megállni, hogy ne tegyétek meg. Aki igazán szereti a Megváltót a szívében, nem teheti, hogy ne szentelje neki életét, erejét, mindenét. - - Néhány embernél, amikor Krisztusnak adnak valamit, vagy bármit megtesznek érte, az borzasztóan erőltetett munka. Azt mondják: "Krisztus szeretetének kényszerítenie kellene minket". Nem tudom azonban, hogy van-e ilyen szöveg a Bibliában. Emlékszem egy szövegre, amely így hangzik: "Krisztus szeretete kényszerít bennünket". Ha nem kényszerít bennünket, akkor azért van, mert nincs bennünk. Ez nem pusztán egy olyan dolog, aminek meglehetősen (opcionálisan) lennie kellene, hanem aminek lennie kell. És valóban megvan, ha valaki szereti Krisztust! - - Ha valaki szereti Krisztust, nagyon hamar megtalálja a módját és az eszközeit annak, hogy áldozatvállalásával bizonyítsa szeretetét. - - Menj haza, Mária, és hozd az alabástromdobozt, és öntsd a fejére a kenetet, és ha valaki azt kérdezi: "Miféle pazarlás ez?", akkor jó választ kapsz: sok bűnt megbocsátott neked, és ezért szereted ennyire. Ha van aranyad, add oda; ha van tömjéned, add oda; ha van mirhád, add oda Jézusnak; ha pedig ezek közül semmid sincs, add neki a szeretetedet, szíved egész szeretetét, és ez lesz az arany és a fűszer egyben; add neki a nyelvedet, beszélj róla; add neki a kezedet, dolgozz érte; add neki egész énedet (lényedet)! - -Tudom, hogy meg fogjátok tenni, mert ő szeretett titeket, és önmagát adta értetek. Áldjon meg benneteket az Úr, és legyen ez a karácsonyi vasárnap reggel sokak számára emlékezetes nap az itt összegyűlt tömegből. Meglepett, hogy ilyen nagy számban vannak jelen, és csak remélni tudom, hogy az áldás arányos lesz, Jézusért. Ámen.

Jegyzet:

{a} A szocinianizmus: Laelius és Faustus Socinus, két olasz teológus által a XVI. században alapított szekta, akik tagadták Krisztus istenségét. OED.

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/967-the-sages-the-star-and-the-saviour/>

*Fordítás: DeepL Translator; Lektorálás: Borzási Sándor. 2023 december 22.*

*Marosvásárhely. sborzasi@yahoo.com*

**A csillag és a bölcsek**

**Charles H. Spurgeon prédikációja**

***Elhangzott: 1882. december 24. Vasárnap délelőtt, Londonban, a Newingtoni Metropolitan Tabernacle-ben)***

Forrás: C. H. Spurgeon: **The Star and the Wise Men**, Sermon No. 1698. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol.29

https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/1698-the-star-and-the-wise-men/

***1******A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:******2******Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.****…..****9******Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.******10******És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.******{Mt 2:1,2,9,10}***

1. Nézzétek, kedves barátaim, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségét még a megalázottság állapotában is! Alacsony szülőktől született, jászolba fektették, és pólyába burkolták; de íme, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok nagy izgalomban és mozgásban vannak. Először egy angyal száll alá, hogy hirdesse az újszülött Király eljövetelét, és aztán hirtelen a mennyei seregek sokasága énekel dicsőséget Istennek. - - Az heves izgalom nem korlátozódott csupán a fenti szellemekre; mert a mennybolton, amely e föld fölé borul, ott is különleges jelenség észlelhető. Egy csillag lett kinevezve az összes csillag nevében, mintha ő lenne az összes mennyei világok követe és meghatalmazottja {a}, hogy képviselje őket a Királyuk előtt. Ez a csillag lett megbízva azzal, hogy várja az Urat, hogy legyen az ő hírnöke a távoli emberek számára, az ő futára (útmutatója), hogy vezesse őket a jelenlétébe, és a testőre, hogy őrködjön a bölcsője felett. - - A Föld is megmozdult. Pásztorok jöttek, hogy róják le az egyszerű emberek hódolatát: igaz szeretettel és örömmel hajolnak meg a titokzatos gyermek előtt; és utánuk következnek messziről az akkori nemzedék kiválasztottjai és virágai, a korszak legokosabb elméi. Hosszú és nehéz utat megtéve, végre ők is megérkeznek, a pogányok képviselői. Íme, Szeba és Sába királyai ajándékokat nyújtanak át - aranyat, tömjént és mirhát. A bölcsek, népeik vezetői meghajolnak előtte, és hódolnak az Isten Fiának. - - Bárhol van Krisztus, mindenütt tiszteletre méltó. " "Nektek, akik hisztek, ő a nagyrabecsült." A kis dolgok napján, amikor Isten ügyét sokan megtagadják, s nem karolják fel az emberek, és elrejtve van a megvetett dolgok között, még mindig a legdicsőségesebb fény övezi. Krisztus, bár gyermek, még mindig a királyok királya; bár az ökrök között van, még mindig kitűnik a csillagával.

2. Szeretett barátaim, ha a régi idők bölcsei eljöttek Jézushoz és imádták, nem kellene-e nekünk is eljönnünk? Ma reggel az az erős vágyam, hogy mindannyian hódoljunk annak, akiről ezt énekeljük: "gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk". - - Azok közülünk, akik már régóta imádjuk, imádjuk újra, még alázatosabb tisztelettel és még intenzívebb szeretettel. És Isten adja meg - ó, adja meg! - hogy néhányan, akik szellemileg távol vannak tőle, ahogy a bölcsek is távol voltak helyileg, ma eljöjjenek és megkérdezzék: "Hol van az, aki a zsidók királyának született? Mert azért jöttünk, hogy imádjuk őt". A széles utakhoz szokott, de a keskeny ösvényt nem ismerő lábak járjanak ma ezen az úton, amíg meg nem látják Jézust, és teljes szívükből meg nem hajolnak előtte, mert benne találják meg az üdvösséget. - - Ezek a bölcsek fizikailag jöttek, a sivatagot átszelve; mi pedig jöjjünk lelkileg, bűneinket elhagyva. Őket a csillag látása vezette; minket az isteni Lélekbe vetett hit, az ő igéjének tanítása és mindazok az áldott fények vezessenek, amelyeket az Úr arra használ, hogy az embereket önmagához vonja. - - Csak jöjjünk Jézushoz! Jó volt a kisded Jézushoz jönni, akit egy csillag gyenge sugarai vezettek; még áldottabbnak fogjátok találni, ha most, hogy a legmagasabb egekbe emelkedett, és a saját fénye által kinyilatkoztatja saját tökéletes dicsőségét, hozzá jöttök. Ne késlekedjetek, mert ma így kiált: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek".

3. Ma reggel próbáljunk meg három dolgot tenni. Először is, ***gyűjtsünk fényt ebből a csillagból***; másodszor, ***gyűjtsünk bölcsességet azoktól a bölcsektől***; és harmadszor, ***cselekedjünk bölcsekként, akiket a saját csillagunk segít***.

I.

4. Először is, **gyűjtsünk fényt ebből a csillagból**. Az Úr Lelke tegyen képessé bennünket erre.

5. Gondolom, mindenkinek megvan a maga elképzelése arról, hogy mi volt ez a csillag. Úgy tűnik, hogy teljesen természetfeletti volt, és nem egy csillag, vagy egy közönséges üstökös. Nem csillagkép volt, sem bolygók különleges együttállása: a Szentírásban semmi sem támasztja alá az ilyen feltételezést. Minden valószínűség szerint nem volt *csillag* abban az értelemben, ahogyan ma a csillagokról beszélünk: mert azt látjuk, hogy a bölcsek előtt mozgott, majd hirtelen eltűnt, és újra felragyogott, hogy ismét előttük haladjon. Nem lehetett a felsőbb szférákban lévő csillag, mint mások, mert ilyen mozgások nem lettek volna lehetségesek. Egyesek azt feltételezték, hogy a bölcsek abba az irányba mentek, amerre a csillag az égen ragyogott, és követték a csillag helyzetének változásait: de ebben az esetben nem lehetett volna azt mondani, hogy a kisgyermek helye fölött állt. Ha a csillag a zenitben állt Betlehem felett, akkor Jeruzsálem felett is a zenitben kellett állnia; mert a távolság viszonylag olyan kicsi, hogy nem lehetett volna a különbséget megfigyelni a csillag helyzetében a két helyen. Ez nyilván egy olyan csillag lehetett, amely egészen más szférát foglalt el, mint az, amelyben a bolygók keringenek. Úgy véljük, hogy egy fényes megjelenés volt a levegőben; valószínűleg hasonló ahhoz, amely Izrael fiait a pusztán keresztül vezette, amely nappal felhő-, éjszaka pedig tűzoszlop volt. Hogy nappal is látták-e vagy sem, azt nem tudjuk megmondani. Krizosztomosz és a korai atyák csodálatosan biztosak sok olyan dologban, amelyeket a Szentírás kétségek között hagy, de mivel ezek a kiváló istenhívők a képzeletükre támaszkodtak a tényeket illetően, nem vagyunk kötelesek követni őket. Azt állítják, hogy ez a csillag olyan fényes volt, hogy egész nap látható volt. Ha ez így van, akkor el tudjuk képzelni, hogy a bölcsek éjjel-nappal utaztak; de ha csak éjszaka volt látható, akkor az előttünk álló kép sokkal kivételesebb és egyedülálló lesz, ahogyan látjuk ezeket a keleti embereket, amint csendesen követik a csillagfényes útjukat, kényszerűen megpihenve, amikor a nap felkelt, de éjszaka hangtalanul sietnek át szunnyadó országokon. Ezek a kérdések számunkra nem túlságosan fontosak, és ezért nem is fogunk hosszasan foglalkozni velük.

6. Csakhogy itt van **az első tanulság: ha valaha is úgy alakulna, hogy az emberek nem hirdetik az evangéliumot, Isten egy csillag által is elvezetheti a lelkeket a Fiához.** Ah! nem csak csillag által, hanem egy kő, egy madár, egy fűszál, egy harmatcsepp által is.

*Ne feledjétek, hogy a Mindenhatóság*

*Számára mindenütt ott vannak a szolgák.*

Ezért ne csüggedjetek, amikor azt halljátok, hogy az egyik lelkész abbahagyta az evangélium hirdetését, vagy hogy Istennek egy másik létfontosságú igazsága ellen támadt. Az ő hitehagyásuk inkább a saját kárukra lesz, mint Jézus és az Ő egyháza kárára; és bármennyire is szomorú látni, hogy a szentély lámpásai kialszanak, Isten nem függ az emberi fényektől, Ő a saját szentélyének a fénye. Ha a halandó nyelvek megtagadják az ő igéjének hirdetését, helyüket a folyó patakokban feltáruló könyvek és a kövekben hangzó prédikációk fogják betölteni. A gerenda kiáltani fog a falból, és a fal válaszol rá. Amikor a főpapok és az írástudók mind eltűnnek az útból, az Úr csillagokat helyez szolgálatba, és az égbolt ismét valósággal hirdeti Isten dicsőségét, és az égboltozat megmutatja az ő keze munkáját. A megtestesült Isten szónokai ha elhallgatnak, a hegyek és a dombok ékesszólást tanulnak, és bizonyságtételben törnek ki. Jehova üzenete a föld legtávolabbi végein is ismertté válik. Isten megmenti saját választottait; megadja Krisztusnak, hogy lelke gyötrelmeinek gyümölcsét meglássa és megelégedjen. Az ő tanácsa meg fog állni, és minden akaratát tetszése szerint véghez viszi. Halleluja!

7. Nos, **amikor az Úr egy csillagot használ fel szolgálatára, mi a szolgálatának rendje?** Ebből a kérdésből megtudhatjuk, hogy milyen szolgálatot szeretne Isten tőlünk, ha csillagok vagyunk az ő jobb kezében. **Mi is fényként ragyogunk a világban: nézzük meg, hogyan kell tegyük ezt**.

