**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk**

**2024. március 28-30. Nagyheti alkalmakra**

**Tartalom**

**2024. március 28. Nagycsütörtök: MBE. Mt 27,1-2. 11-26 (14.v.) - Az Úr Jézus Pilátus előtt.**

- Mt 27,24-25 Pilátus tiltakozása (Charles Simeon)

**2024. március 29. Nagypéntek.**

**Imaóra: A keresztről nem szállt le, de az egekből igen! Ézs 62,19-64,3**

Párhuzamos ige: 2Kor 8,9.

- 2Kor 8,9. Krisztus kegyelme (jótéteménye) (Charles Simeon)

**Nagypéntek délelőtti istentisztelet: Meghalt értünk – Mt 27,27-44**

- Mt 27,26-31. Az Urunknak okozott megaláztatások (Charles Simeon)

- Mt 27,38-44 Krisztus kigúnyolása a kereszten (Charles Simeon)

**Nagypéntek délutáni istentisztelet: Halálának értelme – Ézs 53,10-12**

- Matthew Henry igemagyarázata

- És 53,10 Krisztus halála üdvösségünk feltétele (Charles Simeon)

- És 53,11 Isten előtti megigazulásunk eszközei (C. Simeon)

- És 53,12 Krisztus halálának és közbenjárásának gyümölcse (C. Simeon)

**MBE. Délután istentisztelet: Mt 27,45-46 A kárpit kettéhasadt.**

- Mt 27,45 A természetfeletti sötétség (C. Simeon)

**2024. március 30. Nagyszombat.**

**MBE. Mt 27,57-66 (60) Sírba helyezték testét.**

- Mt 27,62-66 A sír őrzése (C. Simeon)

**2024. március 28. Nagycsütörtök: MBE.**

**Mt 27,1-2. 11-26 (14.v.) –**

**Az Úr Jézus Pilátus előtt.**

**PILÁTUS TILTAKOZÁSA**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: Charles Simeon: PILATE’S PROTEST. Discourse No. 1408. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/24/27/25/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/24/27/25/)

***Mt 27:24-25. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok! 25 És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.***

A törvény előírta, hogy az áldozati állatoknak hibátlannak kellett lenniük; és hogy megállapítsák, hogy alkalmasak-e áldozatra, a legszigorúbb vizsgálat alá vetették. A különböző vizsgálatokban, amelyeken áldott Urunk átesett, ez előkép pontos beteljesedése valósult meg: és úgy tűnik, hogy a halálában érintettek tanúságtétele gondviselésszerűen arra voltak kijelölve, hogy megmutassák alkalmasságát arra a nagyszerű munkára, amelyre vállalkozott, mégpedig arra, hogy egy tönkrement világot megmentsen önmaga feláldozásával. Eljött az ő órája, hogy halálra adják: és Pilátus, aki minden ellene felhozott vádat kivizsgált, és már sokszor tanúsította ártatlanságát, most a legünnepélyesebb módon tiltakozott vérszomjas ellenségeinek eljárása ellen, és kijelentette, hogy halálra ítélésével egy igaz és ártatlan embert ölnek meg; és ennek a kegyetlen tettnek a bűnét (terhét, következményét) nekik, és csakis nekik kell viselniük. Erre válaszul azt mondták, hogy ha csak hagyja, hogy véghezvigyék a szándékukat, ők hajlandók minden felelősséget átvállalni tőle, és minden következményt magukra vesznek: "Az ő vére rajtunk és a gyermekeinken száradjon". Így még ők is, éppen akkor, amikor a halálát követelték, akaratlanul is elismerték Pilátus állításainak igazságát, és pecsétet raktak erre az áldott igazságra, hogy Jézus "nem a saját bűneiért", hanem azok bűneiért lett kivégezve, akiket megmenteni jött.

Vessünk azonban egy közelebbi pillantást erre a témára; és gondoljuk végig világosan,

**I. Pilátus hiábavaló tiltakozását.**

Bizonyos tekintetben úgy tekinthetjük, hogy Pilátus bátran és becsületesen cselekedett; mert

**Ez a tiltakozása nagyon ünnepélyes (komoly) volt...**

[Úgy tűnik, hogy a kézmosás az ártatlanság jeléül egy közismert szokás volt a rómaiaknál; a zsidóknál pedig maga Isten írta elő, amikor egy ismeretlen személy gyilkosságot követett el, és azokat, akikről a helyszín közelsége miatt feltételezhető volt, hogy tudtak a cselekményről, felszólították, hogy tisztázzák magukat [5Móz 21:6-7.].Pilátus ezzel a jelentős cselekedettel kinyilvánította elhatározását, hogy nem akarja ártatlan vérrel bemocskolni a kezét; egy ünnepélyes tanúvallomást csatolt hozzá a vádlott javára, és figyelmeztette ellenségeit, hogy ők, és csakis ők felelősek a haláláért.

Ennyiben helyeseljük és megtapsoljuk tiltakozását.

**De hiábavaló (haszontalan) volt. -**

[Bizonyos esetekben egy ilyen tiltakozás valóban felmentette volna őt Isten és ember előtt egyaránt...Ha az ügyet a szavazatok többségének kellett volna eldöntenie, a lelkiismerete tiszta lett volna. Ez volt a helyzet, amikor Józsefet, a zsidó tanács egyik tagját a Szanhedrimben leszavazták; és maga Isten mentette fel őt a bűnösségükben való részvételtől [Luk 23:51.].

Ha a cselekedet önmagában nem lett volna bűnös; és olyanok lettek volna a körülmények, amelyek szükségessé tették azt, ami más körülmények között nem lett volna célszerű és helyes; akkor a tiltakozása felmentette volna őt, még akkor is, ha ő maga követte el azt a cselekedetet, amely ellen tiltakozott: mert ez volt Pál esete, amikor a hamis tanítók intrikái arra kényszerítették, hogy apostoli tekintélyét látomásaira való hivatkozással erősítse meg, amelyekkel egyébként nem lett volna célszerű dicsekednie [2Kor 12:1.11].

Pilátus azonban helytartó és bíró volt, akinek nem kevésbé volt kötelessége az ártatlanok védelme, mint a bűnösök megbüntetése. Nem volt joga feláldozni egy ártatlan ember életét a csőcselék lármájának. Világosan ki kellett volna jelentenie nekik, hogy inkább feláldozza pozicióját, sőt magát az életét is, minthogy ilyen szörnyű igazságtalanságban legyen bűnös. És bármennyire is fenyegetőnek tűnt volna a rendbontó tumultus, ragaszkodnia kellett volna a kötelesség útjához, és kockáztatnia kellett volna minden következményt. Azzal, hogy nem ezt tette, elhanyagolta a hivatalát, és azzal, hogy beleegyezett a gonoszságukba, maga is részese lett annak. Nem volt értelme tiltakozni a cselekmény ellen, majd csatlakozni annak elkövetéséhez. Az, hogy azt mondta: "Ártatlan vagyok", nem tette őt ártatlanná: ellenkezőleg, tévedhetetlen felhatalmazás alapján biztosak lehetünk benne, hogy Isten szemében éppen azokkal az emberekkel van egy szövetségben, akiket ilyen vallástétellel próbált elítélni. [Act 4:27.].

**Nem kevésbé hiábavaló a sok hasonló tiltakozás, amit magunk között teszünk...**

[Mi sem gyakoribb, mint azt válaszolni, önmagunk igazolására, hogy "ezt *kell* tennem". Az ember azt mondja: "Ilyen és ehhez hasonló csalásokban *kell* bűnösnek lennem: ez nem az én hibám, hanem a kereskedelem s az üzlet hibája: enélkül nem lehet kereskedést űzni. Egy másik, miközben alkalmazkodik a világ bűnös szokásaihoz, hasonló mentséget hoz fel: "*Muszáj* ezt tennem, különben magamra vonom különcködés szégyenét, és veszélyeztetem a jó hírnevemet és az érdekeimet is. Elismerem, hogy a dolgok helytelenek; de mégis meg kell tennem őket". Tudd meg tehát, hogy ha meg kell tenned őket, akkor Isten ítélőszéke előtt is felelned kell értük; és hogy azon a napon "nem az lesz feloldozva, aki most felmenti magát, hanem akit az Úr ment fel [2Kor 10,18.]"].

Fordítsuk most figyelmünket

**II. A nép meggondolatlan kötelezettség vállalása**.

A gyilkosság vétkét és büntetését a zsidók körében azzal fejezték ki, hogy "a meggyilkolt személy vére rajtuk van [Mt 23:35.]". Ezzel a átokvállalással tehát a nép Pilátus lelkiismeretét akarta megnyugtatni, és félelmeit csillapítani; felvállalva, hogy Krisztus keresztre feszítését soha ne tekintsék az ő tettének, hanem az övéknek; és hogy annak következményei, ha lesznek is, ne őt, hanem őket és gyermekeiket sújtsák. De,

**Micsoda meggondolatlan elkötelezettség volt ez!**

 [Micsodas válasz lenne ez a császárnak, ha Pilátus, amikor beidéznék, hogy számot adjon az elkövetett igazságtalanságról és az egész római birodalomnak okozott gyalázatról, azt mondaná: "A nép kényszerített erre"? Nem a nép volt-e az alattvalója, és nem a római katonák álltak-e a parancsnoksága alatt, hogy félelemben tartsa őket? Mi célból bízták rá ezt a hatalmat, ha nem gyakorolta azt? Vajon ez az ígéret a nép részéről, hogy magukra vállalják a felelősséget, levenné azt róla? Biztos, hogy nem: a császár nemtetszése rá, és nem rájuk hárulna.

De ha feltételezzük is, hogy meg tudnák védeni őt a császár haragjától, vajon meg tudnák-e gyógyítani azt a sebet, amelyet ez a cselekedet okozna a lelkiismeretén? Elhallgatna-e e szigorú felügyelő (számonkérő) az ő parancsukra? Nem: a tiltakozásait továbbra is hallaná, bármit mondnak ők; és az ártatlan vér hangja halála órájáig kiáltana ellene.

Így, *őt* tekintve, elkötelezettségük hiábavaló és semmitmondó volt; de nem úgy önmagukra vonatkozóan: Isten tartotta őket ehhez (szavukon fogta őket): és éreztette velük a vele járó félelmetes felelősséget. Csak néhány nap telt el, s már kifejezték félelmüket, nehogy önmagukra mondott átkuk meghallgatásra találjon [Csel 5:28.]: és mielőtt az a nemzedék elmúlt volna, az isteni ítélet a legnagyobb erővel rájuk tört; olyannyira, hogy a zsidó történetíró, aki maga is szemtanúja volt a ténynek, kijelenti, hogy a fogságban lévő zsidók olyan sokaságát feszítették keresztre Jeruzsálem ostroma alatt, hogy "nem volt hely a keresztek állítására, és nem volt fa, amiből a kereszteket elkészíthették volna". Ekkor teljesült a kérésük: ekkor "Krisztus vére valóban rajtuk és gyermekeiken" volt, és attól az órától kezdve mindmáig "döbbenetes csodává, szörnyűséggé és örökös pusztulássá váltak [Jer 25:9.]"].

**És mennyivel jobbak azok a vállalások, amelyeket sokan közülünk készek magukra vállalni?**

[Amikor arra próbálunk rávenni valakit, hogy lelkiismeretének meggyőződése ellenére cselekedjen, készek vagyunk kinevetni aggályaikat, és nevetségessé tenni félelmeiket; és nagy magabiztossággal (esküszóval) állítjuk, hogy tanácsunk betartása semmiféle rossz következménnyel nem jár majd. De ha már felülkerekedtünk hiszékenységükön, vajon be tudjuk-e tartani szavunkat? Sok esetben el tudjuk-e vajon hárítani magatartásuk csak időleges következményeit is? Mennyivel kevésbé tudjuk elhallgattatni bűnös lelkiismeretük kiáltásait! - - És legkevésbé állhatunk Isten és lelkük közé az ítélet napján - - - -

De ha nem is tudjuk teljesíteni a *velük* szemben vállalt kötelezettségeinket, mégis velük együtt kell felelnünk magatartásunkért Isten előtt; és el kell pusztulnunk a lelkük tönkretételének felhalmozott bűne alatt. "Vérüket a mi kezünkből fogják majd számonkérni" - - -]

**Tanuljunk hát ebből,**

**1. Elvetni az embertől való félelmet**.

[Látjátok, mennyire igaz az a kijelentés, hogy "az emberfélelem tőrt vet " [Péld 29:25.]. Ha Pilátus az első esetben ellenállt volna a nép kiabálásának, úgy, ahogyan kellett volna, soha nem mártotta volna kezét a Megváltó vérébe. Igaz, lehet, hogy áldozatul esett volna dühüknek; de örökkévaló oka lett volna örülni, hogy ilyen ügyért halt meg. És megkérdeznénk tőletek, hogy milyen érzéseket éreztek *most* a bűnös megalkúvásaitokkal kapcsolatban, amelyekbe esetleg belekerültetek; vagy valamely sértés miatt, amit meg nem alkúvásotokért szenvedtetek? Nem látjátok-e már *most* is, hogy jobb Istenre tekintettel lenni, mint az emberekre [Csel 4:19.]? Akkor "ne féljetek az embertől, aki csak a testet tudja megölni, hanem Istentől féljetek, aki testet és lelket egyaránt elvesztheti a pokolban; igen, mondom nektek, tőle féljetek [Lk 12:4-5.]" - - Legyen nekünk Lévi magatartása a mintánk [5Mós 33:9.] - és Jézus parancsa a szabályunk [Lk 14:26-27.].

**2. Mindig jó lelkiismeretet tartani -**

[Isten lelkiismeretet adott nekünk, hogy az ő helytartója legyen a lélekben. Mondhatja valaki, hogy Pál vétkezett, amikor a lelkiismeretét követte [Csel 26:9.]. Mi azt válaszoljuk, hogy nem azzal vétkezett, hogy követte a lelkiismeretét, hanem azzal, hogy ilyen téves lelkiismerete volt. A Szentírás állandó tanulmányozásával és Isten Lelkének tanítását komolyan kérve kell megvilágosítanunk és helyrehoznunk lelkiismeretünket. Ha ezt elmulasztjuk, akkor Isten előtt felelnünk kell minden hibáért, amibe belefutunk. De mégis követnünk kell azt a világosságot, ami a miénk. Mindig hallgatnunk kell a lelkiismeret diktátumára, és fenntartás nélkül követnünk kell azt. Mindent meg kell tennünk, amit az előír [Jakab 4:17.], és semmit, amit megtilt [Róma 14:22.]. Ha még csak kételyt is sugall, nem szabad továbblépnünk, amíg azt a kételyt el nem oszlatjuk [Róm 14:23.]. Semmi sem szörnyűbb, mint a vádló lelkiismeret [Mt 27:3-4.]; semmi sem örömtelibb, mint a lelkiismeret helyeslésének bizonyságai [2Kor 1:12.]. Fáradozzatok tehát minden erőtökkel a jó lelkiismeret megszerzésén, és "gyakoroljátok magatokat éjjel és nappal, hogy megőrizzétek azt [Csel 24:16.]"].

**2024. március 29. Nagypéntek**

**Imaóra:**

**A keresztről nem szállt le, de az egekből igen!**

**Ézs 62,19-64,3**

**Párhuzamos ige: 2Kor 8,9**

**KRISZTUS KEGYELME (jótéteménye)**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: THE GRACE OF CHRIST Discourse No. 2034. From: Horae Homileticae** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/2corinthians/8/9/8/9/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/2corinthians/8/9/8/9/)

***2Kor 8:9. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy bár gazdag volt, mégis szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok***.

A keresztyénség kiválóságát az általa feltárt *titkok* és az általa hirdetett *előírások (viselkedési alapelvek)* tekintetében általában elismerik; de kevesen látják azt az *indítékok* tekintetében, amelyekkel kötelességünk teljesítésére kényszerít. Ez utóbbi tekintetben azonban éppoly nagymértékben különbözik minden más vallástól, mint az előbbiek bármelyikében; és kétségtelen felsőbbrendűségre tart igényt a filozófia összes dogmájával és magával a judaizmussal szemben. Krisztus értünk vállalt halálában kifejezett szeretetét nem pusztán egy olyan tantételként ajánlja, amelyben hinni kell, hanem a legerősebb, sőt az egyetlen hatékony érvként sürgeti, hogy megelevenítsen bennünket az egyetemes (mindenre kiterjedő) és fenntartás nélküli engedelmességre. Ez volt az a megfontolás, amellyel Szent Pál a nagylelkűségre való buzdítását megerősítette (megalapozta) a korinthusi gyülekezetnek írt levelében: és ez általánosan érvényesülni fog (hatékony és eredményes lesz), bárhol is igazán megértik és szívükben átérzik.