8. Először is észrevesszük, hogy a **csillag-prédikálás mindenestől Krisztusról szól.** Nem tudjuk, hogy milyen színű volt a csillag, sem a csillag alakját, sem azt, hogy milyen nagyságot ért el; ezek a tételek nincsenek feljegyezve (mert nem lényegesek), de ami fel van jegyezve, az sokkal fontosabb; a bölcsek azt mondták: - "*Láttuk* ***az ő*** *csillagát*". Tehát a csillagnak, amelyet az Úr arra fog használni, hogy az embereket Jézushoz vezesse, **Krisztus saját csillagának kell lennie.** A hűséges szolga, mint ez a csillag, Krisztusé; ő a legnyomatékosabb értelemben Krisztus saját embere. Mielőtt áldássá válásra számíthatnánk, kedves barátaim, nekünk magunknak is áldottnak kell lennünk az Úr által. Ha azt akarjuk, hogy mások is Jézushoz tartozzanak, akkor nekünk magunknak is teljesen Jézushoz kell tartoznunk. - - Annak a csillagnak minden fénysugara Jézusért ragyogott. Az ő csillaga volt, mindig, egyedül és teljesen. Nem önmagáért ragyogott, hanem csak mint az ő csillaga: mint ilyenről ismerték és beszéltek róla - "láttuk az ő csillagát". Amint már mondtam, nem jegyeztek fel semmi különöset, amivel rendelkezett, kivéve ezt az egyet, hogy a Király csillaga volt. Kívánom, hogy te és én, bármilyen különlegességünk vagy személyiségünk legyen is, soha ne csináljunk belőlük olyan nagy ügyet, hogy felhívjuk rájuk az emberek figyelmét. Az emberek soha ne foglalkozzanak a mi eredményeinkkel vagy hiányosságainkkal, hanem mindig figyeljenek erre az egy dologra, hogy mi Isten emberei vagyunk, hogy Krisztus követei vagyunk, hogy Krisztus szolgái vagyunk, és nem próbálunk magunkért tündökölni, vagy magunkat feltűnővé tenni, hanem azon fáradozunk, hogy Őérte tündököljünk, hogy az Ő útja ismert legyen a földön, az Ő üdvössége felragyogjon minden ember között. Testvér, jó, ha elfeledkezünk magunkról az üzenetünkben, ha elsüllyedünk Mesterünkben. - - Több csillag nevét ismerjük, mégis mindegyikük megirigyelheti azt a csillagot, amely névtelen marad, de mégis, soha nem lehet elfelejteni, mert az emberek, akik Izrael Királyát keresték, úgy ismerték, mint "az Ő csillagát". Bár te csak egy nagyon kicsi csillag vagy, amely Jézusért pislákol; bármennyire is gyenge a fényed, legyen világos, hogy az ő csillaga vagy, hogy ha az emberek csodálkoznak is, hogy mi vagy, soha ne csodálkozzanak azon, hogy kié vagy, mert a te homlokodra is rá lesz írva: "Akié vagyok és akit szolgálok". Isten nem fogja általunk Krisztushoz vezetni az embereket, hacsak nem vagyunk szívből, teljesen, fenntartás nélkül Krisztuséi. A mi Urunk az ő templomában nem használ idegen edényeket; az oltár előtt minden tálnak az övének kell lennie. Isten dicsőségével nem egyeztethető össze, hogy kölcsönvett edényeket használjon. Ő nem olyan szegény, hogy odáig eljusson. Ez a lecke igaz, és teljes elfogadást érdemel. - - Sietsz prédikálni, fiatalember? Biztos vagy benne, hogy Krisztusé vagy? Azt hiszed, hogy szép dolog lehet, ha egy kis tömegnyi ember hallgatja a szavaidat? Más megvilágításból is megnézted? Mérlegelted-e a felelősséget, hogy úgy kell beszélned, ahogyan Krisztus szeretné, hogy beszélj, és hogy teljes személyiségedben átadd magad Isten gondolatának kimondására? Megszenteltnek és teljes szívvel az Úrra összpontosított, koncentráltnak kell lenned, ha aztreméled, hogy az Úr használni fog. Ha van egy sugarad, vagy tízezer sugarad, mindnek azzal az egy szándékkal kell ragyognia, hogy az embereket Jézushoz vezesse! Most már semmi más tárgyhoz, témához, célhoz vagy törekvéshez nincs közöd, csak Jézushoz: ezentúl benne, érte és neki kell élned, különben az Úr soha nem választ ki téged arra, hogy akár bölcseket, akár kisgyermekeket vezess Jézushoz. Vigyázzatok arra, hogy tökéletes odaadás legyen a tiétek.

9. Figyeld meg ezután, hogy az igazi csillaghirdetés ***Krisztushoz vezet***. A csillag maga Krisztus csillaga volt, de másokat is Krisztushoz vezetett. Ezt nagyon is megtette, mert abba az irányba mozgott. Szomorú dolog, ha egy prédikátor olyan, mint egy útjelző oszlop, amely mutatja az utat, de ő maga soha nem követi azt. Ilyenek voltak azok a jeruzsálemi főpapok: meg tudták mondani, hol született Krisztus, de soha nem mentek el imádni őt; teljesen közömbösek voltak iránta és a születése iránt. A Krisztushoz vezető csillagnak mindig Krisztushoz kell mennie. Az embereket sokkal jobban vonzza a példa, mint a buzdítás. Egyedül a személyes kegyesség az, amit Isten elismer, a másokban való jámborság (kegyesség) előidézésére. "*Menjetek*", mondjátok; de ők nem mennek. Mondd inkább, hogy "*gyertek*", és mutasd az utat: akkor jönni fognak. A juhok nem követik-e a pásztort? Aki másokat Krisztushoz akar vezetni, annak magának kell előttük mennie, arccal a Mester felé, szemmel a Mester felé, lépteivel a Mester felé, szívével a Mester felé. - - Úgy kell élnünk, hogy dicsekvés nélkül buzdíthassuk a körülöttünk lévőket, hogy példát vegyenek rólunk. Ó, bárcsak mindazok, akik magukat csillagoknak tartják, maguk is szorgalmasan az Úr Jézus felé haladnának. A napkeleti csillag azért vezette a bölcseket Krisztushoz, mert ő maga is arrafelé ment: a példamutatásban olyan bölcsesség rejlik, amelyet az igazán bölcsek gyorsan észrevesznek. - - Ez a csillag olyan hatással volt a kiválasztott emberekre, hogy azok ellenállhatatlanul csak követni tudták: elbűvölve vitte őket át a sivatagon. Ilyen szent bűvölő erő lakozhat benned és bennem, és mi erőteljes szolgálatot gyakorolhatunk sok szívre, mágnesként vonzva őket az Úr Jézushoz. Boldog kiváltság! Nemcsak megmutatnánk az utat, hanem arra ösztönöznénk felebarátainkat, hogy rálépjenek. Egy régi evangéliumi személyről olvassuk, nem azt, hogy beszéltek neki Jézusról, hanem azt, hogy "elvitték (odavezették) őt Jézushoz". - - Nekünk nemcsak a kereszt történetét kell elmondanunk, hanem meg kell győznünk az embereket, hogy meneküljenek a Megfeszítetthez az üdvösségért. Nem azt mondta-e a király a példázatban a szolgáinak: "*Kényszerítsétek* őket, hogy jöjjenek be". Bizonyára olyan kényszerítő erővel övezi fel saját hírnökeit, hogy az emberek nem tudnak tovább az ellenállásban kitartani, hanem követniük kell a vezetésüket, és meghajolnak a király lábai előtt. - - A csillag nem "mintegy szekérkötéllel" és nem is anyagi és fizikai erővel végezte vonzását; mégis a távoli keletről egyenesen az újszülött gyermek jászolához vonzotta ezeket a bölcseket. És így, bár nincs segítségünkre a törvény karja, sem a nagyok pártfogása, sem az ékesszólás pompája (vonzereje), sem a tudományosság parádéja, mégis van egy szellemi erőnk, amellyel Jézushoz vonzunk ezereket, akik a mi örömünk és koronánk. Az Isten által küldött ember olyan erővel áthatva lép ki az isteni jelenlétből, amely az embereket a Megváltóhoz fordítja és életre kelti. - - Ó, bárcsak ilyen erő áradna ki Isten minden szolgájából, igen, Isten minden munkásából, aki az utcai prédikálásban, a vasárnapi iskolákban, a traktátusosztogatásban, családlátogatásban és a szent szolgálat minden formájában részt vesz. Isten azokat használja, akiknek céljuk és szándékuk tisztán az, hogy az embereket Krisztushoz vonzzák. Beléjük adja az Ő Lelkét, amely Lélek segíti őket abban, hogy az Úr Jézust olyan kedvesnek és kívánatosnak mutassák be, hogy az emberek odarohanjanak hozzá, leboruljanak előtte, és elfogadják dicsőséges üdvösségét. - - *Ragyogni* kicsi dolog, de *vonzani* nagy dolog. Bármelyik elvetett is lehet ragyogó; de csak az igazi szent lesz vonzó Jézus számára. Nem azért imádkoznék, hogy szónok legyek, de azért imádkozom, hogy lelkeket megnyerő lélekmentő legyek. Ne törekedjetek, szeretett testvéreim, semmi másra, mint arra, hogy az embereket Jézushoz vezessétek. - - Ne elégedjetek meg csupán azzal, hogy az ortodox (igazhitű) tanítás felé vezessétek őket, vagy pusztán azzal, hogy hitre juttassátok őket azokban a nézetekben, amelyeket ti a Szentírás alapján vallotok, bármennyire értékes is ez önmagában. A megtestesült Isten személyéhez kell elvezetnünk őket; az ő lábaihoz kell vezetnünk őket, hogy imádhassák őt: küldetésünk nem teljesül, teljesen kudarcot vall, hacsak nem vezetjük hallgatóinkat abba a házba, ahol Jézus lakik, és akkor ott állunk felettük, őrködve, vigyázva az ő lelkükre Jézusért.