Amikor erről a témáról beszélünk, nem fogunk általános módozatban kitérni a bukásunkra és a Krisztus általi helyreállításunkra, hanem törekszünk

**I. *Krisztus kegyelmét* ismertetni, ahogyan az itt körvonalazva van...**

A szövegben **négy különálló megfontolás** található, amelyek mindegyike fényt vet erre a pontra, mint sok tükör, amelyek sugarukat egy közös fókuszban egyesítik. Ezeket sorrendjükben fogjuk megvizsgálni:

**1. Krisztus létezés előtti állapota -**

[A szövegben azt olvassuk, hogy "*gazdag volt*". Ezt a gondolatot, amikor embertársainkra vonatkoztatjuk, könnyen megértjük: de ki értheti meg, amikor Krisztusra vonatkoztatjuk? Milyen megfelelő fogalmat tudunk alkotni az Ő dicsőségéről vagy boldogságáról? Örökkévalóságtól fogva "Atyja kebelében volt [Jn 1:18.]", és "mindennap az ő gyönyörködése volt" [Péld 8:30.]. Közösségben volt az Atyával mindenben, amit tudott [Mt 11:27.], mindenben, amit tett [Jn 5:19.], mindenben, amit élvezett [Jn 17:10.]. A legtökéletesebb Egységben volt az Atyával [Jn 10:30.], magában birtokolta az Istenség egész teljességét [Kol 2:9.], és vele együtt részesült a mennyei angyalok imádatában [Ézs 6:3. és Jn 12:41.]. Ilyen dicsőségben volt Krisztus az Atyával, mielőtt a világ létrejött [Jn 17:5.]. Nem is volt képes arra, hogy a teremtményeitől akár a dicsőséghez, akár a boldogsághoz bármilyen többletet kapjon [Zsolt 16:2.] (mivel az tökéletes volt). Ugyanilyen nagy és dicsőséges lett volna akkor is, ha egyetlen teremtmény sem létezett volna sem a földön, sem a mennyben, hogy láthassa őt [Jób 22:2.]; vagy ha mindazok, akik vétettek ellene, örökre elpusztulnak. Mégis olyan nagy volt a szeretete, hogy minden boldogsága közepette gondolt ránk, és elvállalta az ügyünket, és eljegyezte magát, hogy helyettesünk lesz és kezesünkké válik [Zsolt 40:7-8.].

Milyen végtelenül meghaladja ez a "kegyelem" a mi legmagasabb elképzeléseinket! Valóban csak "elhomályosítjuk az örök rendet tudatlan szavakkal ", amikor megpróbálunk beszélni erről a titokzatos témáról].

**2. A megaláztatás, amelynek alávetette magát.**

[Csodálatos kegyelmi cselekedet volt, hogy leereszkedett a teremtmények alkotásához, és megajándékozta őket az ő áldottságának és dicsőségének látványával. De hogy figyelemmel kíséri őket, miután elhagyták az első állapotukat, és megfosztották magukat az eredeti igazságosságuktól, ez olyan leereszkedő cselekedet volt, amelyet lehetetlennek tartottunk volna, ha viselkedésével nem bizonyította volna, hogy ez megtörténhetett. De ki tartaná lehetségesnek, hogy olyan mélyre alázkodjék, hogy a mi természetünket vegye magára? Mégis megtette, méghozzá nem is az ember eredeti állapotában, hanem a jelenlegi bukott, számtalan gyengeségnek és magának a halálnak kitett állapotában. "Bűnös testhez hasonlóvá lett" [Rm 8:3.], és mindenben hozzánk hasonló volt, a bűnt kivéve [Zsid 2:17.15.]. Még a mi bukott természetünket sem a legmagasabb rendű állapotában vette fel: épp ellenkezőleg: nem palotában, hanem istállóban született; életét az első harminc évben az ácsmesterség alacsony foglalkozásával töltötte; és az utolsó négy évben gyakran nélkülözte az élet mindennapi szükségleteit, sőt, még azt a helyet is, ahol lehajthatta volna a fejét [Máté 8:20.]. Tisztában volt azzal, hogy az emberek részéről csak megvetés és üldözés vár rá; mégis alávetette magát ennek őértük. De még ez is, bármennyire is nagy volt, korántsem érte el megalázkodásának teljes mértékét: Nem; a bűnösök helyére állt, hogy elviselje a vétkeikért járó átkot [1Pe 2:24.]: alávetette magát, hogy elviselje a Sátán támadásait és Isten haragját [Ézs 53:10.]. Ha tehát igazságos képet akarunk alkotni az ő megaláztatásáról, akkor el kell látogatnunk a Gecsemáné kertjébe, és látnunk kell őt véres verejtékben fürödni, és hallanunk kell, amint "erős sírással, kiáltással és könnyekkel könyörög Atyjához" a keserű pohár levételéért [Luk 22:44. Zsid 5:7.]. ]: azután követnünk kell őt a Golgotára, és hallanunk kell keserű panaszait a mélységes elhagyatottság alatt [Mt 27:46.], és látnunk kell őt a lélek és a test kimondhatatlan kínjai közepette, amint az átkozott keresztfán hal meg: és végül látnunk kell őt a sírba zárva a törvény ítélete alatt, annak a törvénynek az ítélete alatt, amely mindnyájunkat örök halálra ítélt [Gal 3:13.]. Itt, itt olyan megaláztatás volt, amely az egész mennyet csodálattal töltötte el; itt olyan szegénység volt, amelyet sem emberek, sem angyalok nem tudnak felfogni.

Az apostol másutt ebben a szemléletben írja le Krisztus kegyelmét, szembeállítva az előtte lévő állapotának méltóságát azzal az állapottal, amelyet felvett, és a megaláztatással, amelyet elszenvedett [Fil 2:6-8.]. Ó, bárcsak méltó fogalmaink lennének róla, és valamilyen szegényes mértékben is képessé válnánk arra, hogy felfogjuk ennek feltáratlan magasságait és kifürkészhetetlen mélységeit [Ef 3:18-19.]!

**3. A tárgyak (személyek), akikért közbelépett -**

[Jézus nem az angyalokért, a teremtett lények legmagasabb rendjéért érdeklődött, hanem az emberekért: elhaladt mellettük, és méltóztatott észrevenni minket [Zsid 2:16.]. De vajon volt-e bennünk valami, ami őket felülmúlta, ami minket az ő figyelmébe ajánlott? Nem: a legcsekélyebb jónak is híján voltunk, és tele voltunk minden elképzelhető rosszal [Jer 17:9. 1Móz 6:5.]. Nem volt lelkünknek olyan képessége, amelyet ne gyalázott volna meg a bűn, sem testünknek olyan tagja, amelyet ne szennyezett volna be a gonoszság [Róm 3:10-18.]. Még magát Istent is gyűlöltük [Róm 1:30.]; és annyira tele voltunk ellenségeskedéssel ellene, hogy valójában képtelenek voltunk betartani egyetlen törvényét is [Róm 8:7.], és amennyire csak befolyásunkon vagy példánkon múlt, igyekeztünk őt száműzni a világból [Róm 1:28.]. Ef 2:12 és Zsolt 14:1. "Nincs Isten", azaz: bárcsak ne lenne].

Nyomorúságunk is olyan nagy volt, mint a mi gonoszságunk. Kárhoztató ítélet alatt álltunk, és ki voltunk téve a megszegett törvény minden átkának: "Isten haragja rajtunk lakozott", és nem maradt más hátra, mint hogy az élet fonalát elvágjuk, és örökké a pokolban nyomorogjunk. Mégis olyannyira könyörületes volt, hogy közbenjárt értünk, és közbenjárónk lett Istennél, "szószólónk az Atyánál". Milyen csodálatosan fokozza ez az általa kinyilvánított kegyelmet! A szeretet csodálatos erőfeszítése lenne az is, ha egy király egy elítélt lázadó helyébe lépne, és elszenvedné helyette a törvény ítéletét: de hogy maga a Teremtő teremtménnyé lett, hogy szenvedjen azok helyett, akik nem érdemeltek mást, csak a halált és a poklot, nos, ezt joggal nevezhetjük "kegyelme túláradó gazdagságának", az isteni szeretet remekművének [Ef 2:7. Róm 5:8.]!].

**4. Az az állapot, amelyre e közbenjárásával felemel minket-**

[Ha **büntetésünk elengedését** és a *megsemmisülés* kegyelmét szerezte volna meg, micsoda kegyelem lett volna az is! és micsoda kegyelemnek tartanák az ördögök, ha ilyen kegyelmet kaphatnának tőle! De ez nem elégítette volna ki a mi imádnivaló Megváltónkat: sokkal magasabb célokat tűzött ki a számunkra: elhatározta, hogy helyreállítja az **Istennel való megbékélés állapotát**; hogy megújítja természetünket, és ezáltal alkalmassá tesz bennünket az Isten élvezetére. Sőt, a *kegyelem* és a *béke* minden áldásához végül elhatározta, hogy hozzáadja az **örök dicsőség áldását** is. Elhatározta, hogy nem pusztán megszünteti szegénységünket, hanem "gazdaggá" tesz bennünket. És hogy lássuk, mennyire gazdaggá teszi az ő népét, állítsuk csak egy pillanatra szembe a pokolban lévő, egy csepp vízért hiába síró gazdag állapotát Lázáréval, aki Ábrahám kebelében Isten csodás teljességét élvezi. Ilyen gazdagságot tervez számunkra: megtestesülésének és halálának célja éppen az volt, hogy megszerezze nekünk: és soha nem mond le azokról, akiket a vérével vásárolt meg, amíg nem teszi őket "örököstársakká önmagával", és nem adja birtokukba azt az "örökséget, amely romolhatatlan, szeplőtelen és soha el nem múló". Egyszóval, csontunkból való csonttá lett, és testünkből való testté [Ef 5:30.], hogy egy lélek legyünk vele [1Kor 6:17.]. Megüresítette magát dicsőségéből [Megjegyzés: ἐκένωσε, Fil 2:7.], és mintegy leszállt a legmélyebb pokolba, hogy "mint a üszögdarabot, kihúzzon minket az tűzből", és felemeljen minket a trónra, ahonnan jött [Jel 3:21.].

Ilyen, ilyen volt Krisztus kegyelme: végtelenül több volt, mint amit szavakkal ki lehet fejezni, vagy mint amit a képzelet el tud képzelni].

Miután igyekeztünk kibontani ezt a titkot, továbbá

**II. Megkérdezzük, hogy mit "tudtok" ezzel kapcsolatban -**

Itt természetesnek vesszük, hogy minden keresztyén "ismeri" ezt a kegyelmet. Hadd kérdezzem meg tehát: Mit tudtok róla?

**1. Mint hittételről -**

[Sokan, akiket keresztyéneknek neveznek, alig tudnak valamit arról a hitről, amelyet vallanak; és ha megkérdeznénk őket üdvösségre való reménységük alapjáról, kiderülne, hogy nem úgy várják azt, mint amit Krisztus halála vásárolt meg számukra, hanem mint amit saját bűnbánatukkal és jó cselekedeteikkel szereznek és érdemelnek ki.

Sokan valóban határozottan (szándékosan) ellenzik az evangélium alapelveit, határozottan tagadva Krisztus istenségét, az általa elvégzett engesztelést és a belé vetett hit általi megigazulás tanát. Ami az ilyen személyeket illeti, minden állítólagos tudásuk ellenére olyannyira nem ismerik az evangéliumot, mintha soha nem is hallották volna: és ha megpróbálnák kifejteni a textusomat, a legképtelenebbé tennék azt; megfosztva Krisztus művét minden kegyelmétől és minden hatékonyságától.

De ti, remélem, testvéreim, "nem így tanultátok a Krisztust". Bízom benne, hogy valóban hisztek benne, mint "Immanuelben, - ami azt jelenti: Isten velünk". Hiszitek, hogy az Istenség minden dicsősége az övé volt; és hogy e dicsőséget mintegy félretéve egy időre, emberré lett, és értetek élt és meghalt; hogy engesztelő vére által megbékítsen benneteket Istennel, és az ő minden tekintetben tökéletes igazságossága által szerezzen nektek jogot a mennyei örökségre. Hiszitek, hogy ha valaha is birtokba veszitek a mennyei boldogságot, annak teljes egészében azon szegénység által kell történnie, amelyet ő vállalt értetek: és minden mennyei reményeteket egyedül őbenne találtátok meg.

Tartsátok meg tehát ezt a hitet. De ne úgy legyen bennetek, mint puszta elméleti igazság, hanem törekedjetek arra, hogy hasznosítsátok,]

**2. Mint befolyásoló alapelvet**.

[Különösen ilyen értelemben van előttünk az alapszövegben. És elsősorban ebben a szemléletben volt drága ez Pál apostolnak, aki ezt a bizonyságot teszi róla: "Krisztus szeretete kényszerít (szorongat) engem". Helyesen ítélte meg, hogy "ha egy meghalt, akkor mindnyájan meghaltak; és hogy ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt [2Kor 5:14.]". Most akkor ugyanez a hatása van rád is? Csodálattal és csodálattal tölt-e el téged, hogy a menny és a föld Istene ilyen mélyre süllyed érted, és ilyen megaláztatásoknak veti alá magát érted, és ilyen szenvedéseket visel el érted, és ilyen titokzatos módszerekkel szerez neked örök dicsőséget? Kedves testvéreim, ha jól ismeritek ezt a titkot, akkor úgy fog hatni rátok, hogy érezni fogjátok, hogy minden, ami vagytok, és minden, amivel rendelkeztek, Krisztusé, hogy csak és kizárólag érte használjátok, akié vagytok, és akit szolgálnotok kell [1Kor 6:19-20.]. "Nem magatoknak fogtok élni, hanem teljes egészében annak, aki minden lehetséges igény szerint mind a halottak, mind az élők jogos Ura [Róm 14:7-9.].

Ennek a szeretetnek a megfontolása úgyszintén arra is fog vezetni benneteket, hogy az ő nyomdokain járjatok, és amennyire csak tudjátok, másoknak is megmutassátok azt a szeretetet, amelyet ő mutatott nektek [Megjegyzés: Ha ez egy szeretetadományra serkentő prédikáció témája lesz, ezt a gondolatot nagyon ki kell erősíteni.] - - Valóban igaz, hogy a fennálló körülmények között nem vagytok kötelesek *elszegényedni, hogy másokat gazdagítsatok*; de arra vagytok felszólítva, hogy "bőségetekből kielégítsétek a szegényebb testvéreitek szükségleteit "[13., 14. vers]; igen, és *kötelesek* vagytok így hasznosítani tehetségeteket (talentumaitokat), hogy "Krisztus iránti szeretetetek őszinteségét mutassátok [8. vers]". - - -]

**Alkalmazás-**

**1. Keressétek tehát ezt a tudást (ismeretet)-**

[Jól tudjátok, milyen fáradsággal és szorgalommal szerzitek meg a világi tudást: és vajon megvetitek-e azt a munkát, amely az isteni tudás (ismeret) megszerzéséhez szükséges? Mit ér minden földi tudomány "Krisztus kegyelméhez" képest? Szent Pál, korának legtudósabb embere, "mindent csak trágyának tekintett Krisztus Jézusnak, az ő Urának ismeretének kiválóságáért [Fil 3:8.]". És te is, ha helyesen becsülöd meg a dolgokat, nem nyugszol, amíg nem nyertél némi betekintést a megváltás nagy misztériumába a megtestesült Istened szenvedései által - - - - Ami a szegényeket és az írástudatlanokat illeti, a filozófia ismerete messze meghaladja az elérhetőségüket: de nem így az isteni misztériumok ismerete. "Amit Isten elrejtett a bölcsek és okosak elől, azt a kisgyermekeknek kinyilatkoztatta és ki is fogja nyilatkoztatni [Mt 11:25.].". "A gyengéket és bolondokat választotta ki, s részesítette előnyben, hogy megzavarja a bölcseket és hatalmasokat, és mindenkit arra kényszerítsen, hogy egyedül őbenne dicsekedjék [1Kor 1:27-29.]." Csak kérjétek Istentől, hogy jó Lelkének hatása által világosítsa meg elméteket, és "ő mindnyájatoknak bőkezűen és szemrehányás nélkül ad bölcsességet [Jak 1:5.]". - - -]

**2. Törekedjetek arra, hogy mások javára hasznájátok azt...**

[Ez az a tudás, amely megmenti a lelket [2Ti 3:15.]. "Ebben van az örök élet", amely elidegeníthetetlen tulajdona mindazoknak, akik birtokolják [Jn 17:3.]. Vajon akkor "ezt a világosságot a véka alá rejtitek, ahelyett, hogy a körülötted lévők javára használnátok [Mt 5:15.]?". Ez távol álljon tőletek! Nem, testvéreim, törekedjetek arra, hogy "növekedjetek az Úr Jézus Krisztus ismeretében" ti magatok is, és terjesszétek azt, ha lehet, a föld végső határáig - - -].