10. Még egyszer: a csillag, amelyet Isten ebben az esetben használt, olyan csillag volt, amely ***megállt Jézusnál:*** a bölcsek előtt haladt, amíg Jézushoz nem vezette őket, majd megállt a hely fölött, ahol a kisgyermek volt. Csodálom ennek a csillagnak a módját. - - Jelenleg figyelemre méltó csillagok vannak a teológiai égbolton: elvezették Jézushoz az embereket, így mondják, és most a még kiforratlan gondolkodás túlsó régióiba vezetik őket. A puritánok evangéliuma már "régimódi"; ezek az emberek rájöttek, hogy alkalmatlan a kor kitágult értelméhez; és így ezek a csillagok még tovább vezetnének bennünket. Én magam nem tartozom a vándorló csillagok e rendjébe, és bízom benne, hogy soha nem is fogok. Nem vágyom az evangéliumon túli fejlődésre. "Isten megtiltja, hogy mással dicsekedjem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével". Amikor a csillag arra a helyre ért, ahol a kisgyermek volt, megállt: így kell a kegyes elmének is megállapodnia, megállnia és megingathatatlanná válnia Krisztusban. A bölcsek tudták, hol találják azt a csillagot, és hol találják meg általa a kisgyermeket: így legyen ez velünk is. Ó, ti, akik eddig szorgalmasan vezettétek a lelkeket Krisztushoz, egy pillanatra se engedjetek annak a gondolatnak, hogy szélesebb körű filozófiára vagy mélyebb szellemiségre van szükségetek, mint amit Jézusban találhattok. Maradjatok meg benne. Kiáltsátok: "Ó, Istenem, kész az én szívem (összpontosított, megállapodott)!" Krisztuson kívül nincs semmi, ami megérne egy pillanatnyi gondolkodást. Ne veszítsd el a Krisztusban lévő paradicsomodat egy újabb kóstolóért a jó és a rossz tudásának azon fájáról, amely tönkretette első szüleinket. Maradj a régi pontoknál: az egyetlen témád Krisztus, az egyetlen célod, hogy az embereket Krisztushoz vezesd, az egyetlen dicsőséged Krisztus dicsősége. Urad mellett állva, és egyedül ott, a mai naptól az utolsó napig, boldog, megbecsült és szent életet fogsz biztosítani. Görögországról azt mondták bukása után, hogy annyira tönkrement, hogy Görögországot keresheted Görögországban, és nem találod. Attól tartok, azt kell mondanom, hogy az evangélium egyes állítólagos hirdetői olyan messze távolodtak tőle, hogy nem találod meg az evangéliumot az ő evangéliumukban, sem magát Krisztust az általuk hirdetett Krisztusban. Néhányan olyan messzire távolodtak el a nagy, alapvető lélekmentő igazságtól, - amelyen túlra senkinek sem szabadna gondolnia, hogy tovább merészkedjen -, hogy a kereszténységből immár semmit sem őriznek meg, csak a nevét. Minden, ami az igazságon túl van, hazugság; minden, ami a kinyilatkoztatáson túl van, a legjobb esetben is csak mellékes dolog, és nagy valószínűséggel csak vénasszonyos mese, még ha férfi nemű is az, aki kitalálta. Álljatok szilárdan színeitek mellett ti, akik remélitek, hogy az Úr használni fog benneteket. Maradjatok meg úgy, hogy húsz év múlva is tündökölve találjanak benneteket az emberek Jézusért, és mutassátok a helyet, ahol a Megváltó megtalálható, ahogyan most is teszitek. Legyen Jézus Krisztus a ti ultimátumotok! Munkád akkor van elvégezve, ha lelkeket vezetsz Jézushoz, és segítesz ott tartani őket, azáltal, hogy te magad is "állhatatos, rendíthetetlen" vagy. Ne hagyd magad elragadtatni hivatásod reménységétől, hanem ragaszkodj szilárdan még az egészséges beszédeknek *formájához* is, mert lehet, hogy a forma elengedésével a lényeget is elveszíted.

**II.**

11. Most, hogy némileg örültünk a csillag fényének, lássuk, hogy tudunk-e **Bölcsességeket gyűjteni a bölcsektől**.

12. Talán hallottátok a "sokat beszélő" hagyományt arról fecsegni, hogy kik voltak e bölcsek, honnan jöttek és hogyan utaztak. A görög egyházban, azt hiszem, tudják a számukat, a nevüket, a kíséretük jellegét, és azt, hogy milyen díszek voltak a dromedárjaik nyakán. Azokat a részleteket, amelyek nem találhatók meg Isten igéjében, tetszés szerint elhihetitek vagy sem, és bölcsen teszitek, ha velünk együtt kedvetek telik abban, hogy nem hisztek el hiszékenyen túl sokat. Csak azt tudjuk, hogy bölcsek voltak, keletről jött bölcsek, valószínűleg a régi perzsiai vallásból - a csillagok figyelői, ha nem is imádói. Nem spekulálunk róluk, hanem tanulunk tőlük.

13. Nem elégedtek meg azzal, hogy megcsodálták a csillagot, összehasonlították más csillagokkal, és feljegyzéseket készítettek róla, , hogy pontosan mikor jelent meg, hányszor villogott, mikor mozgott, stb; hanem ***gyakorlatilag hasznosították a csillag tanítását.*** Sokan hallgatják és csodálják Isten szolgáit, de nem elég bölcsek ahhoz, hogy megfelelően és helyesen használják fel a prédikációt. Észreveszik a prédikátor nyelvének sajátosságait, hogy mennyire hasonlít az egyik hitszónokra, mennyire nem hasonlít a másikra; hogy nem köhög-e túl gyakran, vagy nem beszél-e túlságosan torokból; hogy nem túl hangos-e vagy túl halk; hogy nem vidékies-e a hangja, nincs-e benne valami köznapi beszéd, amely közönségesen közelít az átlagemberekéhez; vagy másrészt, hogy nem túlságosan viragos-e a dikciója. - - Az ilyen ostobaságok, mint ezek, állandó megfigyelései azoknak az embereknek, akiknek a lelkéért fáradunk. Elpusztulnak, (a kárhozat felé haladnak) és mégis ilyen apróságokkal játszadoznak. Sokan csak azért mennek Isten házába, hogy ilyen szánalmas módon kritizáljanak. Láttam őket még operaszemüveggel is idejönni, mintha azért jöttek volna ide, hogy egy színészt vizsgáljanak meg, aki azért él és dolgozik, hogy a szabadidejüket elszórakoztassa. Ez a bolondok sportja; de **ezek bölcs emberek voltak**, tehát **gyakorlatias emberek**. Nem váltak csillagvizsgálókká, és nem álltak meg a figyelemre méltó csillag megcsodálásánál; hanem azt kérdezték: "Hol van Ő, aki a zsidók királyának született? Mert láttuk a csillagát keleten, és azért jöttünk, hogy imádjuk őt". Azonnal elindultak, hogy megtalálják az újszülött királyt, akinek eljövetelét a csillag jelezte. - - Ó, kedves hallgatóim, mennyire szeretném, ha ti is ilyen bölcsek lennétek! Inkább a valaha elhangzott legunalmasabb prédikációt tartanám, mint a valaha elhangzott legragyogóbbat, ha azzal a szegényes prédikációval egészen el tudnálak vezetni benneteket magamtól, hogy az Úr Jézus Krisztust keressétek. Ez az egyetlen dolog, ami engem érdekel. Ki fogsz-e engem már egyszer kielégíteni azzal, hogy az én Uram és Mesterem után érdeklődsz? Vágyom arra, hogy azt mondjátok: "Miről beszél ez az ember? Megváltóról beszél; mi magunknak óhajtjuk megszerezni azt a Megváltót. Krisztus vére általi bűnbocsánatról beszél; arról beszél, hogy Isten leszállt az emberek közé, hogy megmentse őket; ki fogjuk deríteni, hogy van-e valóság e bűnbocsánatban, van-e igazság e megváltásban. Keressük Jézust, és megtaláljuk magunknak azokat az áldásokat, amelyekről azt állítja, hogy benne vannak elraktározva". Ha hallanám, hogy mindannyian ezt mondjátok, kész lennék meghalni az örömtől.

14. Nem jó nap-e ez arra, hogy elinduljatok, hogy megtaláljátok a Megváltótokat? Néhányan közületek, akik sokáig halogattátok ez eddig, nem lenne-e jó, ha azonnal elindulnátok, mielőtt ez a lejáró év utolsó napját látná? Úgy tűnik, hogy **ezek a bölcsek azonnal elindultak, amint felfedezték a csillagot:** nem tartoztak azok közé, akik elég ostobák felesleges késlekedéssel vesztegetni az időt. "Ott van a csillag" - mondták - "induljunk el az irányítása alatt. Nem elégszünk meg egy csillaggal, megyünk, hogy megtaláljuk a Királyt, akinek a csillaga ez!" Így hát azonnal és elszántan elindultak, hogy megtalálják Krisztust.

15. Mivel bölcsek voltak, ***kitartóan keresték őt***. Nem tudjuk megmondani, milyen messzire utaztak. Az utazás rendkívül nehéz volt azokban az időkben. Ellenséges törzseket kellett elkerülni, át kellett kelni a Tigris és az Eufrátesz széles folyóin, és nyomnélküli sivatagokon kellett áthatolni; de ők nem törődtek a nehézségekkel és a veszélyekkel. Jeruzsálembe indultak, és Jeruzsálembe meg is érkeztek, a zsidók királyát keresve. - - Ha igaz, hogy Isten magára vette a mi természetünket, akkor el kell határoznunk, hogy megtaláljuk őt, bármi áron. Ha a földkerekséget kell megkerülnünk, hogy megtaláljuk a Megváltót, a távolságnak és a költségeknek semmit sem szabad jelentenie, amíg csak eljuthatunk hozzá. Akár a föld szívében, akár a mennyei magasságokban van a Krisztus, nem szabad megpihennünk, amíg el nem jutunk hozzá. - - A bölcsek hamarosan összegyűjtöttek mindent, ami szükséges volt az expedíciójukhoz, tekintet nélkül a költségekre; és elindultak a csillagot követve, hogy felfedezzék a föld királyainak Fejedelmét.

16. Végül Jeruzsálembe érkeztek, és itt újabb próbatételek vártak rájuk. Nagy gondot okozhatott nekik, amikor megkérdezték: "Hol van, aki a zsidók királyának született?", s az emberek pedig úgy rázogatták a fejüket, mintha a kérdést üres kérdésnek tartanák. A fővárosban sem a gazdagok, sem a szegények nem tudtak semmit Izrael királyáról. A bordalos sokaság így válaszolt: "Heródes a zsidók királya. Vigyázz, hogyan beszélsz más királyról, mert még a fejednek kell felelnie érte. A zsarnok nem tűri meg a vetélytársát." - - A bölcsek még jobban megdöbbenhettek, amikor megtudták, hogy Heródes nyugtalan és háborog. Ők örömmel gondolták, hogy megszületett az, aki az aranykorszakot fogja bevezetni; Heródes arca azonban még feketébb lett, mint valaha, ha csak a zsidók királyának puszta említése is felmerült. A szeme villogott, és mennydörgésfelhő borult a homlokára; sötét gyilkossági tett lesz belőle, bár egyelőre elrejti a rosszindulatát. - - Jeruzsálem utcáin zűrzavar uralkodik, mert senki sem tudja, mit tesz a zord Heródes, most, hogy a "Hol van az, aki a zsidók királyának született?" kérdés felrázta. Izgalom támadt tehát Jeruzsálemben, kezdve a palotától; de ez nem tántorította el a bölcseket a megígért Herceg keresésétől. Nem csomagoltak össze, nem mentek vissza, és nem mondták: "Hiába próbáljuk felkutatni ezt a kétes személyiséget, aki még abban az országban is ismeretlen, amelynek királya, és akit úgy tűnik, hogy borzasztóan nem szívesen látnak azok, akik az alattvalói lesznek. Egy más napra kell hagynunk a kérdés megoldását: "Hol van az, aki a zsidók királyának született?". "

17. Ezeket a komolyan gondolkodó keresőket (bölcseket) nem csüggesztették el a papság és a tanult emberek, amikor összejöttek. A kérdést a főpapoknak és az írástudóknak tették fel, és ők válaszoltak is a kérdésre, hogy hol fog megszületni Krisztus, de közülük egyetlen aranyfiú sem akart a bölcsekkel tartania, velük együtt elmenni, hogy megkeresse ezt az újszülött Királyt. Furcsa közöny! Sajnos, milyen gyakori! Azok, akiknek vezetőknek kellett volna lenniük, nem voltak vezetők; még csak követői sem akartak lenni annak, ami jó, mert nem volt szívük Krisztushoz. - - A bölcsek felülemelkedtek ezen a súlyos csüggedésen. Ha a klérus nem akart segíteni nekik, akkor maguktól mentek Jézushoz. Ó, kedves barátom, ha bölcs vagy, azt fogod mondani: "Egyedül is megtalálom Krisztust, ha senki sem csatlakozik hozzám: ha a föld középpontjáig ások, megtalálom őt; ha a nap felé repülök, megtalálom őt; ha mindenki elhárít is magától engem, megtalálom őt; ha az evangélium szolgái közömbösnek tűnnek is irántam, megtalálom őt: a régi idők mennyországa erőszakot szenvedett, Isten országát az erőszakosok erőszakkal foglalták el, én is meg fogom találni őt." - - Az első keresztényeknek hátra kellett hagyniuk az akkori idők minden felhatalmazott tanítóját, és magukban kellett kijönniük: nem lesz furcsa, ha nektek is ugyanezt kell tennetek. Boldog nap lesz, ha elhatározod, hogy áradásokon és lángokon keresztül mész, hogy megtaláld Krisztust; mert Őt meg fogod találni. Ezek az emberek tehát bölcsek voltak, mert miután elkezdték a keresést, kitartottak benne, amíg meg nem találták az Urat, és nem imádták őt.