<https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/2-corinthians-8.html>

**Délelőtti istentisztelet:**

**Meghalt értünk –**

**Mt 27,27-44**

**AZ URUNKNAK OKOZOTT MEGALÁZTATÁSOK**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: Charles Simeon: THE INDIGNITIES OFFERED TO OUR LORD Discourse No. 1409. From: Horae Homileticae** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/26/27/31/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/26/27/31/)

***Mt 27,26-31. Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék. 27 Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot. 28 És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá. 29 És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya! 30És mikor megköpdösék őt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala. 31 És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék őt.***

Ebben az időszakban [a passióhéten] természetesen arra kapunk késztetést, hogy áldott Urunk szenvedéseiről elmélkedjünk. Általában kívánatosnak tartjuk, hogy elméteket egy-egy pontra összpontosítsuk; mert az, ha kellőképpen megnyílik, bőséges anyagot nyújt egy tanításhoz; most azonban inkább a tények együttesére hívjuk fel a figyelmeteket; nem annyira azért, hogy megvilágítsuk az egyes megaláztatásokat, amelyekkel őt kínozták, hanem inkább, hogy ezek együttes szemlélete alapján mutassuk be nektek az Úr Jézus Krisztust,

**I. Mint aki a megjövendölt Messiás.**

**Alig volt olyan esemény a halálával kapcsolatban, amely ne lett volna külön prófécia tárgya (előre megjöndőlve)...**

[Megjövendölték, hogy megostorozzák. Ézsaiás próféta azt mondja, hogy "a mi békességünk büntetése volt rajta, és az ő sebei által gyógyultunk meg [Ézs 53:5.]". És bár úgy tűnik, hogy a zsoltáros általában Izraelről beszél, mégis úgy gondolom, hogy Isten szolgájára, Izraelre, a Messiásra is különös tekintettel van, amikor azt mondja: "A szántók a hátamon szántottak, hosszú barázdákat húztak [v.ö. Zsolt 129:3. az Ézs 49:3-mal]. A különböző megaláztatásokat, a gúnyolódást és a gyalázkodást, valamint az arcába köpködést is külön megemlíti: "Hátamat odaadtam a verőknek (itt ismét a korbácsolásra történik utalás), és orcámat a tépdesőknek: Nem rejtettem el arcomat a szégyentől és a köpéstől [Ézs 50:6.]". És Mikeás próféta azt mondja: "Izrael bíráját pálcával verik arcon [Mik 5:1.].". A Zsoltáros pedig ezekre a dolgokra utalva mondja: "A gyalázat összetörte a szívemet, és tele vagyok nyomorúsággal; és kerestem valakit, aki megszánna, de nem volt, és vigasztalókat, de nem találtam [Zsolt 69:20.]. Keresztre feszítését világosan kijelentette az érckígyó felállítása a pusztában [Jn 3:14-15.]; mint ahogyan azt a helyet is, ahol ezt végre kellett hajtani, az áldozatok táboron kívüli elégetésével [3Móz 4:12.]. Ezeket a dolgokat a mi áldott Urunk is világosan előre látta, és egyértelműen előre megjövendőlte; beszélt róluk előre, mint a prófécia tárgyáiról, amelyeknek biztosan be kellett teljesedniük: "Magához vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: "Íme, elmegyünk Jeruzsálembe, és *beteljesedik mindaz, ami meg van írva a próféták által* az Emberfiáról. Mert átadják őt a pogányoknak, és kigúnyolják, és csúfolják, és megvetik, és megköpkösik, és megostorozzák, és megölik [Luk 18:31-33.]."].

**És mindezek a dolgok szó szerint beteljesedtek benne -**

[Az **megostorozását** említi először a szövegem. De ezt azért szabták ki rá, hogy megakadályozzák a keresztre feszítését. Pilátus azt remélte, hogy Jézus megostorozásával lecsillapítja a zsidók haragját ellene, és könyörületre készteti őket iránta [Luk 23:16,22. Jn 19:1.4. 6.]: így bírájának kegyelme, nem kevésbé, mint üldözőinek dühe, hozzájárult ahhoz, hogy szenvedéseinek meghatározott mértékét betöltse.

A következőkben a **különböző sértések és megaláztatások** kerülnek említésre, amelyekkel őt megkínozták. És *hol* követték el őket? Magának Pilátusnak a termében, és a parancsnoksága alatt álló katonák által! A római katonák között rendkívül szigorú volt a fegyelem: mégis, a helytartó szeme láttára nem hajtották végre az ő óhajait, hanem azokkal szöges ellentétben álltak, hogy a zsidók kedvében járjanak és kielégítsék őket: és így *önként és saját elhatározásukból, a katonai kötelességük közvetlen megszegésével, kockáztatva, hogy ezért súlyos felelősségre vonják őket, túllépnek a törvényeken, és olyan büntetéseket szabnak ki, amelyeket a törvény nem írt elő,* hogy így a próféták írásai - a maguk részéről valóban *akaratlanul* - mindenben beteljesedjenek.

**Keresztre feszítése** zárja le a jelenetet. De ez nem zsidó büntetés volt: ezt a büntetést csak a római törvény szabta ki: mégis, bár a törvény, amely szerint ítélkezett, *zsidó* volt, a rá kiszabott büntetés *római* volt. De a próféciák így jövendölték meg: és nem volt lehetséges, hogy egyetlen szavuk beteljesületlen maradjon. A római helytartó, akinek a felhatalmazása nélkül nem lehetett volna végrehajtani, mindent megtett, hogy megakadályozza, de nem tudott győzni (nem járt sikerrel). Szívesen megragadta volna az alkalmat, amelyet a szokások szentesítettek, hogy megkegyelmezzen az egyik fogolynak: de a zsidók inkább egy gyilkost akartak megkímélni, mint őt; egy gyilkost, akinek bűnössége teljesen bizonyított volt, mintsem Jézust, akinek ártatlanságát maga a bíró is a legteljesebb vizsgálat után megerősítette. De Isten így rendelkezett; és így történt.

**Íme tehát, milyen világos és vitathatatlan az ő messiási mivolta!** Olyan dolgok voltak megjósolva, amelyeknek semmi közük nem volt egymáshoz, és amelyek az események szokásos menetében nem álltak összhangban egymással. De benne mindezek egyesültek; és nem a barátok jól beállított erőfeszítései révén valósultak meg, hanem az ellenségek akaratlan közreműködésével, és éppen azokkal az erőfeszítésekkel, amelyekkel meg akarták akadályozni a megvalósulásukat. Bizalommal kérdezem tehát: "Nem ő-e a Krisztus [Jn 4:29.]?"].

Nézzük most őt egy másik fényben; nevezetesen,

**II. Mint aki a mi kezesünk és helyettesünk.**

**Miután felvállalta értünk, el kell viselnie mindazt, amit bűneink érdemeltek -**

[A szégyen, a nyomorúság és a halál volt a mi jogos és megérdemelt részünk. Még ebben a világban is "nehéz a vétkezők útja", és "nincs békességük a gonoszoknak"; és a halál ítélete függ felettünk; és az örök világban a gonoszok "szégyenre és örökös megvetésre ébrednek" [Dán 12:2.] (Ki tudja elképzelni azt a megvetést és felháborodást, amelyet akkor maga Isten érez majd irántuk, és a szentek is, akik vele együtt részt vesznek majd az ítéletben? Az ítélet, amely azon a napon el ki lesz mondva ítélve ellenük, bőségesen kifejezi ezt a pontot: "Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült."). Ami pedig a ránk váró nyomorúságot illeti, azt egyetlen véges képzelet sem tudja elképzelni, amikor "a tűz és kénkő tavában fogunk feküdni, és egy soha véget nem érő örökkévalóságot töltünk "sírással, jajgatással és fogcsikorgatással". Egyszóval, a törvény átka [5Móz 21:23.], "Isten haragja" és "a pokol kárhozata", amelyek a "második halál" keserű összetevői, képezik a bűnös végzetét.].

**Ezeket pedig, amennyire a megváltásunkhoz szükséges volt, ő viselte el értünk-**

[Ami azt a gondolatot illeti, hogy szenvedéseinek minden egyes része engesztelést jelentene bűneink minden egyes megfelelő körülményéért, azt teljesen fantáziadúsnak és abszurdnak tartom. De szenvedéseinek és a mi megérdemelt büntetésünknek a fő pontjai teljes mértékben megfelelnek egymásnak. A megaláztatás minden jelét tanusították iránta, mind a haláláát megelőző szenvedéseiben, mind magában a halálában, amelyet csak rabszolgáknak kellett elszenvedniük (csak rájuk volt szabad ilyen büntetést kiróni), és amelyet a zsidó törvények átkozottnak nyilvánítottak. És "ki látott valaha az ő fájdalmához [JerSir 1:12.] hasonló bánatot?". Valóban minden más személynél inkább, aki valaha is létezett a földön, ő volt az emberektől a legmegvetettebb és a legelutasítosítottabb, a bánat embere volt, és fájdalmak ismerője [Ézs 53:3.]." "az egész nép megvetette és megutálta őt [Ézs 49:7.]"; és "az ő arca így minden embernél jobban meg volt rontva, és az ő alakja jobban, mint az emberek fiaié [Ézs 52:14.]". Végül halálában "átokká lett értünk, hogy megszabadítson minket az átoktól", amelyre "kárhoztatva voltunk [ Gal 3:13.]". Így nem pusztán meghalt helyettünk, "az igaz az igazságtalanokért [1Pe 3:18.]", mint közös áldozat a vétkes helyett, hanem minden tekintetben teljes mértékben kiegyenlítette adósságunkat; így sem a törvény, sem az igazságosság nem követelhet tőlünk többé semmit. Azt hiszem, Izsákhoz hasonlóan megkötözve feküdtünk az oltáron, a kés felemelve, hogy halálos csapást mérjen ránk, a fa és a tűz pedig készen állt, hogy megemésszen minket; de Jézus, mint a sűrűben fogott kos, az egészet átélte mindezt értünk, és visszahelyezett minket Atyánk és Istenünk kebelébe. "Az ő sebei által gyógyultunk meg [1Pt 2:24.];" és az ő halála által élünk örökké [1Thess 5:10.].

Még egyszer, e szenvedések közepette szemlélhetjük őt,

**III. Mint a mi nagy példánkat.**

**Amit ő elszenvedett, azt mutatja nekünk, hogy mit kell majd nekünk is elviselnünk -**

["Isten arra rendelt minket, hogy az ő Fiának képmásához hasonuljunk [Róm 8:29.]": és áldott Urunk azt mondta nekünk, hogy ahogyan őt gyűlölték és üldözték az emberek, úgy fognak minket is gyűlölni és üldözni [Jn 15,20]. "A szolga nem várhatja el, hogy ura fölött legyen: elég neki, ha olyan, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték, sokkal inkább annak nevezik a háznépet [Mt 10:24-25.]." A Megváltó üldözőinek egyetemességéből, megvetéséből és fanyarságából láthatjuk tehát, hogy követőinek is mire kell számítaniuk, akár haláláig. Kifejezetten azt halljuk az Igében, hogy "ugyanarra vagyunk elhívva, mert Krisztus értünk azért is szenvedett, hogy példát hagyva nekünk, kövessük az ő nyomdokait [1Pt 2:21.]:" És mivel ő Jeruzsálem kapuin kívül szenvedett értünk, nekünk is ki kell mennünk hozzá a táboron kívül, hordozva az ő gyalázatát [jegyzet: Zsid 13:12-13.]. Erre utasít bennünket Urunk és minden szent apostola: ahelyett, hogy "rosszal fizessünk rosszért valakinek": "szeressük ellenségeinket, áldjuk meg azokat, akik átkoznak minket, tegyünk jót azokkal, akik gyűlölnek minket, és imádkozzunk azokért, akik csúfolnak és üldöznek minket [Mt 5:44.]". Se ne gondoljuk ezt lehetetlennek. István megtette ezt, még a vértanúság órájában [ApCsel 7:60.]: és Szent Pál nemes módon valósította meg egész szolgálata során:"Látványossággá lettünk" - mondja - "a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Még ebben az órában is éhezünk és szomjazunk, mezítelenek vagyunk, és bántalmaznak, és nincs biztos lakhelyünk; és fáradozunk, és saját kezünkkel dolgozunk. Ha gyaláznak, áldással viszonozzuk; ha üldöznek, elszenvedjük; ha rágalmaznak, könyörgünk. Olyanok vagyunk, mint a világ szennye és mindenek söpredéke, mind a mai napig [1Kor 4:9-13.]". Itt látod a gyakorlati keresztyénséget: és ha abból a teremből jössz, ahol Jézus oly szelíden viselte mindazt, amit vele tettek, és megtanulsz "úgy járni, ahogyan ő járt", akkor nem hiába láttad ezt a látványt." Tekintsetek tehát, kérlek titeket, testvéreim, arra, aki ilyen ellene való támadást viselt el a bűnösök részéről", hogy hasonló bánásmód alatt sohase fáradjatok el, és sohase lankadjon el a lelketek [Zsid 12:3.]].