18. Figyeljük meg, hogy bölcsek voltak, mert amikor ismét meglátták a csillagot, "***nagyon nagy örömmel örvendeztek".*** Miközben a jeruzsálemi papok között kérdezősködtek, tanácstalanok és gondterheltek voltak, de amikor a csillag ismét felragyogott, megnyugodtak és tele voltak örömmel: ezt az örömüket ki is fejezték, úgyhogy az evangélista fel is jegyezte. Manapság “nagyon bölcs emberek” szükségesnek tartják, hogy elnyomjanak minden érzelmet, és úgy tűnjenek, mint a kőből vagy jégből készült emberek. Bármi történjék is, ők sztoikusak maradnak, és messze a közönséges tömeg lelkesedése fölé emelkednek. Bámulatos, hogyan változnak a divatok, és az ostobaság a filozófiát helyettesíti. - - De ezek a bölcsek eléggé gyerekek voltak ahhoz, hogy örüljenek, amikor a tanácstalanságuk véget ért, és a tiszta fény felragyogott. Jó jel, ha az ember nem szégyelli, hogy örül amiért egyértelmű, félreérthetetlen bizonyságtételt hall az Úr Jézus mellett. Jó látni, amikor a nagy ember leszáll a piedesztáljáról, és mint egy kisgyermek, örül, ha a kereszt egyszerű történetét hallja. Adjátok nekem azt a hallgatót, aki nem keresi a finomságokat, hanem azt kiáltja: "Vezess engem Jézushoz! Jézust akarom, vezess hozzá, mert semmi más nem felel meg nekem". - -Valóban, ha az emberek igazán ismernék a dolgok értékét, jobban örülnének az evangélium hirdetőjének, mint földi királyuknak. Ha az üdvösség hírnökeinek lába áldott, mennyivel inkább a nyelvük, amikor a Megváltó hírét közvetítik. - - Ezek a bölcsek, minden misztikus műveltségükkel együtt, nem szégyelltek örülni annak, hogy egy kis csillag adta nekik a sugarát, hogy Jézushoz vezesse őket. Mi is velük együtt örülünk a tiszta evangéliumi szolgálatnak. Számunkra minden más sötétség, szomorúság és a lélek bosszúsága; de ami a mi dicsőséges Urunkhoz vezet minket, az szellem, világosság és élet. Jobb, ha nem süt a nap, minthogy ne hirdettessék az evangélium. Úgy gondoljuk, hogy egy ország aszerint virágzik vagy hanyatlik, ahogyan az evangélium fénye feltárul vagy visszavonul benne.

19. Most pedig kövessük ezeket a bölcseket egy kicsit tovább. Eljutottak ahhoz a házhoz, ahol a kisgyermek van. Mit fognak tenni? Megállnak és nézik a csillagot? Nem: ***bemennek***. A csillag megáll, de nem félnek elveszíteni a ragyogását, és szemlélik immmár az igazságosság Napját. Nem azt kiáltják: "Látjuk a csillagot, és ez elég nekünk; követtük a csillagot, és ez minden, amit tennünk kellett". Egyáltalán nem. Felemelik a reteszt, és belépnek a csecsemő alázatos lakhelyére. Nem látják többé a csillagot, és nincs is szükségük rá, hogy lássák, mert ott van az, aki a zsidók királyának született. Most már az igazi Fény ragyogott rájuk a gyermek arcáról; meglátják a megtestesült Istent!! - - Ó, barátaim, milyen bölcsek lesztek, ha, amikor valaki Krisztushoz vezet benneteket, nem nyugszotok meg az ő vezetésében, hisz magatoknak kell meglátnotok Krisztust. Mennyire vágyom arra, hogy belépjetek a titok közösségébe, átlépjetek az ajtón, eljöjjetek, és meglássátok a kisgyermeket, és meghajoljatok előtte. Amiatt sírunk és aggódunk, hogy oly sokan annyira bölcstelenek. Mi csak a vezetőik vagyunk, de ők hajlamosak minket a végcéljukká tenni. Mi mutatjuk az utat, de ők nem követik az utat; bámulnak minket. - - A csillag eltűnt; megtette a dolgát, és eltávozott: Jézus megmaradt, és a bölcsek benne élnek. Vajon lesz-e valaki közületek olyan ostoba, hogy csak a halandó prédikátorra gondol, és elfelejti az örökké élő Megváltót? Gyertek, legyetek bölcsek, és siessetek azonnal a ti Uratokhoz!

20. Ezek az emberek végülis bölcsek voltak - és példájukat ajánlom nektek -, mert amikor meglátták ***a gyermeket, imádták***. Nem a kíváncsiság kielégítése volt a vágyuk, hanem az áhítat gyakorlása. Nekünk is imádnunk kell a Megváltót, különben soha nem üdvözülünk általa. Ő nem azért jött, hogy eltörölje bűneinket, és aztán hagyjon hogy istentelenül és önfejűen éljünk. Ó, ti, akik még soha nem imádtátok Isten Krisztusát, késztessétek magatokat arra, hogy ezt azonnal megtegyétek! Ő Isten, mindenek felett, áldott mindörökké, imádjátok őt! - - Láttátok-e valaha eddig Istent ilyen imádandó formában? Íme, meghajlítja az eget; a szél szárnyán halad; tűzlángokat szór; beszél, és rettentő tüzérsége megrázza a hegyeket: rémülten imádjátok. Ki ne imádná a nagy és rettenetes Jehovát? De nem sokkal jobb-e itt szemlélni őt, a ti természetetekkel szövetségben, pólyába burkolva, mint bármely más gyermek, gyengén, tehetetlenül, hozzátok legközelebb állóként? Nem fogjátok-e imádni Istent, amikor így leszáll hozzátok a ti szintetekre, és testvéretekké válik, aki a ti üdvösségetekre megszületik? Itt maga a természet sugallja az imádatot: ó, a kegyelem hadd teremtse meg azt! Siessünk imádni oda, ahová pásztorok, bölcsek és angyalok vezettek.

21. Itt álljon meg prédikációm, ahogy a csillag is megállt. Lépjetek be a házba és imádjátok Őt! Felejtsétek el a prédikátort! Hadd ragyogjon a csillag fénye más szemeknek. Jézus azért született, hogy ti újjászülethessetek. Azért élt, hogy ti élhessetek. Meghalt, hogy ti meghaljatok a bűnnek. Feltámadt, és ma közbenjár a vétkesekért, hogy általa megbékéljenek Istennel. Jöjjetek hát; higgyetek, bízzatok, örüljetek, imádjátok! Ha nincs aranyatok, tömjénetek vagy mirhátok, hozzátok el hiteteket, szereteteteket, bűnbánatotokat, és Isten Fia előtt leborulva adjátok meg neki szívetek tiszteletét.

**III.**

22. És most rátérek a harmadik és egyben utolsó pontomra, amely a következő: **CSELEKEDJÜNK BÖLCSEKKÉNT A CSILLAGUNK FÉNYE ALATT.** Mi is kaptunk fényt, hogy elvezessen minket a Megváltóhoz: Mondhatnám, hogy számunkra sok csillag ragyogott fel erre az áldott célra. Ezen a ponton azonban megelégszem azzal, hogy kérdéseket teszek fel.

23. Nem gondoljátok-e, **hogy van számotokra valami** **fény a ti sajátos hivatásotokban**, valami hívás Istentől a ti foglalkozásotokban? Hallgassatok rám, és aztán hallgassatok Istenre. Ezek az emberek a csillagok figyelői voltak; ezért egy csillagot használt a hívásukra. Nem sokkal később néhány másik férfi halász volt; és az Úr Jézus egy csodálatos halfogás révén tudatosította bennük felsőbbrendű hatalmát, majd elhívta őket, hogy legyenek emberek halászai. Egy csillagásznak egy csillag; egy halásznak egy hal. A nagy Halász Mesternek minden kiválasztottja számára van egy-egy csalija, és gyakran a saját hivatásuk egy pontját választja ki, hogy az legyen a horgon lévő csali. Elfoglalt voltál tegnap a pultodnál? Nem hallottál egy hangot, amely azt mondta volna: "Szerezz igazságot, és el ne add"? Amikor tegnap este bezártad a boltot, nem jutott eszedbe, hogy hamarosan utoljára kell bezárnod? Kenyeret sütsz, és soha nem kérdezed magadtól: "Vajon a lelkem evett-e a mennyei kenyérből?"? Földműves vagy? A földet műveled? Isten soha nem szólt hozzád azokon a barázdált földeken és ezeken a változó évszakokon keresztül, és nem váltotta ki belőled azt a vágyat, hogy a szíved megművelje és bevetesse? Figyeljetek! Isten beszél! Halljátok, ti süketek, mert mindenütt hangok szólnak, amelyek a mennybe hívnak benneteket. Nem kell mérföldeket mennetek, hogy kapcsolatot találjatok köztetek és az örök kegyelem között: a távíró drótjai az út két oldalán vannak, Isten és az emberi lelkek közel vannak egymáshoz. Mennyire szeretném, ha közönséges foglalkozásotokra úgy tekintenétek, mint amely magában rejti a magas hivatásotok ajtaját. Ó, bárcsak a Szentlélek kedvenc elfoglaltságaitokat az Ő kegyelmi munkájának lehetőségévé változtatná, mit lelketeken végez. Ha nem is a csillagok között, de a kert virágai, a hegyek állatai, vagy a tenger hullámai között talán talál egy hálót, amelybe Krisztusért bevonhat téged. Szeretném, ha azok közületek, akik arra a következtetésre jutottak, hogy a hivatásuk soha nem vonzhatná őket Krisztushoz, megnéznék, hogy csakugyan nem lehetne ez így. Hangyáktól, fecskéktől, darvaktól és nyulaktól kell tanulnunk; bizonyára soha nem leszünk híján a tanítóknak. - - Valóban úgy tűnt, hogy egy csillag igen valószínűtlen dolog arra, hogy a keleti bölcsek célhoz vezesse, és mégis az volt a legjobb vezető, akit csak találni lehetett; és így tűnhet számodra is, hogy a te dolgod valószínűtlen dolog arra, hogy Jézushoz vezessen, és mégis az Úr felhasználhatja. - - Lehet, hogy sok balkezes gondviselésben, (keserű próbatételben) van üzenet az Úrtól számodra; lehet, hogy egy szamár szájából bölcsességre hívó hang érkezik hozzád; lehet, hogy egy bokorból szent életre való hívás riaszt fel, lehet, hogy egy falról figyelmeztetés villan rád, vagy lehet, hogy az éjszaka csendjében, amikor mély álom borul az emberekre, egy látomásban szól hozzád az ÚR. Csak légy kész meghallani, és Isten megtalálja a módját, hogy beszéljen hozzád. Válaszolj úgy a kérdésre, ahogy a bölcsek válaszoltak volna, és mondd: "Igen, a mi hivatásunkban ott van egy Krisztushoz való hívás".