Hadd adjak még, befejezésül, **néhány megjegyzést e támával kapcsolatban:**

**1. Milyen megdöbbentő Krisztus szeretete a bűnös ember iránt!**

 [A mi áldott Urunk, mint már mutattam, kezdettől fogva előre látta mindazt, ami rá vár: mégis, ahelyett, hogy visszahúzódott volna, nagyon is vágyott arra az időre, hogy megkeresztelkedjék ezzel a véres keresztséggel, és egészen "szorongattatott, amíg ez be nem következik" [Luk 12:50.]. Micsoda szeretet volt ez! Mikor tanuljuk meg helyesen értékelni? Ó, testvéreim, igyekezzetek felfogni annak szélességét, hosszát, mélységét és magasságát!" Mert csak ez által, és csakis ez által lehet "beteljesedni Isten egész teljességével [Ef 3:18-19.]"- - -]

**2. Mennyire elkápráztatottnak (elkábítottnak, ostobáknak) kell lenniük azoknak, akik nem keresik azokat az áldásokat, amelyek megszerzéséért mindezeket a dolgokat elszenvedte a Megváltó!**

[Ki hinné, hogy azok az emberek, akik igaznak vallják ezt a feljegyzést, és éppen e szenvedéseken keresztül remélnek kegyelmet, mégis olyan gondatlanok a lelkükkel kapcsolatban, mintha az nem lenne érték; és olyan közömbösek az örökkévalósággal kapcsolatban, mintha nem létezne jövőbeli létállapot? Nézzétek meg a Megváltót, testvéreim, és gondolkodjatok el azon, hogy ki ő; és mit tett; és mit szenvedett; és *milyen célból* történt mindez! Ha a ti lelketek nem lett volna értékes, vajon mindezek a dolgok megtörténtek volna? Ha a létezés jövőbeli állapota ilyen közömbös dolog lett volna, vajon az élő Isten Fia elszenvedte volna mindezt értetek? Menjetek a Gecsemáné kertjébe; menjetek az ítélet csarnokába; menjetek a Golgota hegyére; és tanuljátok meg a halhatatlan lelkek értékét. Menjetek, mondom, és tanuljátok meg, hogy milyen ostobaság és őrültség elhanyagolni ezt a Megváltót, aki által egyedül üdvözülhet bármely emberi lélek. Kérlek benneteket, szeretteim, vegyétek komolyan, amíg Isten drága Fiának szenvedései még hasznotokra lehetnek. De ha nem akarjátok őt keresni, akkor gondoljatok arra, hogy mi lesz a részetek az örök világban. Mert "ha ezek a dolgok a zöldellő fán történtek, ítéljétek meg, mi lesz a sorsa a száraznak [Luk 23:31.]?"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/26/27/31/>

**KRISZTUS KIGÚNYOLÁSA A KERESZTEN**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: THE MOCKING OF CHRIST UPON THE CROSS. Discourse No. 1410. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/38/27/44/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/38/27/44/)

***Mt 27:38-44. 38Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobbkéz felől, és a másikat balkéz felől. 39 Az arramenők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván. 40 És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! 41 Hasonlóképen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt mondják vala: 42 Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. 43 Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok. 44 A kiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják vala szemére.***

Némelyek, üres kíváncsiságból, szívesen vesznek részt nyilvános kivégzéseken; míg mások, dicséretes érzékenységből, nem tudnák rávenni magukat, hogy jelen legyenek egy ilyen jelenetnél. De a most elénk táruló jelenetben nincs helye sem az egyik, sem a másik érzésnek. A testi érzékeinket sem kielégíteni, sem megdöbbenteni nem lehet: **csak a hit által tudjuk felfogni a mai nap eseményeit:** de ha van hitünk, akkor "rátekintünk arra, akit átszúrtunk (átszegeztünk), és gyászolunk és keseregünk, mint az elsőszülött fiúért". Általában az elítélt személy viselkedése a fő tárgya a szemlélődésnek; a nézők viselkedésére soha nem gondolunk: természetesnek vesszük, hogy *az* illendő és az ünnepélyes alkalomhoz illő lesz. Jelen esetben azonban **különösen azoknak a magatartását kívánjuk megfigyelni, akik Urunk keresztre feszítésén részt vettek**: és látni fogjuk, hogy a Vele való bánásmódjaik tele vannak tanulságokkal többféle szempontból:

**I. Mint az ember romlottságának színpadias bemutatása**...

[Az ember gonoszságából sok minden megmutatkozik Urunk elfogásában, üldözésében és elítélésében: de történelmének egyetlen részében sem láthatjuk az istentelenségnek olyan tömegét, mint az előttünk lévőben. Mindannak, ami a keresztre feszítését megelőzte, oka volt: az állam biztonsága érdekében szükségesnek tartották, hogy megöljék; és amíg ezt a célt el nem érték, nem csodálkozunk azon, amit ennek érdekében tettek. De amikor ezt már elérték, és nem volt többé okuk az ellenségeskedésre, mérhetetlenül meglepődtünk, hogy nem enyhült a haragjuk. Minden más alkalommal a bűnözők kivégzése, bármennyire is megérdemelten szenvednek, bizonyos fokú részvétet vált ki: vele szemben azonban az emberek minden sora dühöngött töretlen erővel; és mint a kutyák, úgy tűnt, hogy mohón felfalják a zsákmányt, amelyet már megragadtak.

Ha ez a vadság csak a katonákra korlátozódott volna, azt feltételezhetnénk, hogy ez a nevelésükből és szokásaikból eredt. De "a főpapok, az írástudókkal és a vénekkel, sőt még az uralkodókkal együtt" mindannyian egyetértettek abban, hogy gyalázzák Isten Bárányát! Teljesen megfeledkeztek a rangjukhoz és hivatalukhoz illő viselkedésről; sőt, szem elől tévesztették az emberség minden érzését; és példájukkal bátorították azokat az atrocitásokat, amelyeknek megakadályozására a műveltség, de még inkább az emberség vezette volna őket. Még a gonosztevők is elkapták a pokoli lángot; és nem törődve saját gyötrelmeikkel, szégyenükkel vagy közelgő felbomlásukkal, egyesült erővel gyalázták Isten Fiát: annyira feljebbvalónak tartották magukat, hogy úgy vélték, joggal tehették őt gúny és megvetés tárgyává. Bármi volt is a vádak alapja ellene, most profán gúny tárgyává tették. Három évvel korábban a saját testére utalva azt mondta: "Romboljátok le *ezt* a templomot, és három nap múlva feltámasztom". Ezt hozták fel ellene, bár nem értelmezték úgy, mint a templommal szembeni ellenséges magatartásának bizonyítékát: most pedig szemére vetik, kihívást intézve hozzá, ha vajon képes lenne-e egy sokkal kisebb dologra, nevezetesen arra, hogy lejöjjön a keresztről. Az Istenhez mint Fiához való viszonyát és mint királyuknak Izrael fölötti hatalmát is arra kérték, hogy a keresztről való leereszkedéssel bizonyítsa: és még az Istenbe vetett bizalmát is olyan abszurdnak tartották, hogy magát Istenhez intéztek kihívást, hogy nyomban legyen neki segítségül. Mindez a diadalnak olyan külső megnyilvánulásaival járt együtt, amelyek megfeleltek a szívükben uralkodó rosszindulatú érzéseknek. - De ki gondolta volna, hogy most még a legjóságosabb csodáit is vád tárgyává teszik ellene? Még ezeket is elővették, hogy még élesebbé tegyék káromlásaikat: "Másokat megmentett, önmagát nem tudja megmenteni".

Most pedig nézzétek meg a vad *kegyetlenségnek*, az aljas *hálátlanságnak* és a szörnyű *istentelenségnek* ezt az egész tömegét; nézzétek, nem úgy, mint nem egy kiemelkedően gonosz egyénnek vagy egy bizonyos osztálynak a bánásmódját, hanem egy egész nemzet viszonyulását; és akkor kénytelenek lesztek azt mondani: "Uram, mi az ember? Uram, micsoda az ember?"]

A zsidók viselkedése ez alkalommal úgyszintén tanulságos,

**II. Krisztus tökéletességének próbájaként (próbatesztjeként) ...**

[Mivel a törvény szerint az áldozatoknak folt és hiba nélkülinek kellett lenniük, a legnagyobb gondossággal vizsgálták őket, hogy egyértelműen megállapítsák, alkalmasak-e az áldozatra. Mivel pedig Jézusnak az egész világ bűneiért kellett áldoznia, Istennek tetszett, hogy mielőtt feláldozták volna, a legszigorúbb vizsgálatnak vetessék alá. Ennek megfelelően a legszigorúbb vizsgálatot rendelték el, és minden egyes újabb vizsgálat eredménye az ő ártatlanságának egyre erősebb bizonyítéka volt. Itt azonban azt látjuk, hogy a legforróbb kemencébe vetik, amely csalhatatlanul felfedte az ötvözetet vagy salakot, ha találhattak benne ilyet. Az emberiség legkiválóbbjai ennél sokkal kevesebb próbának voltak kitéve, és mégis nyilvánvaló lett, hogy ők is csak emberek, gyengék, bűnösök és romlottak. Mózes "meggondolatlanul szólt ajkaival"; Jób "megátkozta születése napját"; Pál pedig "szidalmazta Isten népének fejedelmét". De Jézusban nem volt a legkisebb hiba vagy tökéletlenség sem. Olyan volt a türelme, hogy "amikor szidalmazták, viszont nem szidalmazott; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem átadta magát annak, aki igazságosan ítél". Panaszkodik ugyan a próféta által: "A gyalázat összetörte a szívemet, és tele vagyok nyomorúsággal"; mégis, ahogy egy másik próféta tanúsítja: "Egészen olyan volt, mint a vágóhídra vezetett bárány, és mint a juh a nyírója előtt, néma volt". Ilyen volt a *türelme* is, hogy amikor jogosan hívhatott volna tüzet az égből, hogy elpusztítsa ellenségeit, mint Illés tette, vagy a földet, hogy megnyíljon és elnyelje őket, mint azokat, akik fellázadtak szolgája, Mózes ellen, ő nem tette meg. Másrészt azt sem tette volna meg, amit viszont megtehetett volna, hogy elfogadja a kihívásukat, és a keresztről való leereszkedéssel bizonyítsa mindenható hatalmát. Tudta, hogy ez sem győzné meg őket, még ha meg is tenné: szándékában állt, hogy rövidesen végtelenül erősebb bizonyítékot adjon nekik messiási mivoltáról (mégpedig, amit oly sokszor megígért nekik) azzal, hogy feltámad a halálból; és elhatározta, hogy semmi sem térítheti el attól a munkától, amelynek elvégzésére vállalkozott. - Akár ezt is mondhatta volna: "Mivel ti elvetettek engem magatoktól, és méltatlannak ítéltétek magatokat az örök életre, lemondok a munkámról, és átadlak az ítéletre, amit módfelett megérdemeltetek [Csel 13:46.]. De ő nem akarta magát megmenteni, mert arra törekedett, hogy minket megmentsen; és "az előtte álló örömért", hogy megszabadíthatott egy elpusztult világot, "elviselte a keresztet, és megvetette a gyalázatot", amíg az egész művére vonatkozóan azt mondhatta: "Elvégeztetett".

Itt tehát bőséges bizonyítékunk van bűntelen jellemére, és arra, hogy valóban az volt, aminek lennie kellett: "hibátlan és szeplőtelen Bárány"].

Marad még egy szempont, amelyben a vele való bánásmódjuk igen tanulságos; nevezetesen,

**III. Messiási mivoltának bizonyítékaként.**

 [Azt a körülményt, hogy két gonosztevő között feszítették keresztre, az evangélista a következő prófécia beteljesedésének nyilvánítja: "A vétkesek közé soroltatott". De nemcsak abban, amit *tettek*, teljesítették be az ellenségei a Szentírást; ugyanúgy teljesítették azt abban is, amit *mondtak*; olyannyira, hogy ha valaha is annyira szerettek volna megfelelni a prófétai írásoknak, akkor sem teljesíthették volna azokat pontosabban vagy részletesebben. Dávid, a Messiást megszemélyesítve, elmondja, hogy ellenségei "csóválták a fejüket" rajta; majd pontosan azokat a szavakat határozta meg, amelyeket a főpapok és a vének használtak erre az alkalomra [Zsoltárok 22:6-8.]. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy ez a prófécia milyen pontosan teljesedett be, és hogy a prófécia és a beteljesedés között ezer év telt el, akkor látni fogjuk, hogy Urunk megalázásának legegyszerűbb körülményei is, éppúgy, mint azok, amelyek egyértelműbben voltak meghatározva, kétségtelenül igazolják Messiásságának igazságát.

Ne gondoljuk, hogy e dolgok említése felesleges ismétlés. Az apostolok a próféciákra való hivatkozással bizonyítják Uruk isteni küldetését; és ezért minél teljesebbé tesszük benne a Szentírás beteljesedését, annál bőségesebben megerősödünk az evangélium hitében].

**Tanuljunk tehát ebből,**

**1. Hogy higgyünk az ő nevében**.

 [Nem az evangélium történetének puszta elfogadását akarjuk ajánlani, hanem a Jézusban mint a világ Megváltójában való hitet. Sokan úgy vélik, hogy a halála nem több, mint a tanításának megerősítése; de ha csak azért halt volna meg, hogy megerősítse a tanítását, akkor a keresztről való leszállása erősebb megerősítése lett volna annak, mint a halála. **Engesztelő áldozatként** halt meg; és ezért a halála nélkülözhetetlen volt a közvetítői munkájának befejezéséhez: és *ebből a szempontból (ilyen értelemben)* hívunk benneteket, hogy higgyetek benne. Tekintsétek mindezt a megvetést és gyalázatot úgy, mint amit értetek elszenvedett, mint "a ti békességetek büntetését", és mint a kijelölt eszközt, hogy megmentsen benneteket az "örökkévaló szégyentől és megvetéstől" - - -].

**2. Hogy kövessétek nyomdokait...**

[Urunk megtanított bennünket arra, hogy ugyanazt a bánásmódot várjuk, amit ő maga is kapott. Valóban, joggal feltételezhetjük, hogy "ha a ház urát Belzebubnak nevezték, sokkal inkább a háza népét". Hogyan kell tehát ilyen alkalmakkor viselkednünk? Azt válaszoljuk, hogy ő szándékosan "példát adott nekünk, hogy kövessük a nyomdokait [1Pe 2:21-23.]"; és hogy ezért, bármit is kelljen elviselnünk, "lelkünket türelemmel kell megőriznünk [Luk 21:19. Jak 1:4.]", "nem fizetve rosszal a rosszért, vagy szidalommaml a szidalomért, hanem ellenkezőleg, áldást mondva[1Pt 3:9.]". Ez a mi imádandó Megváltónk kifejezett parancsa [Mt 5:44.]: és minél inkább hasonlítani tudunk hozzá, annál inkább megdicsőül bennünk. Tudom, hogy hajlamosak vagyunk arra hivatkozni, hogy gyengeségünk és ingerlékenységünk a türelmetlenségünk mentsége: de ez nem mentség: ez csak azt mutatja, hogy mennyire nem hasonlítunk áldott Urunkhoz, és mennyire szükségünk van az ő kegyelmére és irgalmára. Pál hasonló szenvedélyű ember volt, mint mi; és elmondja, hogyan alázkodott meg ilyen alkalmakkor: "ha gyaláztatunk, áldást mununk; ha üldöznek, elszenvedjük; ha rágalmaznak, könyörgünk [1Kor 4:10-13.]". Ne feledjük tehát, hogy "Krisztus kegyelme éppúgy elégséges számunkra is”; hogy "az ő ereje által mindent megtehetünk"; és hogy a legnagyobb "dísz, amit a földön birtokolhatunk, a szelíd és csendes lélek [1Pe 3:4.]"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/38/27/44/>

**Nagypéntek délutáni istentisztelet:**

**Halálának értelme –**

**Ézs 53,10-12**

**És 53,10-12**

**Matthew Henry igemagyarázata**

**Forrás:** <https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Isa/Isa_053.cfm>

***10 És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. 11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, [és] megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. 12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!***

Az előző versekben a próféta nagyon részletesen tanúskodott Krisztus szenvedéseiről, ugyanakkor némi utalást tett azok boldog végkifejletére; itt ismét megemlíti szenvedéseit, de nagyrészt előre jelzi az azt követő dicsőséget. Megfigyelhetjük ezekben a versekben,