24. Akkor megint csak: ***mi mást tehetnénk te és én jobbat ebben az életben, mint hogy Krisztust keressük!*** A bölcsek minden más törekvést jelentéktelennek tartottak ehhez képest. "Ki fog foglalkozni azzal a csillagvizsgálóval és ki fogja figyelni a többi csillagot?" Megrázzák a fejüket, és azt mondják, hogy nem tudják: ezekre a dolgokra várni kell, nem sürgősek; látták az Ő csillagát, és Őt imádni fogják. Ez a fontos. De ki fog gondoskodni a feleségükről, a családjukról és minden másról, amíg megteszik ezt a hosszú utat? Azt felelik, hogy minden kisebb dolognak alárendeltnek kell lennie a legnagyobb dolognak. A dolgokat arányosan kell venni, és a zsidók Királyának keresése, aki minden nemzet vágya, olyannyira elsődleges, hogy minden másnak el kell tűnnie mellette. - - Nem vagytok ti is elég bölcsek ahhoz, hogy ilyen értelmes módon ítéljetek? Nem gondoljátok-e, kedves barátaim, hogy jó lenne az egész holnapot Jézus keresésére fordítani? Szabadidős nap lesz, tudnátok-e jobban eltölteni, mint a Megváltótok keresésével? Ha egy hetet szánnátok rá, és teljesen a saját lelketekre és Krisztus keresésére fordítanátok, nem lenne-e jól eltöltve? Hogyan tudnál úgy élni, hogy a lelked közben veszélyben van? Ó, bárcsak azt mondanád: "Rendbe kell tennem ezt a dolgot; ez egy nagyon fontos dolog, és biztosítanom kell a biztonságát". Ez nem lenne más, mint józan ész (gondolkodás). Ha lovaskocsit vezetsz, és valami elszakad, nem állítod-e meg a lovat, és nem hozod rendbe a hámot? Hogyan is mehetnél tovább az élet szekerével, ha a felszerelése nem működik, és egy esés örökös pusztulást jelent? Ha a balesettől való félelmedben megállsz a vezetésben, hogy rendbe hozd a csatot, akkor könyörgöm, hogy állíts meg mindent és mindenkit, hogy gondoskodj a lelked biztonságáról! Nézd meg, hogyan ellenőrzi a mérnök a biztonsági szelepet: megelégszel-e a kétségbeejtőbb kockázatokkal? Ha a házad nem lenne biztosítva, és veszélyes üzletet folytatnál, valószínű, hogy rendkívül nyugtalan lennél, amíg ezt az ügyet el nem intézted: de a lelked nincs biztosítva, és lehet, hogy örökké égni fog, - nem fogsz rá vigyázni? Kérlek, légy igazságos önmagadhoz, - légy kedves saját lelkedhez. Ó, gondoskodj az örökkévaló jólétedről. Nem biztos, hogy ma hazaérsz vacsorára. Az élet olyan törékeny, mint a pókháló. Lehet, hogy a pokolban leszel, mielőtt az óra egyet üt! Emlékezz erre. Még egy lépés sem választ el téged az Isten jelenlétéből rád szakadó az örök pusztulástól, ha még nem vagy megújulva; és az egyetlen reményed az, hogy megtalálod a Megváltót, bízol a Megváltóban, engedelmeskedsz Neki. Ezért, mint ezek a bölcsek, tegyetek félre mindent, és induljatok el most egy komoly, határozott, kitartó erőfeszítéssel, hogy megtaláljátok Jézust. Azt akartam mondani, hogy határozzátok el, hogy megtaláljátok Jézust, vagy meghaltok; de megváltoztatom a szavakat, és azt mondom: - határozzátok el, hogy megtaláljátok őt, és éljetek.

25. Amikor közel kerülünk Jézushoz, tegyük fel magunknak ezt a kérdést: "***Többet látunk-e Jézusban, mint mások***?" Mert ha igen, akkor Isten választottjai vagyunk, akiket Isten tanított, akiket az ő Lelke világított meg. A Szentírásban azt olvassuk, hogy amikor ezek a bölcsek meglátták a kisgyermeket, leborultak és imádták őt. Más emberek talán bejöttek, meglátták a gyermeket, és azt mondták: "Sok gyermek éppolyan érdekes, mint e szegény asszonynak a csecsemője". Valóban, de ahogy ezek az emberek néztek, *látták*: nem minden gyermekszem ilyen áldott. A látó szemek a Mindent Látó ajándékai. A testi szemek vakok; de ezek az emberek meglátták a Végtelent a csecsemőben; a emberi természeten keresztül ragyogó Istenséget; a pólya alatt rejtőző dicsőséget. Kétségtelenül szellemi (isteni) ragyogás volt e páratlan gyermek körül! Azt olvassuk, hogy Mózes apja és anyja látták, hogy "szép a gyermek"; látták, hogy "szép volt Isten előtt", mondja az eredeti szöveg. De amikor ezek a választott emberek meglátták azt a szentet, akit a Magasságbeli Fiának neveznek, olyan dicsőséget fedeztek fel benne, amely teljesen ismeretlen volt azelőtt. Akkor az ő csillaga felemelkedett számukra: Ő lett mindenük mindenben, és teljes szívükből imádták. - - Felfedeztétek-e ti is ezt a dicsőséget Krisztusban? - - "Ó!" - mondja valaki - "Mindig Krisztuson és az ő dicsőségén hárfázol. Te egy gondolat embere vagy!" Pontosan így van. Az én egyetlen gondolatom az, hogy ő "teljesen kedves", és hogy nincs semmi sem a mennyen kívül, sem a mennyben, ami hozzá hasonlítható lenne, még a legalacsonyabb és leggyengébb állapotában is. Láttál már valaha ennyit Jézusban? Ha igen, akkor az Úré vagy; menj, és örülj benne. Ha nem, imádkozz Istenhez, hogy nyissa meg szemeidet, amíg a bölcsekhez hasonlóan meglátod és imádod őt.

26. Végül pedig tanuljátok meg ezektől a bölcsektől, hogy ***amikor imádták, nem engedték, hogy az pusztán üres kézzel való imádás legyen***. Kérdezd meg magadtól: "Mit adjak az Úrnak?". Meghajolva a kisgyermek előtt, "aranyat, tömjént és mirhát", a legjobb nemesfémet és a legjobb fűszereket ajánlották fel; ajándékot a királynak aranyból, a papnak tömjénből, a gyermeknek mirhából. A bölcsek nagylelkű emberek. Az odaszánás (odszenteltség) a legjobb nevelés (legjobb iskola). Ma azt tartják bölcsnek, ha valaki mindig kap; de a Megváltó azt mondta: "Jobb adni, mint kapni". Isten az alapján ítéli meg szívünket, ami spontán módon jön belőle: ezért a pénzért vásárolt édes nád akkor kedves számára, ha ingyen adjuk. Nem adóztatja meg szentjeit, és nem fárasztja őket tömjénnel; de örömmel látja bennük azt az igazi szeretetet, amely nem tudja magát puszta szavakkal kifejezni, hanem aranyat és mirhát, a szeretet cselekedeteit és az önmegtagadás tetteit kell használnia hálájának jelképeiként. Testvérek, sohasem fogtok a boldogság szívébe jutni, amíg önzetlenek és nagylelkűek nem lesztek; ti sokszor még csak a vallás keserű héját rágcsáljátok, az édes magból sohasem ettetek, amíg nem éreztétek, hogy Isten szeretete áldozatra kényszerít benneteket. Nincs semmi az igaz hívő erejében, amit ne tenne meg az ő Uráért: nincs semmi a vagyonában, amit ne adna neki, nincs semmi önmagunkban, amit ne szentelnénk az ő szolgálatára.

27. Adjon Isten nektek teljes kegyelmet, hogy Jézushoz jöjjetek, hozzá megérkezzetek, még ha ennek a prédikációnak a csillagfényénél is, az ő szeretetéért! Ámen.

{a} {Meghatalmazott: Teljes hatalommal felruházott, különösen egy szuverén uralkodó helyetteseként, képviselőjeként vagy követeként; abszolút hatalmat vagy tekintélyt gyakorol. OED

*Fordítás: DeepL Translator; Lektorálás: Borzási Sándor, 2023. dec. 23. Marosvásárhely.* [*sborzasi@yahoo.com*](mailto:sborzasi@yahoo.com)

**A távoliak, közel… s a közeliek, távol…**

***Charles H. Spurgeon prédikációja***

*Elhangzott 1889. augusztus 11-én, vasárnap délután, Londonban, a Newingtoni Metropolitan Tabernacle-ben.*

Forrás: C.H.Spurgeon: The Far Off, Near; The Near, Far Off. Sermon No. 2325. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 39. p. 433.

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/2325-far-off-near/>

**Textus: Mt 2,1-4**

***1******A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:******2******Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.******3******Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.******4******És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?***

1. Nem fogom kifejteni az egész szakaszt, amelyet felolvastam, mint textust; de szeretnék segíteni nektek abban, hogy ebből az ismerős elbeszélésből néhány tanulságot gyűjtsetek.

2. ***"Amikor Jézus megszületett".*** Amint Krisztus megszületik, azonnal felindulás (megmozdulás, felháborodás) történik. Még nem szólt egy szót sem; még nem tett csodát; még nem hirdetett egyetlen tanítást sem; de "amikor Jézus megszületett", már az első pillanatban, miközben még csak csecsemősírást hallasz, és csak csecsemőgyengeséget látsz, mégis, nyilvánvaló a hatása a világra. "Amikor Jézus megszületett, bölcsek jöttek keletről", és így tovább. Még egy csecsemő Megváltóban is végtelen hatalom van. - - Amikor Jézus megszületik a szívben, és csak a leggyengébb impulzusok vannak még ott az igazságosság és megtérés felé, a bűnnel szemben, akkor egész természetünkben felfordulást okoz. A legtávolabbi képesség is érzi, hogy valami csodálatos történt. Amikor Krisztus, a dicsőség reménysége megformálódik bennünk, szent forradalom kezdődik el a szívben. - - Amikor Krisztus megszületik egy faluban, egy városban, egy helységben, az első megtért bűnös, - az első szabadtéri prédikáció, amelyet hirdettek, a szent irodalom első osztogatása – felfordulást (háborúságot) okoz. Bámulatos, milyen hamar felfedi ez magát. Valakit vagy valakiket megérint, hogy Krisztus eljött; nem lehet elrejteni. Az első meggyújtott gyufa nagy lángot vet. A Názáreti Jézus olyan erős tényező az elme világában, hogy alighogy ott van a legnagyobb gyengeségében, újszülött királyként, máris uralkodni kezd. - - Mielőtt trónra lépne, barátai ajándékokat hoznak neki, ellenségei pedig a halálát tervezik. Ó, bárcsak az Úr Jézus itt lenne ma este, ha csak újszülött Királyként is, néhány szívben! - - Lesz eredménye Krisztus eljövetelének, még akkor is, ha nagyon gyengén prédikálom őt, még akkor is, ha azt mondhatjátok, hogy csak egy csecsemő Krisztust tudok elhozni nektek, még akkor is, ha a beszédem ereje cserbenhagy, és csak a maga kicsinységében mutatom be őt, nem pedig a maga nagyságában. Amikor Krisztus megszületik, amikor Krisztust csak gyengén prédikáljuk, amikor Krisztust csak alig dadogva hirdetjük, nagy eredmény születik belőle, és az ő neve dicsőségessé válik.

3. Krisztus eljövetelének ***két eredménye*** volt, mint ahogy mindig is lesz: mert ***ez a Gyermek nemcsak Megváltó egyesek számára, hanem mások számára botránykő.*** Az ő evangéliuma vagy "az élet illata az életre ", vagy pedig "a halál illata a halálra". - - Először is szeretném, ha észrevennétek a felkiáltás hangját, amelyet az első versben találunk. "Amikor Jézus megszületett, ***íme…*". Ecce! Íme!** Van valami, amit meg lehet nézni, valami jó, amibe érdemes beletekinteni. Nézzétek meg! - - ***Itt vannak távoli emberek, akik nagyon közel jönnek***. Bölcsek jönnek keletről, és imádják a csecsemő Krisztust; de van valami, amire nem írják rá, hogy "íme", mégis szomorúan figyelmet érdemel. ***Itt vannak közeli emberek, akik messze vannak,*** Heródes, Jeruzsálem lakói, a főpapok és az írástudók. Olyan messze vannak Krisztustól, mintha a távoli keleten született volna, míg a távoli vidéken élők olyan közel kerültek hozzá, mintha ők maguk Betlehemben éltek volna. - - Tehát erről a két dologról kell ma este beszélnem, először is arról a rendkívüli tényről, hogy *sok távoli ember közel került, és arról a szomorú,* de majdnem ugyanilyen rendkívüli tényről, hogy *sokan, akik látszólag nagyon közel vannak, soha nem kerülnek igazán közel Jézushoz*.

I.

4. Kezdjük tehát az elején. **VANNAK TÁVOLIAK, AKIK KÖZEL KERÜLNEK.**

5. Isten azt menti meg, akit akar; az ő kegyelme a legszuverénebb. Ha velem együtt látnál ily sok embert Krisztushoz vezetve, bizony csodálkoznál velem együtt gyakran azon, hogy miért ők lettek hozzá vezetve. Gyakran láttam, hogy az utolsókból elsők, s az elsőkből utolsók lettek; olyan emberek tértek meg, akiknek megtéréséről álmodni sem mertem volna, míg más emberek, akikért reménykedtem, és akikért imádkoztam, megtéretlenek maradtak. Nagyon elragadó, és egyben nagyon ámulatbaejtő is észrevenni azt a különös módot, ahogyan Isten kegyelme kiválasztja az embereket, és azokat a csodálatos intézkedéseket, amelyeket a kegyelem Istene alkalmaz, hogy ezeket az embereket Jézus lábaihoz vezesse.

6. Nos, először is, ezek az emberek ***bölcsek***, - mágusok, a csillagászat tanulói -, az ősök tudományában jártasak voltak. A filozófiájuk nem volt helyes (igaz); körülbelül annyira volt igaz, mint a modern filozófia, ami nem mond sokat. Nagyon abszurd dolgokban hittek ezek a mágusok, majdnem olyan abszurd dolgokban, mint a mai tudósok; talán nem egészen olyan nevetségesekben, mert a tudomány egyre abszurdabbá vált, különösen az utóbbi időben; de ezek az emberek a korabeli filozófia professzorai voltak. Ők voltak a bölcsek. Ha Médiából származtak, akkor valószínűleg tűzimádók voltak, vagy a természeti elemek imádói. - -Az ő bálványimádásuk a bálványimádás kifinomult formája volt, amit semmikép sem lehet mentegetni; de mégis, ha lehet választani valamit, ahol minden rossz, akkor ez talán egy kicsit jobb, mint némelyik másik. Nagyon nagy tanulók, érdeklődők voltak, amennyire világosságuk volt; a tudásra és a bölcsességre törekedtek. - - Nos, az igazat megvallva, nem sok ilyen ember jön Krisztushoz. Az ő tanítása túl egyszerű számukra; ő maga túl közel teszi a fejszét a fa gyökeréhez; a tanítása túl egyszerű. Olyan bölcsek, hogy az ő bölcsessége megzavarja őket. Sokat tudnak, - úgy vélik -; s amikor az ő jobb és magasabb tudása beárnyékolja az övékét, nem tudják elviselni, hogy engedjenek neki. "Nem sok test szerinti bölcs, nem sok hatalmas, nem sok nemes hívatik el". - - De itt Isten végtelen szuverenitása ezeket a bölcseket hívja el először. Nem, nem azt kell mondanom, hogy *először*, mert a *pásztorok* jöttek előbb; de a pásztorok *mellett* az Úr ezeket a távoli keletről származó bölcseket hívja el. Egyesek megjegyezték, s igen helyesen, hogy a pásztorok nem tévesztették el az utat; azonnal eljutottak Krisztushoz; míg a bölcsek, még ha egy csillag vezette is őket, mégis eltévesztették az utat és Betlehem helyett Jeruzsálembe mentek, és Heródes palotájában érdeklődtek, ahelyett, hogy az istállóba mentek volna, ahol Krisztus született. Mindazonáltal mégis eljutottak Krisztushoz, még ha kerülő úton jöttek is, és elkövettek egy-két hibát. - - Itt volt a csoda, hogy eljöttek; és ha ma este olyanokhoz szólok – s ezt legnagyobb tisztelettel szeretném tenni - akik az emberi bölcsességben jeleskednek, mennyire szeretném, ha az isteni tudományt összekapcsolnák az emberi tudományukkal; és ha sokat tudnak is, mégis azt kívánom, hogy minden tudásukkal együtt ismerjék meg Krisztust, és minden tudásukkal együtt kapjanak értelmet; mert a megfeszített Krisztus tudománya a legkiválóbb minden tudomány közül. Ez a központi Nap, amely körül minden igaz tudomány a maga helyén forog; és boldog az az ember, akinél a tudás naprendszerének középpontjában Krisztus áll. Mégis, ha ez így van, nem szűnök meg csodálkozni és áldani Istent, hogy ismét hozott bölcseket, olyanokat, mint Tarsuszi Saul és mint ezek a napkeleti bölcsek, hogy imádják ezt az újszülött Megváltót.

7. Figyeljük meg azt is, hogy ezek az emberek nemcsak bölcsek voltak, ami az egyik oka a csodálkozásunknak, hogy Krisztust keresték, hanem ***messze***, ***keleten éltek***. Nem tudjuk, milyen messziről jöttek, de ez nem is számít; hosszú út volt, és - mindenesetre azokban a napokban - valószínűleg nagyon nehéz út. Amikor ez a Gyermek Betlehemben született, nem tűnt valószínűnek, hogy az imádók Júdeán kívülről érkeznek, vagy hogy olyan távoli vidékekről jönnek, amelyeket maguk a zsidók sem ismertek; Isten azonban kegyelmében mégis **elhívta ezeket az embereket a legtávolabbi keletről.** - - Ó, bácsak az ő szeretete ma este rávilágítana néhány olyan emberre, akik idegenek és jövevények, Izrael közösségétől távolvalók, talán Isten nélkül és remény nélkül élnek a világban! Hívja meg az Ő kegyelme az ilyeneket! Micsoda tömeg vagyunk mi, és milyen furcsa (különös) emberek lehetnek itt, akiket egyikünk sem tudna leírni! A ma reggeli prédikáció után valaki azt mondta nekem, hogy ha ismertem volna az egyik hallgatóm történetét, nem mertem volna olyan pontosan leírni őt, mint ahogyan tettem. Szerencsére nem ismertem azt a hallgatót; örülök, hogy nem ismertem; üzenetemnek annál világosabban kellett Isten hangjaként eljutnia hozzá, mert olyan pontosan jellemezte őt. - - De én ezt az imát fogom Istenhez bocsátani, hogy valaki, aki itt van, akinek még a vallás formája is idegen, valaki, aki még soha nem járt ebben a házban, vagy a keresztyén istentisztelet bármely más helyén, hogy Isten hatalmas hangja hívja el, Krisztus ellenállhatatlan vonzereje vonzza magához, és jöjjön és higgyen a megtestesült Istenben, aki Betlehemben testet öltött, hogy elviselje a mi bűneinket, és magával vigyen minket Isten trónjához. - - Itt volt tehát a kettős csoda, hogy a bölcsek akik Krisztushoz jöttek, valószínűtlen emberek voltak, egy valószínűtlen helyről. Ha rájuk gondolunk, kénytelenek vagyunk azt mondani, ahogyan azt már sokszor énekeltük:

*Milyen édes és félelmes e hely,*

*Itt, Krisztus jelenlétében,*

*Hol az örök szeretet, mint csermely*

*Utat talál szívünkben.*

*Szánd meg a népeket, ó, Isten!*

*Vond a földet magadhoz!*

*Küldd ki győzelemes Igédet,*

*aki távol van, közel hozd!*

8. És ők ***egyedülálló vezetést kaptak,*** nemde? Az éjféli égboltot figyelték, és megpillantottak egy különös csillagot. A csillagászok szerint valószínűleg két bolygó együttállása volt körülbelül ezen a napon. Amikor 1640-ben, vagy ezidőtájt, két bolygó együttállásban volt, csilagászati tények szerint megállapították azt, hogy egy ilyen együttállásnak körülbelül Krisztus születésének idején kellett még bekövetkeznie, és a bölcsek azt hihették, hogy ez egy új csillag. - - Én azonban nem hiszem, hogy ez így lehetett (hogy ez kielégítő magyarázat e csillagra). Valószínűleg nem egyszerűen egy csillag volt, hanem egy markáns megjelenés (jelenség), amely az égbolton mozgott. - - Nos, furcsa dolog volt, hogy meglátják ezt a csillagot, és még furcsább, hogy látva azt, ezt és amazt összerakják, és az asztrológiájukból - mert talán nem nevezhetjük jobb néven a foglalkozásukat - arra következtetnek, hogy valami csodálatos személyiség született ott, Júdeában, és ki kell menniük, hogy megtalálják. Talán hallottak Bálám híres próféciájáról; talán létezhettek közszájon forgó hagyományok az országukban, hogy az Eljövendő Ember Júdeában fog megszületni. Mindez lehetséges; nem tudom; de azt tudom, hogy Isten csodálatos módon elküldte ezt a csillagot. - - *Ha az embereket nem is lehet közönséges módon elérni, Isten az Ő választottait rendkívüli módon vezeti magához*. Ha a csillagok tanulmányozására adják magukat, akkor Isten beleír abba a megvilágított könyvbe, amelyet olvasni szoktak, és ott új betűt látnak, és valami újat tanulnak az ő akaratáról. - - Tapasztaltam, hogy az Úr találkozik, s megszólíthatja az emberekkel a gonoszság közepette, éppen a bűn elkövetése közben. Ismertünk olyan embereket, akiket a legkülönlegesebb balesetek és a körülmények legdöbbenetesebb sorozata sújtott le, olyan embereket, akiket lehetetlennek tűnt elérni. Szeretteim, nincs olyan ember, akit Isten ne érne el. Vannak olyan módjai és eszközei az értelem megvilágosítására, a lelkiismeret felébresztésére és a szív megújítására, amelyekről mi nagyon keveset tudunk. Ne feledjétek, hogy “a Mindenhatóságnak mindenütt vannak szolgái", a mennyben fent, a földön lent és a vizekben a föld alatt. Vannak eszközei arra, hogy az emberek szívéhez férkőzzön, és meg is teszi. Ha másképp nem megy, akkor új csillagokat fog teremteni; épp azt akartam mondani, hogy új eget és új földet fog alkotni, de az övéit magához fogja hívni. - - Amikor Krisztus megszületik, a bölcseknek keletről kell jönniük, és csillagot küld számukra Isten, hogy vezesse őket. - - Talán valami különös körülmények folytán, barátom, te ma este itt vagy. Nagyon valószínűtlennek tűnt, hogy itt legyél; de azért jöttél a tabernákulumba, hogy Isten kegyelme elfogjon, hogy az örök szeretet keze a válladra kerüljön, és hogy Krisztus foglya legyél, hogy mostantól fogva az ő szolgája légy, és csakis az övé.

9. Érdemes ismét megjegyezni, hogy ezek az emberek ***komolyan érdeklődtek.*** Miután egyszer meglátták a csillagot, siettek, bármilyen hosszú is volt az út, hogy megtalálják az újszülött Királyt, és mindenkitől azt kérték, hogy mondja meg nekik az utat hozzá. Még Heródes udvarába is elmentek, hogy megkérdezzék, hogyan találhatják meg Krisztust. Az embert nagy kíváncsiság kell hogy vezesse, ha egy olyan oroszlán állkapcsa közé dugja a fejét, mint Heródes, csakhogy megtudja, amit tudni akar. Nos, bárcsak Isten sok emberben ébresztené fel ezt a fajta kíváncsiságot és kérdezősködést. - - Az általános módszer most az, hogy az Isten igazságát lenézve elhessegetjük, és azt feltételezzük, hogy nem érdemes vele foglalkozni. De Isten örökkévaló Fiának igényeit, kegyelmének és trónjának igényeit nem szabadna ilyen könnyelműen kezelni! Bárcsak Isten megajándékozná ismét az embereket egy olyan lelkülettel, hogy Isten dolgai iránt érdeklődjenek, hogy ne legyenek olyan közömbösek, mint amilyen most polgártársaink többsége! Kezdjenek el kérdezősködni, és kérdezzék meg: "Melyik a helyes út a mennybe? Ki ez a Krisztus? Mi az üdvösség terve?" Ha ez így lesz, akkor hamarosan elég okunk lesz az örömre, és dicsérni fogjuk Isten szuverén kegyelmét.