* I**. Krisztus megalázott állapotának szolgálatait és szenvedéseit**. Jöjjetek, és lássátok, hogyan szeretett minket, lássátok, mit tett értünk.
	+ **1. Alávetette magát a mennyei haragnak** ([10. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/10/s_732010)): *Mégis tetszett az Úrnak, hogy megverje őt, hogy* fájdalmat, gyötrelmet vagy *bánatot okozzon neki.* A Szentírás sehol másutt nem mondja, hogy Krisztus szenvedéseiben Isten haragját szenvedte el; de itt azt mondja,
		- (1.) Hogy az Úr megverte (összetörte, megrontotta) őt, nem csak megengedte, hogy az emberek megverjék, hanem saját kardját ébresztette fel ellene, [Zak 13:7](https://www.blueletterbible.org/kjv/zec/13/7/s_924007). Úgy tekintették rá, hogy Isten sújtja valami nagyon nagy bűne miatt ([4. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/4/s_732004)); most pedig igaz volt, hogy Isten lesújtott rá, de a mi bűneink miatt; az Úr megzúzta őt, mert *nem kímélte, hanem mindnyájunkért kiszolgáltatta,* [Róm 8,32](https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/32/s_1054032). Ő volt az, aki a keserű poharat a kezébe adta, és arra kényszerítette, hogy igyék belőle ([Jn 18,11](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/18/11/s_1015011)), mert ráterhelte a mi vétkeinket. Ő volt az, aki őt bűnné és átokká tette értünk, és hamuvá emésztette minden égőáldozatát, annak elfogadásának jeléül, [Zsolt 20:3](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/20/3/s_498003).
		- (2.) Hogy úgy összezúzta őt, hogy ez megviselte. Krisztus alkalmazkodott ehhez a bánásmódhoz, és a bánat mély sebei érték őt amiatt, hogy Atyja átadta őt; és olyan mértékben felzaklatta, hogy emiatt rendkívüli szomorúság gyötörte, kezdett szomorkodni és gyötrődni.
		- (3.) Az Úrnak tetszett, hogy ezt tegye. Elhatározta, hogy megteszi; ez egy örökkévaló tanács eredménye volt; és örült neki (gyönyörködött benne), mivel ez egy hatékony módszer volt az ember üdvösségére és Isten becsületének biztosítására és előmozdítására.
	+ **2. A bűnösök helyére állt** (magát oda állította), mint helyettes áldozat. *Lelkét áldozattá tette a bűnért;* ő maga magyarázza ezt ([Mt 20:28](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/20/28/s_949028)), hogy *azért jött, hogy életét váltságul adja sokakért.* Amikor az emberek bikákat és kecskéket ajánlottak fel a bűnért, akkor áldozatul hozták őket, mert érdekeltek voltak bennük (érdekükre szolgált), mert Isten az ember lába alá helyezte őket. Krisztus azonban önmagát tette áldozattá; ez az ő saját cselekedete és tette volt. Mi nem tudtuk őt a mi helyünkbe tenni, de ő önmagát tette, és azt mondta: *Atyám, a te kezedbe adom lelkemet,* magasabb értelemben, mint ahogyan Dávid mondta, vagy mint ahogyan Dávid mondhatta. "Atyám, *rád bízom lelkemet,* kezedbe helyezem, mint áldozati életet és bocsánati váltságárat". Így viselte el a sokak vétkét, akiket meg akart igazítani ([11. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/11/s_732011)), elvette a világ bűnét azzal, hogy magára vette azt, [Jn 1,29](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/1/29/s_998029). Ezt ismét megemlíti ([12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/12/s_732012)): *Sokak bűnét viselte,* akik, ha maguk viselték volna, a legmélyebb pokolba süllyedtek volna általa. Nézd meg, hogy ez mennyire ki van emelve; mert valahányszor Krisztus szenvedéseire gondolunk, mindig azt kell látnunk, hogy ő viseli benne a mi bűneinket.
	+ **3. Alávetette magát annak, ami számunkra a bűn zsoldja** ([12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/12/s_732012)): Kiöntötte *lelkét a halálba,* kiöntötte*,* mint a vizet, olyan kevéssé számolt (gondolt) vele, amikor annak letétele a mi megváltásunk és üdvösségünk kijelölt eszköze lehetett. *Életét nem kímélte a halálig,* és követői, a vértanúk is így tettek, [Jel 12,11](https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/12/11/s_1179011). • Vagy inkább italáldozatként öntötte ki, hogy áldozatát teljessé tegye, kiöntötte, mint a bort, hogy vére valóban ital legyen, ahogyan az ő teste valóban étel minden hívő számára. Szenvedéseiben nemcsak testének felolvadása (kiöntetése) történt ([Zsolt 22,14](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/22/14/s_500014): *Kiöntettem, mint a víz),* hanem lelkének átadása is; azt is kiöntötte, egész a halálig, bár ő az élet Ura.
	+ **4. Elszenvedte, hogy a bűnösök közé sorolják**, és mégis felajánlotta magát a bűnösök közbenjárójául, [12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/12/s_732012)
		- (1.) Szenvedéseinek nagy súlyosbítója volt, hogy a *vétkesek közé sorolták,* hogy nemcsak mint gonosztevőt ítélték el, hanem két hírhedt gonosztevővel együtt végezték ki, és ő volt a középen, mintha ő lett volna a legrosszabb a három közül; az evangélista szerint szenvedésének e körülményében teljesedett be ez a prófécia, [Mk 15:27, 28](https://www.blueletterbible.org/kjv/mar/15/27-28/s_972027). Sőt, a legelvetemültebb gonosztevőt, Barabbást, aki áruló, tolvaj és gyilkos volt, a nép kegyeiért vele együtt állították választás elé, és e tolvaj el is nyerte azt; mert nem Jézust akarták szabadon bocsátani, hanem Barabbást. Egész életében a vétkesek közé sorolták; mert szombatszegőnek, részegesnek, a borívónak és bűnösök barátjának nevezték és tartották.
		- (2.) Szenvedéseinek nagy dicsérete volt, és nagyon sokat tett a becsületére, hogy szenvedései közben *közbenjárást gyakorolt a vétkesekért,* azokért, akik gyalázták és keresztre feszítették őt; mert így imádkozott: *Atyám, bocsáss meg nekik,* ezzel nemcsak azt mutatta, hogy megbocsátott nekik, hanem azt is, hogy most azt tette (valósította meg), amire az ő bocsánatuk és az összes többi vétkes bocsánata épül. Ez az ima az ő vérének a nyelve volt, amely nem bosszúért, hanem kegyelemért kiáltott, és ebben jobb dolgokról beszélt, mint az Ábel vére; még azokért is imádkozott (kegyelmet kért azoknak), akik gonosz kezekkel kiontották azt.
* **II. Felemelkedésének kegyelme és dicsősége**; és a kegyelmek, amelyeket nekünk ad, egyáltalán nem a kisebbek a neki adott dicsőségeknél. Ezeket a megváltás szövetsége biztosítja számára, amelyről e versek adnak némi képet. Megígéri, hogy lelkét bűnért való áldozattá teszi, beleegyezik, hogy az Atya átadja őt, és vállalja, hogy sokak bűnét viseli, aminek fejében az Atya megígéri, hogy megdicsőíti őt, nemcsak azzal a dicsőséggel, amellyel, mint Isten rendelkezett, mielőtt a világ létezett ([Jn 17:5](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/17/5/s_1014005)), hanem a közvetítő (Közbenjáró) dicsőségével is.
	+ **1. Örökkévaló Atyja dicsőségét fogja élvezni.** Ezzel a címmel *jött a világra* (vö. [9:6](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/9/6/s_688006)), és bizonyára meg fog felelni ennek a címnek, amikor kimegy a világból. Ez volt az Ábrahámnak tett ígéret (aki ebben Krisztus típusa volt), hogy *sok nemzet atyja* lesz, és így a *világ örököse,* [Róm 4:13](https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/4/13/s_1050013), [17](https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/4/17/s_1050017). Ahogyan ő volt a zsidó egyház gyökere, és a szövetség vele és az ő magvával köttetett, úgy Krisztus az egyetemes egyházé, és vele és az ő szellemi magvával köttetett a kegyelmi szövetség, amely a megváltás szövetségén alapul és abba oltatott, aminek itt néhány dicsőséges ígéretét kapjuk. Ígéret van rá,
		- ***(1.) Hogy a Megváltónak lesz egy magva, amely neki szolgál és nevét viseli,*** [Zsoltárok 22:30](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/22/30/s_500030). Az igaz hívők Krisztus magva; az Atya adta őket neki, hogy azok legyenek, [Jn 17:6](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/17/6/s_1014006). Meghalt, hogy megvásárolja és megtisztítsa őket magának, a földbe hullott, mint a búzaszem, hogy *sok gyümölcsöt teremjen,* [Jn 12,24](https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/12/24/s_1009024). Az Ige, az a romolhatatlan mag, amelyből újjászületnek, az ő igéje; a Lélek, az újjászületésük nagy szerzője, az ő Lelke; és az ő képmása az, ami rájuk van nyomva.
		- ***(2.) Hogy élni fog, hogy lássa az ő magvát.*** Krisztus gyermekeinek élő Atyja van, és mivel ő él, ők is élni fognak, mert ő az életük. Bár meghalt, feltámadt, és nem hagyta árván gyermekeit, hanem hathatósan gondoskodott arról, hogy biztosítsa számukra a Lelket, az áldást és a fiúi örökséget. Nagy szaporulatot fog látni belőlük; a szó többes számban áll: *látni fogja magvait,* sokaságukat, olyan sokakat, hogy megszámlálni sem lehet őket.
		- ***(3.) Hogy ő maga továbbra is gondoskodik e számos család ügyeiről:*** *meghosszabbítja napjait.* Sokan, amikor látják utódaikat, utódaik utódait, békében szeretnének eltávozni; de Krisztus nem fogja másra bízni családja gondját, nem, ő maga sokáig fog élni, és *uralma és békéje növekedésének nem lesz vége,* mert ő örökké él. • Egyesek a hívőkre vonatkoztatják: *Meglátja a magot, amely meghosszabbítja napjait,* ami megegyezik a [Zsoltárok 89:29](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/89/29/s_567029), [36-tal](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/89/36/s_567036): *Az ő magja örökké megmarad.* Amíg a világ áll, addig Krisztusnak lesz benne egyháza, amelynek ő maga lesz az élete.
		- ***(4.) Hogy nagy vállalkozása sikeres lesz,*** és beváltja a várakozást: *Az Úr tetszése az ő kezében sikerülni fog.* Isten tervei megvalósulnak, és egy jottányi vagy egy aprócska részük sem fog kudarcot vallani. Jegyzet,
			* [1.] Az ember megváltásának műve az Úr Jézus kezében van, és jó kezekben van. Jó nekünk, hogy az ő kezében van, mert a mi kezünk nem elégséges számunkra, de ő képes arra, hogy mindvégig (mindenképpen) üdvözítsen. Annak a kezében van, aki mindent fenntart.
			* [2.] Ez az Úr jóakarata, ami nem csak az erre vonatkozó tanácsát jelzi, hanem a benne való tetszését is; és *ezért* szerette őt Isten, és lelte kedvét benne, mert vállalta, hogy életét adja a juhokért.
			* [3.] Eddig is virágzott, és ezután is virágozni fog, bármilyen akadályok vagy nehézségek álltak vagy állnak is az útjában. Ami Isten tetszése szerint történik, az sikerülni fog, [rész. 46:10](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/46/10/s_725010). Cirusz, Krisztus előképe, Isten minden tetszését teljesíteni fogja (minden akaratát véghezviszi) (vö. [44:28](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/44/28/s_723028)), és ezért kétségtelenül Krisztus is teljesíteni fogja. Krisztus olyan tökéletesen alkalmas volt a vállalkozására, és olyan nagy lendülettel hajtotta azt végre, és az elejétől a végéig olyan jól volt az egész kitalálva (kitervelve), hogy nem lehetett, hogy ne járjon sikerrel, Atyja tiszteletére és minden utódjának üdvösségére.
		- ***(5.) Hogy ő maga is bőséges elégtételt nyer benne*** ([11. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/11/s_732011)): *Látni fogja az ő lelkének fáradozásának gyümölcsét, és megelégszik vele.* Előre látja (így lehet érteni); szenvedéseinek kilátásával együtt kilátása lesz a gyümölcsre is, és megelégszik a vásárral [az eredménnyel (az üzlet eredményével)]. Látni fogja, amikor az beteljesedik a szegény bűnösök megtérésében és megváltásában. Jegyzet,
			* [1.] A mi Urunk Jézus a mi megváltásunkért és üdvösségünkért kínlódott lelkében, nagy fájdalmak között, de vágyakozva tekintett a szabadulásra, és minden fájdalom és gyötrelem, amit átélt, ennek érdekében történt, és siettette azt.
			* [2.] Krisztus látja és látni fogja lelke gyötrődésének áldott gyümölcsét egyháza megalapításában és felépítésében, valamint mindazok örök üdvösségében, akik neki adattak. Munkájának egyetlen részében sem fog elmaradni a céljától, hanem maga is látni fogja, hogy nem fáradozott hiába.
			* [3.] A lelkek megmentése nagy elégtétel az Úr Jézus számára. Minden fáradozását jól elköltöttnek, magát pedig bőségesen kárpótoltnak tekinti, ha a sok fiú általa a kegyelem folytán dicsőségre jut. Legyen ez az övé, és neki elég. Isten megdicsőül, a bűnbánó hívők megigazulnak, és akkor Krisztus elégedett lesz. Így, Krisztushoz igazodva, elégtétel kell, hogy legyen számunkra, ha bármit is tehetünk Isten országának érdekeit szolgálva a világban. Legyen mindig a mi ételünk és italunk, ahogy Krisztusé is az volt, hogy Isten akaratát teljesítsük.
	+ **2. Az a dicsőség jut neki, hogy örök igazságot hozhat;** mert így volt megjövendölve róla, [Dán. 9:24](https://www.blueletterbible.org/kjv/dan/9/24/s_859024). És itt, ugyanezen értelemben: *Az ő ismerete* (a róla való tudás és a benne való hit) *által sokakat megigazít az én igaz szolgám;* mert sokak bűneit viseli, és így megalapozza a mi megigazulásunkat a bűntől. Jegyzet,
		- ***(1.) A nagy kiváltság, amely Krisztus halálából fakad számunkra, a bűnből való megigazulás***, a *bűn* alól való felmentésünk, - amely egyedül tehet minket tönkre -, és Isten *kegyelmébe* való felvételünk, amely egyedül tehet minket boldoggá.
		- (***2.) Krisztus, aki megvásárolta nekünk megigazulásunkat, alkalmazza azt ránk,*** az értünk tett közbenjárása, a nekünk hirdetett evangéliuma és a bennünk tanúskodó Lelke által. Az Emberfiának már a földön is hatalma volt a bűnbocsánathoz.
		- ***(3.) Sokan vannak, akiket Krisztus megigazít, bár nem mindenkit*** (sokan elvesznek bűneikben), de sokakat, méghozzá annyit, amennyiért életét váltságul adta, ahányat az Úr, a mi Istenünk elhív. Nem itt-ott egy-egy kiemelkedőt és figyelemre méltót fog megigazítani, hanem a tömeg közül sokakat, a megvetett sokaságot.
		- ***(4.) Hit által igazulunk meg, Krisztushoz és a kegyelmi szövetséghez való hozzájárulásunk által;*** így üdvözülünk, mert így dicsőül meg leginkább Isten, így fejlődik leginkább (lesz naggyá) a szabad/ingyen kegyelem, így alázzuk meg leginkább önmagunkat, és így biztosítjuk leghatékonyabban boldogságunkat.
		- ***(5.) A hit Krisztus ismerete, és ismeret nélkül nincs igazi hit.*** Krisztus az akaratot és az érzelmeket azáltal nyeri meg magának, hogy megvilágosítja az értelmet, és azt az isteni igazságok iránti őszinte egyetértésre készteti.
		- ***(6.) Krisztus ismerete és a benne való hit, amely által megigazulunk, úgy tekint rá, egyrészt mint Isten szolgájára, másrészt pedig mint értünk való kezességvállalóra***.
			* [1.] Mint aki Isten szolgálatában áll, hogy az ő terveit kövesse, és biztosítsa és előmozdítsa dicsőségének érdekeit. "Ő az én igaz szolgám, és mint ilyen, megigazítja az embereket". Isten felhatalmazta és kijelölte őt erre; Isten akarata szerint és az ő dicsőségére teszi ezt. Ő maga igazságos, és az ő igazságosságából kaptunk mindannyian. Ő, aki maga igaz (mert nem tudott volna engesztelést szerezni a mi bűneinkért, ha saját bűnei lennének, amelyekért felelnie kellett volna), *Istentől igazsággá lett számunkra, az Úr a mi igazságunk.*
			* [2.] Mint aki vállalta értünk (helyettünk). Meg kell ismernünk őt, és hinnünk kell benne, mint aki viselte a mi vétkeinket - megmentett minket attól, hogy elsüllyedjünk a teher alatt, azáltal, hogy magára vette azt.
	+ **3. A vitathatatlan győzelem és az egyetemes uralom elnyerésének dicsőségét fogja bírni**, [12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/53/12/s_732012) Mivel mindezeket a jó szolgálatokat tette, *ezért részt osztok neki a nagyokkal,* és az Atya akarata szerint a *zsákmányt is megosztja az erősekkel,* ahogyan a nagy hadvezér, miután kiűzte az ellenséget a mezőről, magának és seregének veszi a zsákmányt, ami egyszerre a győzelem megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka és jutalma a csata minden fáradságáért és veszélyéért. Megjegyzés,
		- ***(1.) Az Atya Isten elhatározta, hogy Krisztus szolgálatait és szenvedéseit nagy dicsőséggel jutalmazza:*** "A nagyok közé helyezem őt, magasra emelem őt, és minden névnél magasabb nevet adok neki". Nagy gazdagság is van neki kijelölve: *Osztozni fog a zsákmányon,* bőséges kegyelmek és vigasztalások várnak rá, amelyeket minden hűséges katonájának adományozhat.
		- ***(2.) Krisztus hódítással jut el a dicsőségéhez.*** Felfegyverkezve támadt az erős emberre, megfosztotta őt, és felosztotta a zsákmányt. Legyőzte a fejedelemségeket és hatalmakat, a bűnt és a Sátánt, a halált és a poklot, a világot és a testet; ezek az erősek, akiket lefegyverzett és zsákmányt szerzett.
		- ***(3.) A dicsőség nagy része, amely Krisztus jutalmát képezi, és a zsákmány, amelyet felosztott, a készséges, hűséges, lojális alattvalók hatalmas tömegében áll, akik hozzá fognak jönni***; mert egyesek így olvassák: *Sokakat adok neki, és sokakat szerez zsákmányul.* Isten *a pogányokat adja neki örökségül, és a föld legvégső részeit adja neki birtokul,* [Zsolt 2,8](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/2/8/s_480008). *Uralkodása tengertől tengerig terjed.* Isten kegyelme sokakat fog rávenni arra, hogy átadják magukat neki, hogy ő uralkodjék, tanítsa és üdvözítse őket, és ez által megbecsültnek, gazdagnak és bőségesen megjutalmazottnak fogja magát tekinteni mindazért, amit tett és amit elszenvedett.
		- ***(4.) Amit Isten a Megváltónak szánt, azt biztosan birtokba veszi:*** "Osztom neki", és rögtön ezután következik: "*Osztani fogja*", a neki adott ellenállás ellenére is; mert ahogy Krisztus befejezte a munkát, amely neki adatott, hogy elvégezze, úgy Isten is befejezte a neki érte ígért jutalmat; mert ő képes, és hűséges.
		- ***(5.) A zsákmányt, amelyet Isten osztott Krisztusnak, ő kiosztja (szétosztja)*** (ez ugyanaz a szó), szétosztja hívei között; mert amikor *fogságba vitte a foglyokat,* ajándékokat kapott az embereknek, hogy ajándékokat adhasson az embereknek; mert, mint mondta nekünk ([ApCsel 20,35](https://www.blueletterbible.org/kjv/act/20/35/s_1038035)), ő maga is áldottabbnak és jobbnak tartotta adni, mint kapni. Krisztus győzött értünk, és általa több, mint győztesek vagyunk (felettébb diadalmaskodunk). A zsákmányt, hódításának gyümölcsét szétosztotta mindazok között, akik az övéi: vessük hát sorsunkat közéjük.

<https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Isa/Isa_053.cfm>

**KRISZTUS HALÁLA ÜDVÖSSÉGÜNK FELTÉTELE**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: CHRIST’S DEATH A CONDITION OF OUR SALVATION . Discourse No. 973. From: Horae Homileticae,** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/53/10/53/10/>

***Ézs 53:10. … hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.***

A Szentírásban sok olyan látszólagos ellentmondás van, amelyek, ha helyesen értelmezzük, tökéletesen összhangban állnakn egymással. A lelkünk megváltását folyamatosan úgy találjuk feltüntetve, mint Isten legszabadabb ajándékát: mégis maga a megváltás kifejezés magában foglalja, hogy a megváltásért árat kell fizetni. De itt nincs valódi ellentmondás; mert azt, ami számunkra olyan ingyenes, mint a fény, amit látunk, vagy a levegő, amit lélegzünk, a mi áldott Urunk drágán vásárolta meg; és maga az apostol egyesíti ezeket a gondolatokat, mondván: "Ingyen igazulunk meg Isten kegyelméből a Krisztus Jézusban való megváltás által". Az igazság az, hogy az örök élet Isten ajándéka Jézus Krisztus által: de mielőtt ezt az isteni tökéletességgel összhangban lévő módon ingyen adhattuk volna, szükséges volt, hogy a bűnért engesztelés történjen: és az adós felszabadítása érdekében az adósságot az ő kezesének kell törlesztenie. Ezért, amikor Urunk vállalta, hogy megment minket, egy feltételt volt elé tárva, és vállalkozáa sikerének ígérete e feltétel teljesítésétől függött. Az előttünk lévő szavak arra késztetnek, hogy megfontoljuk,

**I. Az előírt feltételt...**

Ahhoz, hogy megértsük e feltétel valódi ***természetét***, szükséges rámutatnunk a törvény alapján hozott áldozatokra. Ha valaki vétkezett, akár tudatlanságból is, köteles volt áldozatot hozni, hogy engesztelést szerezzen a bűnéért. Ennek az áldozatnak egy ökörnek, vagy egy hím vagy nőstény gidának, vagy egy báránynak kellett lennie, a vétkes minőségétől függően. Az áldozat fejére kellett tennie a kezét, annak jeléül, hogy elismerte, hogy megérdemli a halált, és hogy bűnét átruházza arra a teremtményre, akinek szenvednie kellett helyette. Az állatot ezután megölték; vérét az oltár lábához öntötték, egy részét előzőleg az oltár szarvaira tették; majd zsírját (kövérjét) az oltáron elégették; és Isten, aki megérezte az áldozat édes illatát, elfogadta azt az áldozó nevében.

Ez pedig megmutatja, hogy mit kellett Krisztusnak tennie. Vállalta, hogy megmenti az embert: ezért el kellett jönnie, és az ember helyébe kellett helyeznie magát; és Isten elé kellett állnia, hogy elszenvedje mindazt, ami a mi vétkeink miatt esedékes volt. De míg az állatok csak testben szenvedhettek, neki testben és lélekben egyaránt szenvednie kellett, és egész személyét kellett a bűnért való áldozatul bemutatnia. Ezen áldozatra való tekintettel a világegyetemben minden bűnösnek szabadságot kellett kapnia arra, hogy bűnét rá ruházza át, és ezáltal általa elfogadást találjon Isten előtt. Így lett a bűnösök helyettesévé, vagy ahogy az apostol kifejezi: "bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazságává váljunk őbenne".

De mi ***szükség*** volt erre a feltételre? Miért kellett Isten egyetlen drága Fiának emberré válnia, és feláldoznia magát a bűnért? E fontos kérdés megválaszolásához először is azt kell megállapítanunk, hogy az ember, aki egyszer már megszegte Isten törvényét, azután soha többé nem igazulhatott meg a törvénynek való engedelmesség által. A törvény átkot mondott ki a törvényszegőkre, de nem rendelkezett arról, hogy az isteni kegyelembe visszaállítsák őket. Nem tett említést bűnbánatról (megtérésről) vagy módosításról (megjavulásról); nem szólt semmit a megbocsátó kegyelemről; egyszerűen engedelmességet követelt, és halálbüntetéssel sújtotta az engedetleneket. Ettől kezdve "nem lehetett olyan törvényt adni, amely által életünk lehetne; mert ha lehetett volna, Isten azt mondja nekünk, hogy bizony a törvény által lett volna igazság". Ha tehát az ember valaha is üdvözülnie kellett, akkor szükségszerű volt, hogy valami más tervet munkáljon ki Isten, amelyben a törvény végzi a dolgát, de a törvényszegő mégis megmenekül a kárhozattól. Ez nem volt lehetséges, hacsak nem találtak az ember számára egy megfelelő helyettesítő személyt, aki egyszerre eleget tesz a törvény és az igazságosság minden követelményének, és olyan igazságosságot hoz, amely átruházható az emberre az Isten előtti megigazulása érdekében. Ezért *a következő helyen* Krisztus halálának egy további szükségessége merült fel, nevezetesen az, hogy az egész teremtésben nem lehetett találni senki mást, aki képes lett volna egy ilyen nagyszerű művet elvégezni. Ami "a bikák és bakok vérét illeti, nem volt lehetséges, hogy az elvegye a bűnt": "és senki sem válthatta meg testvérét", sőt még önmagát sem. Ha egy angyal vagy a menny összes angyala megkísérelte volna, akkor is kudarcot kellett volna vallaniuk: mert már az első esetben örök halált kellett volna szenvedniük. Ez volt a bűnért járó büntetés; és ha ezt rájuk szabták volna, akkor az örökkévalóságig a bukott angyalok állapotában kellett volna maradniuk, mivel soha nem jöhetett volna el az az idő, amikor azt lehetett volna mondani, hogy a törvényt teljes mértékben teljesítették. Emellett a törvénynek való engedelmességük, még ha feltételezzük is, hogy Isten előtt érdemszerző lett volna is (ami nem lehetséges, mert "miután ha mindent megtettek is, amit parancsoltak nekik, csak haszontalan szolgák lettek volna"), csak önmaguk számára lett volna érdemszerző: egy egyszerű teremtmény igazságossága soha nem lehetett volna olyan kiváló, hogy egy bűnös világ számára örök boldogságot és dicsőséget érdemeljen. Valóban nem merjük korlátozni Istent, és nem merjük megmondani, hogy mit tehetett volna vagy mit nem tehetett volna, ha tetszett volna neki. De a Szentírás által nekünk adott világosság szerint joggal állíthatjuk, hogy ha bármilyen kisebb áldozat megfelelt volna az ő dicsősége illetve az ember üdvössége minden céljának, akkor soha nem küldte volna el "azt az embert, aki az ő társa volt". Nem adta volna Fiát a kebeléből, hogy meghaljon értünk, ha egy egyszerű teremtmény halála elegendő lett volna. Ez arra késztet bennünket, hogy észrevegyük *Krisztus áldozatának egy további indokát* *(alapját)*, amely az volt, hogy abban elégséges erő volt az egész világ üdvösségére. Mivel Krisztus Isten és ember is volt, *szenvedései végtelen értéket képviseltek*; időleges szenvedései egyenértékűek voltak az egész világ szenvedéseivel egy örökkévalóságon át. *Az ő engedelmessége is végtelen értéket képviselt*; így nem csak önmagáért, hanem másokért, sőt, a bűnösök mindazon miriádjaiért, akik bíznak benne. Mivel a törvény büntetését rá rótták ki, az isteni igazságosság kielégült; és megnyílt a lehetőség az irgalmasság gyakorlására. Mivel a bűnös adósságát kifizette, a bűnös Isten igazságával és szentségével tökéletes összhangban nyerhetett felmentést.

Ezért volt tehát az, hogy "a segítség egy ilyen hatalmasra hárult"; és hogy ilyen feltételhez kötötték őt.

Ami azt illeti, hogy az Atya "lelkét áldozattá tette ", a szavakat vagy második, vagy harmadik személyben lehet fordítani: ha második személyben, akkor arra vonatkoznak, hogy az *Atya a mi vétkeinket a Fiára hárítja*; ha harmadik személyben (ahogy a marginális fordításban szerepelnek, amit mi inkább előnyben részesítünk), akkor arra vonatkoznak, hogy *Krisztus önként tette magát áldozattá.*

De azon túl, amit a Krisztusra rótt feltétel *természetéről* és *szükségességéről* mondtunk, helyénvaló lesz, ha néhány szóban elmondjuk, hogy maga a feltétel mit *jelentett (mit foglalt magába)*. • Azt jelentette, hogy *nincs más megváltás, csak Krisztus vére által*. Korábban már megjegyeztük, hogy ilyen feltétel soha nem lett volna szabva, ha az ember más módon is üdvözülhetett volna; és ezt megerősíti az apostolnak az a kifejezett kijelentése, hogy "Nincs más név, az ég alatt, nem adatott más, hogy üdvözüljünk, csak a Jézus Krisztus neve". • Ez azt is jelentette, hogy *minden bűnösnek ténylegesen, mintegy Isten elé kell tárnia Krisztus vérét, mint egyedülálló hivatkozást a kegyelemért és elfogadásért*. Kezét az áldozati fejére kell tennie, megvallva halálraítélt sorsát, lemondva minden önigazságos reményről, bízva egyszerűen csak abban az egykor kereszten hozott áldozatban. • Végül pedig arra utalt, hogy ez az egy áldozat, amelyet így mutattak be, *a bűnösök legfőbbjei (a legnagyobb bűnösök) számára is elérhető lesz*. Isten azzal, hogy elküldte Fiát, nemcsak azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megmentse az embert, hanem azt is, hogy megdicsőítse magát az ember üdvösségében. Igaz, hogy minden tökéletessége megdicsőül a legigazabbak megmentésében: de ennek az engesztelésnek a hatékonysága, valamint Isten szeretete, amellyel gondoskodott róla, és kegyelme, amellyel elfogadta azt, annál szembetűnőbb, minél nagyobb mértékben váltja meg az abban érdekelteket az ítélet súlyától (a legmélyebb kárhoztatásból). Ha ilyen feltétel azzal a céllal lett volna kiszabva, hogy csak néhány méltóbb személy üdvözülhessen, akkor okunk lett volna azt feltételezni, hogy vagy Isten irgalma nagyon korlátozott, vagy hogy a Megváltó érdemei nem elegendőek a szörnyűbb bűnösök megváltásához. De mivel ezek az aggodalmak hamisak és alaptalanok, úgy tekinthetjük, hogy maga a feltétel azt jelenti, hogy Krisztus áldozata mindazokra érvényes, akik bízni kívánnak benne.

Ez volt az a feltétel, amelyet Isten egyetlen drága Fiára ki lett szabva, amikor vállalta, hogy közbenjár a bukott emberért: "Saját lelkét kellett áldozattá tennie a bűnért", és meg kellett halnia azok helyett, akiket meg akart váltani.

Az e feltétel teljesítéséből származó hasznot feltárják,

**II. A vele kapcsolatos (ezzel járó, ettől függő) ígéretek.**

A szövegemben meghatározottak három dologra vonatkoznak; az *ember jólétének előmozdítására*; *Krisztus dicsőségének előmozdítására*; és *az Atya örökkévaló céljainak megvalósítására*.

**Az ember jólétének előmozdítása** teljes mértékben attól függött, hogy Krisztus teljesíti-e ezt a feltételt. E nélkül Ő soha nem "láthatott volna magot", és enélkül az egész emberi fajból senki sem üdvözülhetett volna. Ezt maga Urunk is megerősíti és szemlélteti egy gyönyörű összehasonlítással. "Bizony, bizony mondom nektek: Ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egyedül marad; ha pedig meghal, sok gyümölcsöt terem [Jn 12:24.]". De a halála által egy olyan népet akart szerezni, amelyet örökre "megvásárolt tulajdonaként" birtokolhatott. Meg volt jövendölve vele kapcsolatban, hogy "egy magnak (tőle származó maradéknak) kell szolgálnia neki, hogy a föld minden vége megemlékezik, és hozzá fordul, és hogy egy sajátos nemzedéknek (leszármazottaknak) számítanak az ő számára [Zsolt 22:27.30.]". A megtérés által úgy álltak vele kapcsolatban, mint az ő gyermekei, mint akiket az ő szava és Lelke nemzett, és mint akik általa mennyei örökséget kaptak. Ezeket kellett "látnia". És íme, miközben még éppen felajánlotta magát, meglátta jövendő aratásának gyümölcsét és első zsengéjét: még a halál órájában megtérítette a haldokló tolvajt, és még aznap magához vette, hogy vele együtt lakjon a Paradicsomban, győztes kegyelmének és megváltó szeretetének emlékműveként. Alig hogy kilehellte lelkét, amikor íme, egy újabb megtérő született Istenhez! Amint a százados, akit a kivégzés felügyeletére rendeltek ki, látta, hogy miként halt meg, valamint a jeleket és csodákat, amelyek azt kísérték, máris felkiáltott: "Bizony, ez egy igaz ember volt, ez az Isten Fia volt!". Néhány nap leforgása alatt ezrek vallották meg az ő hatalmát, és az ő Lelkének működése által a Mindenható Úr fiaivá és leányaivá lettek. Hamarosan a hegyek tetejére vetett maréknyi gabona úgy nőtt fel, mint dús legelő, és a libanoni erős cédrusok [Zsoltárok 72:16.]. Még a mai órában is növekszik családja a földkerekség minden részében: és hamarosan eljön az idő, amikor "egy nap alatt nemzet születik", és szó szerint beteljesedik az ő szava: "Én, ha felemelkedem, mindeneket magamhoz vonzok". És amikor a választottainak teljes száma összegyűjtetik hozzá az egymást követő korszakokban, eljön és mindnyájukat a magához veszi (jelenlétébe hívja), hogy ő örüljön bennük, ők pedig benne, örökkön-örökké.