10. Mivel kérdezők voltak, ezek az emberek ***kivételesen elfogulatlanok voltak (előítélettől mentesek)***. Azt kérdezték: "Hol van az, aki a zsidók királyának született?". "*Zsidók*?" Ki törődött a zsidókkal? A zsidók már akkoriban is megvetés tárgyát képezték, mivel korábban fogságba hurcolták őket keletre. Bár ők Isten arisztokráciája, az ő választott népe voltak, a nemzetek mégis lenézték a zsidókat. Júda egy kicsiny, jelentéktelen terület volt, és sokan Szanballattal együtt kérdezték: "Mit csinálnak ezek a nyomorult zsidók?". De itt vannak bizonyos emberek egy nagy birodalomból, mint Perzsia vagy Média, s a zsidók királyáról kérdezősködnek. - - Bizonyára vannak itt is vannak nyíltszívű, elfogulatlan emberek, vannak, akik Krisztus után érdeklődnek, még akkor is, ha metodistákat, baptistákat és hasonlókat kell megkérdezniük. Ó, bárcsak az emberek áttörnék az előítéletek ostoba burkát, és megkérdeznék, hogy ezek a dolgok valóban így vannak-e! Volt idő, amikor az "evangéliumi" szóhoz az emberek képzetében egyfajta megvetés társult; nem vagyok biztos benne, hogy ez az idő már teljesen elmúlt. Mégis, bármit is mondjanak vagy tegyenek mások, egyikünket se befolyásoljanak az előítéletek vagy a megvetés; hanem vizsgáljuk meg, hogy ezek a dolgok valóban így vannak-e.

11. És jegyezzük meg ismét, hogy ezek az emberek, mivel őszinte kérdezők voltak, ***elképesztően gyorsak voltak***: "Amikor Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről". Nos, azt hiszem, természetesnek tűnhet, hogy ha valaki királynak születik, akkor elég idő lesz arra, hogy hódoljanak neki, amikor felnő. Aranyat, tömjént és mirhát vinni egy csecsemőnek, nem mindig tetszik a bölcseknek. Lássuk, hogy a csecsemőből fiú lesz, a fiúból ifjú, az ifjúból pedig férfi; akkor megtehetjük ezt a hosszú utat, hogy megtaláljuk az ő királyi felségét. De nem; amikor a király megszületett, a bölcsek eljöttek hozzá: tehát már jóval korábban el kellett indulniuk, hogy megtalálják. Bárcsak az Úr valami hasonló energiát és gyorsaságot adna a mai emberek szívébe az isteni dolgok iránt. Ha Isten valóban megtestesült, ha valóban emberi alakban jött e földre, ó, gyerünk, menjünk, és keressük meg őt! Hajoljunk meg az ő szentélyénél, és boruljunk le lábánál. Valóban meghalt, és a bűnös emberekért halt meg? Elviselte-e az ő helyükben, az ő bűneikért járó büntetést? Gyertek, keressük meg ezt az "Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűnét", és keressük meg őt most, mielőtt még egy másik nap virradna.

12. És aztán lássátok, kedves barátaim, hogy ***mennyire engedelmesek voltak,*** mennyire teljesen átadták magukat az őket irányító isteni ösztönzésnek, mert sietve tették, amit tenniük kellett, és örömmel hajoltak meg az újszülött Gyermek előtt, imádták Őt, hódolatteljesen. Felajánlásaikkal is ***túláradóan******bőkezűek*** voltak. A legjobbat hozták, amit csak találtak, aranyat, tömjént és mirhát, és a királyi ajándékokat a királyi Gyermek elé terítették. - - Uram, küldj nekünk olyan megtérőket, mint ezek a bölcsek! Küldj nekünk férfiakat és nőket, nagy tömegekben, akik örömmel engedelmeskednek, akik örömüket lelik abban, hogy Krisztust imádják, hódolnak neki, szolgálatára adják magukat, és teljesen odaszánják magukat neki.

13. Így próbáltam megmutatni nektek, hogy mit tett Isten szuverén kegyelme, amikor Krisztus megszületett. Tegye meg az Úr az ő kegyelmében ugyanezt sokakkal itt is! Ó, hányszor megtörtént már, hogy amikor a legkevésbé voltam tudatában, olyasvalakinek prédikáltam, aki később az egyik legjobb segítőnk, az egyik legkomolyabb testvérünk, az egyik legbuzgóbb munkatársunk lett! Remélem, hogy ma este néhány ilyen emberhez beszélek, akik még teljesen idegenek, de akiket majd bevonnak ebbe a gyülekezetbe vagy Jézus Krisztus valamelyik másik gyülekezetébe, és akik egy cseppet sem maradnak el a fő-fő apostolok mögött, bár még nem tartoznak a hit házanépéhez.

**II.**

14. De most, másodszor, van egy szomorú feladatom; a másik egy örvendetes feladat volt; de most az a szomorú feladatom, hogy észrevegyem s megállapítsan a közeliekről, hogy mennyire távol vannak.

15. Itt először is azt olvassuk, hogy ***sokan nyugtalankodtak (háborogtak) Krisztus miatt***. Ő még csak újszülött volt, és mégis nyugtalanította őket. Heródes felháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Szokatlan dolog egy királyról hallani, akit egy csecsemő nyugtalanít. A büszke Heródes, a tűz-nyelő, akit egy jászolban fekvő, pólyába bugyolált csecsemő nyugtalanított? - - Mit látok! Milyen csekély valódi nagyság van a gonoszságban, és a jóság milyen csekély ereje bosszúságot okozhat neki! Heródes felháborodott, és vele együtt egész Jeruzsálem. - - Így, amikor egyesek meghallják az evangéliumot, és rájönnek, hogy hatalom van benne, megzavarodnak. Heródes azért háborgott, mert attól félt, hogy elveszíti trónját; azt gondolta, hogy Dávid háza az újszülött Gyermek személyében elfoglalja trónját; ezért reszketett és háborgott. - - Hányan vannak, akik azt gondolják, hogy ha a vallás igaz, akkor veszíteni fognak általa! Az üzlet szenvedni fog. Vannak olyan vállalkozások, amelyeknek szenvedniük kell; és ahogy az igaz istenfélelem elterjed, szenvedni fognak. Nem kell megjelölnöm őket; de akik ezekkel foglalkoznak, általában úgy érzik, hogy jobb, ha felkiáltanak: "Nagy az efézusi Diana!", mert abból élnek, hogy az ő szentélyeit készítik és árulják, és ha a szentélyeik veszélyben vannak, és a mesterségük veszélyben forog, akkor felháborodnak. Vannak ilyenek; ismertem olyan embereket, akik elsők voltak a bűnben, a bűn főkolomposai voltak, és azt gondolták, hogy Krisztus eljövetele miatt elveszítik néhány követőjüket; ezért nagyon háborogtak.

16. De egész Jeruzsálem felháborodott Heródessel együtt. Miért volt ez így? Valószínűleg azért, mert ***azt gondolták, hogy viszálykodás lesz***. Ha új király születik, akkor harc lesz közte és Heródes között, és baj lesz Jeruzsálemben. - - Ezért vannak olyan emberek, akik azt mondják: "Ne hozzátok ide azt a vallást, olyan nagy viszályt okoz! Az egyik ezt hiszi, a másik azt, a harmadik pedig egyáltalán nem hisz semmit. Baj lesz a családban, ha bevisszük a vallást". - - Igen, így lesz; ezt a Szentírás is elismeri, mert a mi Urunk azért jött, hogy tüzet hozzon a földre. Azért jött, karddal a kezében, hogy harcoljon minden gonosz ellen; és lesz vita, meg háború. Ezért nem csodálom, hogy a kényelem nagy szerelmesei háborognak.

17. De tény, hogy sokan **azért *háborganak, mert az evangélium beleszól a bűnükbe*.** "Ha keresztyén leszek, nem élhetek úgy, ahogyan eddig szoktam élni" - mondja valaki, "ezért nem fogom elhinni az evangéliumot". A Biblia elleni nagy érv az istentelen élet. Ha a dolog mélyére ásunk, sok ember hitetlenségének oka valamilyen bűnös élvezet. Gyakorlati oka van annak, hogy ne térjen meg, nem tud lemondani kedves bűnéről, nem akar lemondani róla; ezért háborog, amikor Krisztus közeledik hozzá. - - Borzalmas dolog ragaszkodni a bűnhöz. Az a spártai fiú (a görög mondák szerint), aki elkapott egy fiatal rókát, és a keblében hordta, majd, nehogy az iskolai tanító meglássa és megfenyítse, hagyta, hogy a róka addig egyen a húsából, míg a szívébe nem harapott, - olyan, mint te. Ti ezt a rókát, ezt a farkast, ezt a áspiskígyót ölelitek a kebletekre, miközben mi prédikálunk nektek. Milyen vigaszt nyújthatnánk neked? Hagyd el a bűnödet, vagy hagyj fel minden reménnyel. Meg akarod tartani a bűnödet, és a pokolba mész, vagy elhagyod a bűnödet, és a mennybe jutsz? Válassz! Nem lehet meg Krisztus és a bűn is; a kettő szöges ellentétben áll egymással. Nem fogom felsorolni, hogy mi lehet a bűnöd; hagyd, hogy ezt a saját lelkiismereted mondja meg neked. Nem folytathatod bármely ismert bűn gyakorlását, szándékosan és megfontoltan, és eközben mégis vigasztalást lelj Isten Igéjében vagy az evangéliumban. Szíved szándékában és elhatározásában meg kell lennie a bűn elhagyásának, különben nem találhatod meg a Megváltót. - - Már meséltem nektek arról a két felvidéki emberről, akik egy alkalommal át akartak evezni egy bizonyos torkolaton. Mielőtt beszálltak a csónakba, már jócskán kiszolgálták magukat whiskyvel, és evezni kezdtek, és folyton eveztek, de nem haladtak előre. Nem értették, hogyan lehet az, hogy minden evezésük ellenére ugyanott maradtak, míg az egyikük meg nem kérdezte: "Sanyi, felhúztad a horgonyt?". Nem, ő egyáltalán nem húzta fel a horgonyt, így hát ott voltak, lehorgonyozva, és hiába húzták az evezőt. Fel kell húznod a horgonyt, fiatalember! - - Fel kell húznod a horgonyt, ifjú, akár az ital, akár a kéjvágy, akár a szerencsejáték, akár a lopás tart vissza. Bolond vagy, ha úgy teszel, mintha eveznél, amikor tudod, hogy a horgony még mindig a sárhoz kötöz.

18. Gyakran, amikor valaki a vallás miatt háborog, azt mondja: "Ha keresztyén leszek, le kell mondanom az élvezetekről." Nem mintha az igazi vallás megkövetelné, hogy lemondjunk bármiről, ami *valódi* élvezetet jelent; vagy ha arra kényszerít, hogy lemondjunk arról, ami most élvezetet nyújt nekünk, akkor úgy változtatja meg az ízlésünket, hogy többé nem nyújtna élvezetet, ha engedhetnénk annak, amit egykor szerettünk. Az igazi vallás új örömöket ad nekünk; elveszi az aprópénzeinket, és aranypénzt ad helyette. Még ennél is jobbat tesz, de nem találok elég jó hasonlatot a változás leírására. Az igaz vallás soha nem arra volt hivatott, hogy örömünket csökkentse; és nem is csökkenti. Mégis néhányan azt hiszik, hogy ezt teszi, és ezért van bajuk. - - Meglepődnétek, ha tudnátok, miért ellenzik egyesek az igaz vallást. A feleség nem mehet istentiszteletre; nem lehet Biblia a házban; nem engedik, hogy a fiuk olyan templomba járjon, ahol imaórát tartanak; vagy nem engedik, hogy a kereskedő, akinél a fiú tanonc, elvigye magával a fiút Isten házába. Az emberek mindenféle furcsa dolgokat mondanak és tesznek, amikor Krisztus miatt háborognak; és ez nem azért van, mert zavarodottságuknak valódi alapja van. A helyzet ma is ugyanaz, mint Heródes és Jeruzsálem esetében; ugyanolyan okból háborognak, s nem más miatt.

19. Nos, ez nagyon szomorú, hogy az evangélium, amely az emberek számára jó hírnek van szánva, zavarja őket, - hogy az ingyenes kegyelem mennyei ajánlata zavarja őket, - hogy az, hogy a menny kapuja szélesre tárul előttük, zavarja őket, - hogy az, hogy arra kérik őket, mosakodjanak meg, tisztuljanak meg Krisztus vérében, zavarja őket. A végtelen irgalom zavarja őket! A mindenható szeretet miatt háborognak! Mégis, az emberi természet romlottsága olyan mértékű, hogy sokaknak, akik nap mint nap hallják az evangéliumot, ez még mindig csak háborúságot okoz.

20. Most egy másik alanyesetről van szó. Ugyanaz az ember egy másik jelmezben. ***Van, aki eljátssza a képmutatót.*** "Igen - mondja -, a zsidók királya megszületett. Bölcsek, lennétek szívesek mindent elmondani róla? Azt mondjátok, hogy láttatok egy csillagot. Mikor jelent meg a csillag? Legyetek nagyon pontosak és részletesek. Megfigyeltétek a mozgását? Azt mondod, hogy *te* láttad, és *te is* láttad, és *te is* láttad, és *te is* láttad. Este hány órakor volt először látható? A hónap melyik napján jelent meg?..." Heródes nagyon igyekszik minden lehetséges információt megszerezni arról a csillagról; és most hivatja a teológusokat, kik tudósok a vallásban, az írástudókat és a papokat, és azt mondja: "Mikor kell megszületnie ennek a Messiásnak , akiről beszélsz, és hol kell megszületnie? Mondjátok meg nekem." - - Ez a Heródes, látod, csodálatos tanítvány, nem igaz? A doktorok lábainál ül; hajlandó arra, hogy a bölcsek oktassák; és végül azzal fejezi be, hogy azt mondja a bölcseknek: "Menjetek el most; menjetek, és imádjátok az újszülött királyt; nagyon helyesen tettétek, hogy ilyen messziről eljöttetek, hogy imádjátok ezt a Gyermeket. Arra is ügyeljetek, aprólékos jegyzeteket készítsetek arról, hol találjátok meg, és aztán gyertek és meséljetek nekem még róla, hogy én is elmenjek és imádjam őt." - - Tehát mindig azt tapasztaljuk, hogy ahol Krisztus van, ott valahol van egy Júdás is. Ha az evangélium eljut egy helyre, akkor mindig van egy bizonyos számú ember, aki azt mondja: "Ó, igen, igen, igen, igen, el fogunk menni arra a helyre!". - - Ismerek egy bizonyos várost, ahol van egy igazi prédikátora az evangéliumnak, aki sokakat megnyert Krisztusnak; de nagyon sokan járnak oda, akik egyáltalán semmit sem tudnak Krisztusról. Persze, hogy oda járnak, amit ott "a tabernákulumnak" hívnak, mert az a megfelelő hely, ahová járni kell. - - Ismerek egy várost, ahol egyetlen templom van, amelyben evangéliumi tanítást hirdetnek, és a jó emberek mind e "Szent Péter templomba" járnak. Egyfajta jelvényévé vált a tisztességnek, ha valaki a Szent Péter templomban ült, mert ott “jó evangéliumi tanítást” hirdettek. - - Nos, manapság már csak így van ez sokaknál. Az emberek egy része azt gondolja, hogy nagy baj erné őket, ha nem hallanak egészséges tanítást; de eközben mindvégig úgy döntöttek, hogy soha nem engedik, az egészséges tanítás megváltoztassa az életüket, soha, és soha nem fogja befolyásolni a belső jellemüket. - - Képmutatók, mint ahogy ez az ember, Heródes is az volt. Nem akarják, hogy Krisztus uralkodjék rajtuk. Nem bánják, hogy hallanak róla; nem bánják, hogy bizonyos mértékig szóban elismerik a jogait; de nem hajlandók engedelmeskedni neki, nem hajlandók gyakorlatilag alávetni magukat az uralmának, és nem lesznek benne hívőkké. - - Nincsenek-e itt ilyenek, nem szólok-e most személyesen ilyenekhez? De igen. Kedves barátaim, kérlek, ne maradjatok ebben az állapotban! Nem akarjátok, hogy képmutatóknak mondjanak benneteket; nos, ha nem tudjátok elviselni, hogy így nevezzenek benneteket, akkor ne legyetek ilyen jelleműek! Legyetek igazak, hitelesek; jöjjetek Krisztushoz, igaz szívvel hajoljatok meg előtte, boruljatok le a lábaihoz, fogadjátok el őt Uratoknak, bízzatok benne, hogy megment benneteket, és aztán örüljetek neki, mint Megváltótoknak és Királyotoknak!

21. De a képmutatón kívül voltak más jellemek is, akik háborogtak; és ők voltak ***azok az emberek, akik megmutatták és csillogtatták tudományukat.*** Ezek voltak az írástudók és a főpapok, akik belenéztek a Bibliájukba, és megtalálták a próféta azon szakaszát, amely megmondja, hogy hol fog megszületni Jézus. Nos, én szeretem ezeket az embereket, amiért belenéztek a Bibliájukba, és tanulmányozták a Szentírást; de azt nem szeretem bennük, hogy miközben azt mondták Heródesnek, hogy Krisztus Betlehemben fog megszületni, egyikük sem mondta, hogy elmegy Betlehembe, és imádni fogja őt. Közülük egyetlen élő lélek, egyetlen írástudó vagy főpap sem mondta: "Ha ez a Messiás, akinek Betlehemben kellett megszületnie, - és ez a figyelemre méltó csillag tudatja velünk, hogy valóban így van, - akkor a bölcsekkel tartok, együtt elmegyünk, és imádni fogjuk őt." Nem, ők nem; ők teljesen megelégedtek azzal, hogy náluk van a szent tekercs, és olvassák, és mindent tudnak az igazságról, de mégis otthagyják. - - Ifjúkoromban ismertem néhány nagyon egészséges (igazhitű) kálvinista testvért. Úgy képzelem, hogy egy kicsit túlságosan is igazhitűek voltak, annyira pontosak, hogy ha kellett, egy hajszálat is négyfelé tudtak hasítani; és miután megittak egy-két pohár sört, jobban tudtak beszélni a Szentírásról, mint előtte. Azt hiszem, a legtöbb ilyen ember már a porban pihen. Remélem, hogy az egész törzs eltűnik; mármint azok, akik csak a szilárd tanítás beszédéből élnek, anélkül, hogy éreznék annak erejét. - -De manapság találkozom olyan emberekkel, akik "annyira jártasok a Szentírásban", igen, és nagyon lelkesek a tantételekben is, akik,–

*Helyesen ítéletet tesznek egy hajszál fölött,*

*Elosztják, ha kell, pontosan észak s nyugat között,*

ami az isteni tanokat illeti; de ami a szegények iránti szeretetet, a rászorulók meglátogatását, az emberek lelkének gondozását, a szent életvitelt és az Istennel imában való tusakodást illeti, sehol sem találom őket. - - Kérem, rettegjetek egy olyan vallástól, amelyik csak a könyvben van. Meg kell, hogy legyen az életedben is; különben ez a Betlehemben született Gyermek csak annyiban hat rád, hogy átnézted a Szentírás könyveit, és ezzel vége a dolognak, ami téged illet. Igen, igen, igen, ismerjétek a Bibliátokat, ez jó dolog: de gyakoroljátok azt, amit a Bibliátok mond nektek, mert az még jobb. Igen, igen, igen, értsétek jól a kegyelem tanait, legyetek tisztában velük; de szeressétek, éljétek meg őket, mert az sokkal jobb. Igen, igen, igen, legyetek egészségesek a tant illetően; de lássunk bennetek szent emberséget is. Isten adja, hogy így legyen! Különben, mondom nektek, a könyvekből vett tudásotok csak Krisztus ellenségévé tesz benneteket.

22. A legszomorúbb pont az, hogy ***ezek közül senki sem kereste Krisztust;*** sem Heródes a képmutatásával, sem Jeruzsálem a gondjaival, sem az írástudók és papok az ősi tudásukkal; egyikük sem kereste Krisztust. Adja Isten, hogy egyetlen hallgatóm se kerüljön fel erre a fekete listára! - - Ó, mindannyian keressük Jézust! Találjuk meg mindannyian őt! Találjuk meg őt ma este! Igazán keresni fogjuk és meg is fogjuk találni Őt, ha valóban a szívünkben érezzük azt a himnuszt, amit épp a prédikáció előtt énekeltünk, -

*Szükségem van rád, drága Jézus!*

*Mert bűnnel teljes vagyok;*

*Sötét lelkem csaló farizeus,*

*A szívem belül halott;*

*Szükségem van a tisztító árra,*

*Hová mindig menekülhetek,*

*Krisztus vére valóban drága,*

*A bűnös általa tiszta lehet.*

23. Van két ima, amellyel szeretném befejezni beszédemet. Az egyik: ***"Uram, hozd közel a távollevőket ma este!"*** Megkérhetem a ma este jelenlévő Izrael ezreit, hogy imádkozzák ezt az imát? Nem tudjátok megmondani, hogy kikért imádkoztok; nem is kell tudnotok. Lehetnek itt olyan emberek, akik olyan messze vannak Istentől, amennyire csak lehetnek. Nekik a következő iget mondom, magasztos Megváltónk és Urunk szavát: "Tekintsetek rám, hogy üdvözüljetek, a föld minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincs más". Nézzétek, nézzétek Őt, nézzétek, nézzétek! Bűnös, nézz reá, és üdvözülj!

*A Megfeszítettre függesztett egyetlen pillantásban*

*Élet van, gyógyulás a számodra, épp e pillanatban.*

"A te számodra, Neked." Akkor nézz oda, tekint most rá, és tapasztald meg, hogy így van.

“Élet van, gyógyulás *a számodra*, épp e pillanatban”.

24. A másik ima: - és arra kérem az itt lévő testvéreimet, akiknek van erejük az imádságban, hogy imádkozzanak ez imádság értelmében - : "***Uram, hozd igazán közel a közelállókat;*** ezeket a sokakat, akik mindig ebben a házban vannak, de mégsincsenek Krisztusban!". Nem, nem azt kell mondanom, hogy e "sokakat"; úgy értem, ezeket a “keveseket”; mert most kevesen vannak, akik ebben az állapotban vannak. Uram, hozd be őket! - - A múlt hétfőn eljött egy, és azt mondta: "Én is a kevesek közé tartozom. Sok éve járok a Tabernákulumba, és még soha nem mondtam el nektek, hogy megtaláltam a Megváltót"; és eljött, hogy megvallja a Mesterét. Még mindig vannak néhányan az ilyenek közül. Uram, hozd be mindnyájukat! - -Ó, ti, akik mindig csak hallgatók vagytok, emlékeztek-e komolyan arra a szövegre: "Sokan jönnek majd keletről és nyugatról, és leülnek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt a mennyek országában. De az ország fiai" - vagyis ti, akik gyermekkorotok óta hallottátok az evangéliumot - "az ország fiai ki lesznek onnan vetve" - félrelökve - "ki lesznek vetve a külső sötétségbe: ott lesz sírás és fogcsikorgatás" ? Imádkozzatok, hogy ez ne így legyen egyetlen hallgatómmal sem ma este, Jézus Krisztusért. Ámen.

***Megjegyzés: Hol másként nincs feltűntetve, a fordításokat angolról a DeepL Translator végezte; a lektorálást Borzási Sándor; 2023. december 22-28. között, Marosvásárhelyen; Kapcsolatcím:*** [***sborzasi@yahoo.com***](mailto:sborzasi@yahoo.com)***. Istennek legyen hála!***

1. Luk 19,27; 2 Thes 1,9. [↑](#footnote-ref-1)