**A saját dicsőségének előmozdítása** a vállalkozása teljesítésének másik gyümölcse volt: "Meghosszabbítja napjait". Ez nem vonatkozhat rá, mint Istenre, mivel isteni természete szükségszerűen egy, az örökkévalóságot meg nem haladó egységben létezik. De emberként és közvetítőként "meghosszabbította napjait" a dicsőséges fejlődés (előhaladás) állapotában, jutalmul azért, hogy földi napjait a megaláztatás és megaláztatás ilyen körülményei között fejezte be. Ezt is megjövendölték az ihletett kötetben: "élni fog, neve örökké megmarad, neve megmarad, amíg a nap jár; és az emberek áldottak lesznek benne; minden nemzet áldottnak nevezi őt [Zsoltárok 72:15.17.]". Ismét egy másik zsoltárban: "A jóság áldásaival óvod őt; tiszta aranykoronát teszel a fejére. Életet kért tőled, és te megadtad neki, sőt hosszú életet örökkön-örökké [Zsolt 21:1-5.]". Ennek megfelelően a kő, a pecsét, az őrség ellenére diadalmasan felemelkedett, és messze föléje emelkedett minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, és a magasságbeli Felség jobbjára ükt. Ott marad dicsőséges trónján ülve, az áldás egyetlen forrásként minden teremtménye számára, amíg el nem jön az ég felhőin, és magához nem veszi őket, hogy egy nyáj legyenek egy Pásztor alatt mindörökké. De mindez a dicsőség feltételesen volt megígérve: előbb "engedelmesnek kellett lennie a halálig, sőt a kereszthalálig; és akkor felmagasztaltatott, és olyan név adatott neki, amely minden névnél magasabb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére [Fil 2:8-11.]".

**Atyja örökkévaló céljainak megvalósítása** még egy további része volt a jutalmának: "Az Úr tetszése az ő kezében való jó szerencsés lesz". Jehova öröme, sőt, legfőbb öröme az, hogy megmentse a bűnösöket. Ezt a célt tűzte ki maga elé örökkévaló terveiben, amikor szövetséget kötött drága Fiával. Ennek bizonyítékát adta azzal, hogy megesküdött, "nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem inkább, hogy megtérjen a gonoszságából és éljen". "Azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság felismerésére", és a választottaival kapcsolatban "*tetszett neki,* hogy nekik adja az országot [Luk 12:32.]". És ha arra szeretnénk kérni őt, hogy megtérítse és üdvözítse a lelkünket, akkor sem használhatunk alkalmasabb kifejezéseket, mint az apostolé, aki azért imádkozik, "hogy beteljesítse bennünk akaratának minden jótetszését” [2Th 1:11. (Károli: töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel)]". De az, hogy elküldte Fiát, hogy "aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen", a bűnösök iránti szeretetének olyan bizonyítéka, amely minden más bizonyíték szükségességét felülírja, és a világmindenséget örök csodálkozással és ámulattal kell eltöltenie.

Nos, ahogyan Krisztus megtestesülése előtt az emberek üdvösségét az **Atya** végezte, úgy Krisztus eljövetele óta azt még közvetlenebbül a **Fiú** végzi. A világ első négyezer éve alatt a megtérés munkája csak lassan haladt; kevesen, nagyon kevesen voltak, akik megtapasztalták az isteni kegyelem üdvözítő hatását. De amikor a bűnösöknek a Sátán hatalmából való megmentésének a feladata Jézusra szállt, akkor a szövegben foglalt kikötés szerint "az Úr szándéka az ő kezében jó szerencsé volt". És milyen csodálatos módon virágzott, az emberek és az ördögök minden ellenállása ellenére! Nincs olyan nap, óra, pillanat, amikor ne látná örömmel törekvéseinek sikerét: a tudatlanok megvilágosodtak, a gyengék megerősödtek, a kételkedők megvigasztalódtak, és a megváltottak minden serege felkészült a dicsőségre: és sikere soha nem szakad meg. A legutolsó időkig győzve győzni ( győztesen hódítani) fog, amíg minden ellensége a lába alá nem kerül, és minden megváltottja a dicsőség trónjaira nem ül.

És most **mit kell tanulnunk ebből a témából**? Bizonyára látnunk kell benne,

**1. Milyen nehéz munka az ember megváltása!**

Valóban nem volt más út, amelyen keresztül ez megvalósulhatott volna? Nem lehetett bűnbocsánat vérontás nélkül? És ennek a vérnek Isten egyszülött Fiának vérének kellett lennie? Fel kellett vennie a mi természetünket, és szeplőtelenül fel kellett ajánlania magát Istennek, mielőtt békességünk létrejöhetett, vagy megnyílhatott az út a boldogságunk helyreállításához! Menjetek hát, ti gondatlanok, akik a lélekkel kapcsolatos minden aggodalmat feleslegesnek tartotok; olvassátok el e szövetség feltételeit; és nézzétek meg, vajon az ember megváltása olyan könnyen megvalósítható-e, mint eddig képzeltétek: lássátok, milyen elképesztő bölcsességre és szeretetre volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán lehetőség legyen arra, hogy közülünk valaki üdvözüljön! és ha ilyen erőfeszítésekre volt szükség az Atya és Krisztus részéről, akkor azt gondoljátok, hogy a ti részetekről nincs szükség erőfeszítésekre? Vajon Krisztus nem csupán a halál és a pokoltól mentett meg titeket, hanem az örökkévaló érdekeitekért való minden törődéstől is feloldozott? - - Sőt, inkább, az ő értetek végzett munkája nem azt mutatja-e, hogyan kellene nektek is fáradoznotok magatokért! Ébredjetek fel tehát álmotokból, és félelemmel és reszketéssel munkáljátok üdvösségeteket. Érzitek, hogy szükséges fáradoznotok a mulandó kenyérért; kezdjetek hát el komolyan fáradozni azért, ami az örök életre megmarad, amit az Emberfia ad majd nektek.

2. Ezután figyeljétek meg: **Milyen csodálatos volt Krisztus szeretete**, hogy ilyen dolgokat vállalt a ti üdvösségetek megvalósítása érdekében!

Amikor Isten kijelentette, hogy nem telik kedve a véres és égő áldozatokban, és hogy az állatok áldozatánál sokkal nemesebb áldozatra van szüksége ahhoz, hogy igazságossága követeléseit kielégítse, a Megváltó azonnal vállalta értünk, mondván: "Íme, jövök, hogy megtegyem a te akaratodat, Istenem; örömmel teszem a te akaratodat, bármilyen fájdalmasak is legyenek számomra annak következményei; igen, a te törvényed itt van a szívemben." Tökéletesen tudta, hogy mit jelent lelkét bűnért áldozatul hozni: nem vállalta elhamarkodottan, vagy anélkül, hogy tájékozódott volna kötelezettségei teljes mértékéről: de előre látva minden szégyent és szenvedést, amit a mi megváltásunkért el kell viselnie, vállalta, hogy véghezviszi azt; és soha nem hátrált meg, amíg el nem végzett mindent, ami ehhez szükséges volt. Soha nem csodálhatjuk eléggé ezt a bámulatos szeretetet. Ó, függesszük rá elménket, és igyekezzünk, ha lehetséges, felfogni magasságait és mélységeit! Bár "meghaladja az emberek és az angyalok tudását", mégis édes lesz a róla való elmélkedésünk, és a mennyország előízét fogja képezni ennek átérzése.

3. Végül: **Milyen örömmel kell alávetnünk magunkat bármilyen feltételnek az Ő dicsőségére,** aki ilyen feltételeknek alávetette magát a mi javunkra!

Mi az, amit Istenünk megkövetel tőlünk? Egyszerűen ezt; hogy tartsunk bűnbánatot, higgyünk, engedelmeskedjünk. És ezek a feltételek keménynek tűnnek? Ha Isten azt követelte volna, hogy a végső boldogságunk érdekében mindegyikünknek ezer évig kelljen elviselnie a pokol nyomorúságait, akkor hálával és örömmel kellett volna elfogadnunk az üdvösségre vonatkozó ajánlatát; mert mi ezer év az örökkévalósághoz képest? De amikor csak azt parancsolja nekünk, hogy bánjuk meg azokat a vétkeket, amelyekért a Megváltó meghalt; és higgyünk abban, akit az Atya engesztelésül rendelt; és engedelmeskedjünk az ő parancsolatainak, amelyek szentek, igazak és jók; vajon ezeket a felszólításokat súlyosnak kell-e tartani? Fordítsunk hátat neki, mondván: "Ha nem tudok üdvözülni ennyi baj nélkül, akkor nem is fogok üdvözülni?". Valóban, *Jézus*, amikor az üdvösségünk feltételei feltárultak előtte, válaszolhatta volna: "Nem; ha az ember nem tud ennél alacsonyabb feltételek mellett üdvözülni, akkor vesszen el.” De milyen alacsonyabb feltételeket kívánhatnánk mi? Igen, mi van minden kötelességünkben, ami nem a jelenlegi boldogságunkra is irányul? Fogadjuk hát el az evangéliumot teljes hálával; és teljesítsük örömmel mindazt, amit Isten megkövetel tőlünk, mert biztosan tudjuk, hogy hűséges az, aki megígérte, és hogy fáradozásunk nem lesz hiábavaló az Úrban.

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/53/10/53/10/>

**ISTEN ELŐTTI MEGIGAZULÁSUNK ESZKÖZEI**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: THE MEANS OF OUR JUSTIFICATION BEFORE GOD. Discourse No. 975. From: Horae Homileticae.** [**https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/isaiah-53.html**](https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/isaiah-53.html)

***Ézsaiás 53:11. Az ő ismerete által igaz szolgám sokakat megigazít, mert ő viseli az ő vétkeiket.***

NEM lehet elképzelni nehezebb kérdést a felvilágosulatlan ész (a Szentlélek által meg nem világosított elme) számára, vagy olyat, amelynek megoldása az emberiséget mélyebben érdekli, mint ez: Hogyan igazul meg a bűnös Isten előtt? Minden ember bűnösnek érzi magát, és kisebb-nagyobb mértékben a saját keblében hordozza a kárhozat ítéletét. És minél jobban átgondolja helyzetét, annál jobban aggódik, hogy miként menekülhetne meg a megérdemelt büntetéstől, és hogyan biztosíthatná Istene és Bírája kegyét. Az előttünk álló szavak minden kétséget eloszlatnak e tárgyban: Krisztust Isten szolgájaként mutatják be, akit éppen erre a célra küldött és bízott meg, hogy a bűnösöket megigazítsa önmaga megismerése által; és miközben így kijelentik megigazulásunk *eszközét*, annak *alapját* is meghatározzák; mert bármennyire is ingyenes ez az áldás, ami minket illet, azt teljes egészében Isten Fiának helyettes áldozata biztosítja számunkra.

Vegyük tehát fontolóra,

I**. Isten előtti megigazulásunk eszközeit.**

**Krisztus az a személy,** akiről ebben az egész fejezetben szó van: és itt is, mint az előző fejezetben [13. ver.], Isten "szolgájának" nevezik. Ez a cím csak közvetítői minőségében illeti meg őt; mert saját természetében Krisztus egy az Atyával, dicsőségében egyenlő, fenségében örökkévaló. Az "***igaz***" elnevezés, amely itt alkalmazva van rá, ebben az összefüggésben különös erővel bír. Kiemelkedően igazabb volt minden földi és mennyei teremtménynél. A bukott emberek között "nincs igaz, egy sincs". És bár az angyalok szentek, de az ő igazságosságuk nem eredendően és nem önmaguktól való; ez Isten ajándéka; és nem is változhatatlan, mivel sokan elestek tőle; és azoknak a megőrzése, akik megtartják első állapotukat, szintén Isten megkülönböztető kegyelmének hatása: Krisztus azonban lényegileg, örökkévalóan és változhatatlanul igaz. Ezenfelül, az angyalok egyedül önmagukért igazak; Krisztus azonban értünk igaz, aki minden igazságosságot beteljesített azzal a kifejezett céllal, hogy ezt az igazságosságot nekünk tulajdonítsa, hogy így *legyen igazságunk,* amellyel Isten előtt megjelenhetünk, és *Isten igazságos legyen*, amikor megigazít minket [Róma 5:19.26.]. Az "igazságos" kifejezés különös alkalmazása rá, mint a bűnösöket megigazítóra, azt mutatja, hogy ezt a kifejezést ilyen értelemben kell érteni, és azzal a névvel egyenértékűnek kell tekinteni, amely máshol van adva neki: "az Úr, a mi igazságunk".

**A bűnösök "megigazítása" az Atya által rábízott feladat.** Az ő feladata, hogy még a legbűnösebbeket is magához vegye az emberi nemből, és úgy megtisztítsa őket minden vétektől, hogy szeplő és hiba nélkül állhassanak Isten előtt, és úgy tekintse őket, mintha soha nem is vétkeztek volna. Ez olyan munka, amelyet senki más nem képes elvégezni; és ha Isten nem nyilatkoztatta volna ki a módját annak, hogy ez megtörténhessen, azt sem tudtuk volna elképzelni, hogy egy ilyen csodálatos munka valaha is megvalósulhat.

Hogy **milyen módon tesz minket részeseivé ennek az áldásnak**, azt az előttünk szóló szavakból megtudjuk; "önmaga megismerése folytán, vagy által "; lehetővé teszi számunkra, hogy úgy lássuk őt, ahogyan a Szentírásban kinyilatkoztatott, és arra vezet bennünket, hogy elfogadjuk őt, mint mindenre elégséges részünket. A tudás általában csak az értelemben foglal helyet; Krisztus ismerete azonban az értelemben és a szívben egyaránt helyet foglal. Ezért ahhoz, hogy Krisztus által megigazuljunk, nemcsak úgy kell tekintenünk rá, mint aki Istentől arra rendeltetett, hogy megmentsen minket, hanem ehhez az elméleti ismerethez hozzá kell adnunk szívünk helyeslését: olyan teljes meggyőződéssel kell rendelkeznünk arról, hogy képtelenek vagyunk magunkat megmenteni, és hogy ő elégséges arra, hogy megmentsen minket, hogy ez arra késztessen bennünket, hogy lemondjunk minden testi karra (saját erőnkre) való támaszkodásról, és egyedül benne dicsekedjünk. Ez az az ismeret, amelyről Urunk beszél, amikor azt mondja: "Ez az örök élet, hogy megismerünk téged, az egyetlen igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit elküldtél", és egyedül ez által igazulhat meg minden bűnös.

Nos, azáltal, hogy az embereket így rávezette, hogy megismerjék őt és higgyenek benne, minden korban sokakat megigazított, és még mindig naponta ezrekkel osztja meg az üdvösség áldásait. Igaz, hogy az istentelen világhoz képest a megigazultak csak kevesen voltak, egy kis nyáj, egy kis maradék: de az utolsó napon, amikor mindnyájan összegyűlnek, számtalanok lesznek, mint az ég csillagai vagy a homok a tenger partján. Senki sincs kizárva a megigazulás reményéből, bármennyire is hitvány, feltéve, hogy hajlandó elfogadni ezt a Megváltót. Éppen ellenkezőleg, ha a világon minden ember csak Reá tekintene, arra a célra és szándékra irányítva figyelmét, amelyre Ő az evangéliumban kinyilatkoztatott, azonnal megtapasztalnák a lelkükben azt, amit a megsebzett izraeliták tapasztaltak a testükben, amikor a pusztában a felemelt rézkígyóra néztek: megszabaduljanak bűneik minden végzetes következményétől, és lelki és örök életet kapnának.

Az eszközök és az általuk elért cél közötti összefüggés világosabbá tételéhez helyénvaló lesz megemlíteni,

**II. A megigazulásunk alapját.**

Az isteni kegyelembe való visszatérésünkre kijelölt út nem pusztán az Istenség önkényes intézménye: van benne egy olyan alkalmasság (találóság) és egy olyan megfelelőség, amely különös figyelmet érdemel. Megkérdezhetjük: **Honnan ered ez, hogy Krisztus megismerése kell legyen a bűnösök Isten előtti elfogadásának eszköze?** Mit tett Krisztus, hogy felhatalmazást kaphat arra, hogy a bűnösöket a céljukhoz ennyire alkalmatlan eszközökkel igazítsa meg? Más szóval, ha feltételezzük, hogy ezek az eszközök hatékonyak a céljuk eléréséhez, mi az oka (titka) annak, hogy azzá válnak? Ezekre a kérdésekre a szöveg pontos és kielégítő választ ad.

Áldott Urunk helyettes áldozata többször hangsúlyozva volt e prófécia előző részeiben; és itt ismét úgy van szó róla, mint arról az alapról, amelyen megigazítja azokat, akik hisznek benne. E pont megvilágításához két dolgot kell figyelembe venni;

Először is, ***Krisztus áldozata elhárítja üdvösségünk minden akadályát***. Amikor az ember elbukott, sok minden volt, ami látszólag lehetetlennek tette a helyreállítását. A törvény, amelyet megszegett, átkot mondott ki ellene; a törvényhozó, bármennyire is kívánta volna visszavonni rendeletét, nem vonhatta vissza szavát, amely összhangban állt volna saját tökéletességével: az ő igazságossága elégtételt követelt a törvény megszegéséért; szentsége szükségessé tette, hogy kinyilvánítsa a bűn iránti teljes irtózatát; és igazsága elkötelezett volt annak az ítéletnek a végrehajtására, amelyet parancsainak megszegéséhez csatolt; és ezért úgy tűnt, hogy Isten számára nincs más lehetőség, s az ember számára nincs remény. Krisztus azonban azzal, hogy kezesünkké lett, és saját testében viselte vétkeinket, egyszerre megszüntette mindezeket a nehézségeket: felemelte (felmagasztalta, megdicsőítette) a törvényt azáltal, hogy elviselte büntetéseit, és tiszteletreméltóvá tette azt azáltal, hogy teljesítette parancsait: Atyja jogosságának, igazságának és szentségének követelményeit is kielégítette, és az egész teremtés számára a legdöbbenetesebb bizonyítékot szolgáltatta arra, hogy a bűnt soha nem lehet büntetlenül elkövetni. • Volt még egy akadálya az ember gyógyulásának. Az ember, miután egyszer már elbukott, elvesztette azt az igazságosságot, amely képessé tette őt arra, hogy élvezze az Istenét. De ez is megszűnt ugyanezen a módon; mert Krisztus haláláig tartó engedelmessége nemcsak a törvény és az igazságosság jogával tette összeegyeztethetővé üdvösségünket, hanem olyan igazságosságot is alkotott, amelyet nekünk lehetett tulajdonítani; és biztosította számunkra a Szentlelket, akinek mindenható befolyására (munkájára) az isteni képmás szerint megújulunk igazságosságban és igaz szentségben. Mivel tehát Krisztus halála által üdvösségünk minden akadálya elhárult, ezt a halált méltán nevezhetjük megigazulásunk alapjának.

De a következő helyen ***Krisztus áldozata jogot szerzett neki arra, hogy megigazítsa, akit akar***. Gyakran halljuk az igéből, hogy “áron vétettünk meg” és külön meg van határozva, hogy a fizetett ár, Krisztus vére volt [1Pt 1:19.]; igen, hogy "Isten a saját vérével vásárolta meg az egyházat" [ApCsel 20:28.]. Mármost nyilvánvaló, hogy aki bármit megvásárol, annak joga van a megvásárolt dologra, amint valaha is kifizette az árat. Így tehát Krisztusnak joga van hozzánk, mint "az ő megvásárolt tulajdonához". • Sőt, Krisztus úgy van ábrázolva, mint **kezes**, aki kiegyenlítette adósságunkat; aki ezért követelheti szabadságunkat, és kiszabadíthat bennünket ellenfelünk kezéből, aki azzal fenyeget, hogy börtönbe vet bennünket. • És ez még nem minden: hiszen, amint azt e prófécia egy korábbi részében már megjegyeztük, Isten szövetséggel kötelezte magát, hogy magot ad neki; és megígérte, hogy "ha lelkét bűnért áldozatul adja, az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz (teljesülni fog) ". Krisztus tehát, miután teljesítette a szövetségben vállalt részét, követelheti az Atya kötelezettségvállalásainak teljesítését, és a rá ruházott hatalom alapján kinyilatkoztathatja magát a bűnösöknek az örök üdvösségük érdekében. Így akár úgy tekintjük a bűnösök megigazulását, mint ami a bűnösök számára *szereztetett*, akár mint ami nekik *adatott*, Krisztus halálát kell elismernünk, mint annak igazi és egyetlen alapját.

Mivel e fejezet más részeiben ezeket a pontokat már teljes mértékben feltártuk, ezért a további tárgyalástól eltekinthetünk, és olyan **magatartásmódot ajánlunk elfogadásra,** amely mindenkinek biztosítja az itt említett áldást.

**1. Olvassuk a Szentírást gondosan és szorgalmasan...**

A Szentírás az isteni tudás (ismeret) egyetlen forrása. Egyfajta térkép, amelynek segítségével megtalálhatjuk az utat ebben az úttalan sivatagban, és biztonságban megérkezhetünk Atyánk házába. Urunk azt mondja: "Kutassátok az Írásokat, mert… bennük van az örök élet, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam". Ne csak olvassuk tehát őket, hanem különösen figyeljünk arra a bizonyságtételre, amelyet Krisztusról tesznek. Ne is csak felületesen olvassuk át őket, mintha nem szorulnának tanulmányozásra vagy vizsgálatra; hanem inkább vizsgáljuk meg őket mély figyelemmel, mintha egy végrendeletet vagy testámentumot vizsgálnánk meg, amely alapján egy nagy örökségre való jogosultságunk lenne meghatározva. Micsoda remények és félelmek sorozata támadna keblünkben, amikor egy ilyen végrendeletben elolvasnánk a kedvezőnek vagy kedvezőtlenebbnek tűnő részeket; és milyen szorgalommal igyekeznénk tisztázni tulajdonjogunkat! Mennyire örülnénk, ha konzultálhatnánk azokkal, akik információt adhatnának nekünk a témában, és milyen mély benyomást tenne ránk a véleményük, különösen, ha hiteles feljegyzésekre és megalapozott esetekre (bizonyítékokra) támaszkodna! Ilyen módon kellene magunknak kutatnunk a szent orákulumokat (isteni kijelentéseket), és másoktól hallanunk, ahogyan azokat magyarázzák nekünk: és addig nem is szabad megnyugodnunk, amíg nem tudjuk belőlük vitathatatlan bizonyítékokkal bizonyítani a mennyei örökséghez való jogcímünket (jogosultságunkat, benne való részesedésünket). Boldogok lennénk, ha Krisztus ismeretét keresnénk! hamarosan eligazodnánk minden igazságban, és bölccsé válnánk az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.

De miközben így olvassuk a Szentírást,

**2. Imádkozzunk a Szentlélek tanításáért...**

A felvilágosulatlan (a Lélektől meg nem világosított) ember számára a Szentírás "lepecsételt könyv"; és bármennyire is tanult más tudományokban, nem juthat el Krisztus ismeretére, hacsak a Szentlélek nem ragyog be a szívébe, hogy ezt az ismeretet átadja neki [2Kor 4:6.]. Ha megnézünk egy napórát, megérthetjük a számjegyek használatát és jelentőségét; mégsem juthatunk el az idő ismeretéhez, hacsak nem süt rá a nap. Így van ez Isten igéjével kapcsolatban is: megérthetjük a szavak általános jelentését; mégsem kaphatjuk meg annak szellemi útmutatásait, hacsak nem rendelkezünk a "Szenttől való kenettel, amely által mindent megismerhetünk". Krisztus szavai "lélek és élet"; és szellemi megkülönböztetés szükséges ahhoz, hogy igazságosan felfogjuk jelentésüket [1 Korinthus 2:14.]. Szent Pál szorgalmasan tanulmányozta a Szentírást, de soha nem találta benne Krisztust, amíg a mennyből fel nem ragyogott rá a világosság, és le nem hullott a pikkely a szeméről. Az apostolokat maga Urunk oktatta három-négy éven át, és mégsem tudtak belelátni azokba az igazságokba, amelyeket a próféták és maga Krisztus hirdetett, amíg "meg nem nyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat". És minden előnyünk ellenére sincs több erőnk arra, hogy megértsük az ő igazságát; mert Ő kifejezetten azt mondja nekünk, hogy "senki sem ismeri sem az Atyát, sem a Fiút, hacsak a Szentlélek ki nem nyilatkoztatja nekünk" [Máté 11:27.]. Ezért az isteni ismeretek elnyerése érdekében arra utasít bennünket, hogy az Isten Lelkétől való függést saját kutatásainkkal párosítsuk: "Ha a tudomány után kiáltasz, és felemeled szavadat az értelemért, ha keresed őt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincseket, akkor megérted az Úr félelmét, és megtalálod az Isten ismeretét, mert az Úr adja a bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem [Példabeszédek 2:3-6.].". Ne merjük tehát elválasztani, amit Isten így egyesített, hanem imádkozzunk Dáviddal együtt: "Nyisd meg szemeimet, hogy csodás dolgokat lássak törvényedből".

Van még egy másik utasítás, amelyre végtelenül fontos odafigyelni, nevezetesen,

**3. Óvakodjunk az önigazságtól...**

Nincs rosszabb tulajdonság, ami szorosabban ragaszkodik természetünkhöz, mint az önigazultság (önigazság). Mindig más módon akarunk megigazulni, mint amit az ige javasol. Naámánhoz hasonlóan, ha valami nagyszerű dolgot követelnének tőlünk, szívesen megtennénk; de amikor azt mondják nekünk: "Mosakodj meg és tisztulj meg", "Higgy és üdvözülj", undorodva fordulunk el. Már ennek az alapvető igazságnak az egyszerűsége is megbotránkoztat bennünket. Ha azt mondanák nekünk, hogy szorgalmasan kell *dolgoznunk* és *istenfélővé* kell válnunk, hogy a megigazulást elnyerjük, akkor biztonságosnak és helyesnek tartanánk az irányt: de a Szentírás beszámolója a megigazulás módjáról egyenesen ellentétes ezzel: Szent Pál azt mondja, hogy "*aki nem cselekszik* (nem munkálkodik – vagyis nem saját cselekedeteire épít), hanem hisz abban, aki megigazítja az istenteleneket, annak a hite igazságnak számít (hite tulajdoníttatik igazságul) [Róma 4:5.]": és ez olyan különösnek tűnik, hogy az emberek nem tudják és nem is akarják elismerni. De maguk az apostolok sem tudtak másképp megigazulást szerezni, mint úgy, hogy lemondtak minden saját igazságukról, és mint istentelen és elveszett bűnösök Krisztushoz mentek, hogy egyedül ő általa legyenek elfogadva. Ezt maga Szent Pál is megerősíti, aki ezt mondja: "Mi, akik természetünknél fogva zsidók vagyunk, és nem a pogányok közül való bűnösök, tudván, hogy az ember nem a törvény cselekedetei által igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, mi is Jézus Krisztusban hittünk, hogy Krisztus hite által igazuljunk meg, és nem a törvény cselekedetei által; mert a törvény cselekedetei által senki nem igazulhat meg [Galata 2:15-16.]". Óvakodjunk tehát az önigazságosság minden fajtájától és fokától, és keressük a megigazulást kizárólag Krisztus megismerése és az ő mindenért engesztelő áldozatába vetett hit által.

**4. Vigyázzunk azonban arra, hogy hitünket cselekedeteinkkel mutassuk ki -**

Mivel azt mondjuk, hogy egyáltalán nem kell munkálkodnunk *azzal a céllal, hogy cselekedeteink által megigazulást nyerjünk*, hanem ingyen kell elfogadnunk a megigazulást, mint istentelen és elvesző bűnösök, vajon úgy kell-e érteni, hogy azt mondjuk: az embereknek egyáltalán nem kell munkálkodniuk, hanem szabadon megmaradhatnak istenteleneknek? Nem; semmiképpen sem. Fenntartjuk mind a szorgalom, mind az egyetemes istenfélelem abszolút szükségességét: csak a lélek megigazításának hivatalát tagadjuk meg ezektől a dolgoktól. Mindenkinek kijelentjük, hogy naponta "félelemmel és reszketéssel kell munkálniuk üdvösségüket", és hogy "a hit cselekedetek nélkül halott". Ezt tartsuk tehát szem előtt: A bűnös megigazulásának egyetlen módja van és lehet Isten előtt, mégpedig Krisztus megismerése és az ő nevében való hit által: de ez az ingyenes üdvösség, távolról sem ad semmiféle engedélyt a lustaságra és a gonoszságra, hanem ellenkezőleg, a legerősebb ösztönző a szentségre, és a lehető legnagyobb elkötelezés a jó cselekedetekre. Mutassuk meg tehát hitünket a cselekedeteink által. Ily módon megigazulhatunk *cselekedeteink* *által*, ahogyan Ábrahám és Ráháb is megigazult [Jakab 2:21.25. összehasonlítva a Róma 4:2-3.6.]; vagyis *bizonyíthatjuk hitünk valóságát és szívünk őszinteségét*. Így a hithez és a cselekedetekhez a nekik megfelelő tisztséget rendeljük, és mindenben díszítjük (ékesítjük) a mi Megváltó Istenünknek tanítását.

**KRISZTUS HALÁLÁNAK ÉS KÖZBENJÁRÁSÁNAK GYÜMÖLCSE**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás**: **THE FRUIT OF CHRIST’S DEATH AND INTERCESSION** **Discourse No. 976. From: Horae Homileticae.** <https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/isaiah-53.html>

***Ézsaiás 53:12. - Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!***

Ebben az időben, mint ahogyan minden korábbi korszakban is, gyakran hangoztatott ellenvetés Krisztus igaz tanítványai ellen, hogy a bölcsek és nemesek közül kevesen, vagy egyáltalán senki sem vallja magáénak az ő elveiket. Amikor maga a mi áldott Urunk szolgált a földön, gúnyos diadallal kérdezték: "Hitt-e benne valaki a vezetők és a farizeusok közül?". De ha az apostollal együtt valljuk, hogy "nem sok bölcs, nem sok hatalmas, nem sok nemes van elhívva", akkor a nehézséget Isten szuverén akaratában kell feloldanunk, aki "a világ bolondjait és erőtleneit választotta ki, hogy megszégyenítse a bölcseket és hatalmasokat, és a világ alantasait és megvetettjeit, hogy semmivé tegye a nagyokat, hogy senki se dicsekedjék az ő színe előtt". Az isteni tanácsokban azonban van egy meghatározott időszak, amikor a nagyok és hatalmasok, valamint mások is engedelmeskedni fognak a hitnek: és erre az eseményre irányítja figyelmünket a próféta a szövegben. A jelenlegi fordítás szerint ugyanis az Úr Jézus úgy van ábrázolva, mint aki a zsákmányt a nagyokkal együtt osztja fel: de inkább így kellene fordítani: "A nagyokat osztom neki részül, és az erőseket osztja fel zsákmányul [Megjegyzés: Lásd Vitringa in loc. vagy Bishop Lowth.]". A szavaknak ezzel az értelmével összhangban úgy kell látnunk őt, mint egy győztes uralkodót, aki diadalmaskodik a föld összes hatalmassága felett, és mind zsákmányul ejtve őket, mind pedig élvezve őket a maga osztályrészeként.

E szakasz fejtegetésében helyénvaló lesz megfontolni,

**I. A Krisztusnak tett ígéretet.**

A világ Krisztushoz való megtérése gyakori téma a próféciákban: egész fejezetek foglalkoznak ennek leírásával [Ézsaiás 49, 60.]: azt halljuk, hogy az istenfélelem ereje egy napon az emberek minden rétegét áthatja majd, "a legkisebbektől a legnagyobbakig", és hogy a királyok számára a legnagyobb megtiszteltetés lesz, hogy "az egyház gondviselői, a királynők pedig anyái" legyenek. Ez részben beteljesedett az apostolok idejében, amikor sok rangos és hatalommal rendelkező személy elfogadta az igazságot. De még inkább beteljesedett Konstantin idejében, amikor a római birodalom az evangéliumnak való alávetettséget vallotta, és Krisztus vallása a világ bevett vallása lett. Ettől kezdve Európa legfőbb fejedelmei Krisztus nevén nevezték magukat, és az ő követőinek kívánták magukat tekinteni. Való igaz, hogy jóval nagyobb részük csak névleg nevezte Őt Urának, “Uram, Uram”- mondták, miközben nem kívánták megtenni azokat a dolgokat, amelyeket ő parancsol: mégis, maga az ő nevéhez fűződő tiszteletük megvallása elégséges arra, hogy megmutassa, mire számíthatunk, amikor Isten felfedi karját, és az örök evangélium hintóján elindul, hogy győzzön és hódítson. Eljön az idő, amikor "Krisztusnak uralma tengertől tengerig és folyótól a föld határáig fog terjedni; amikor minden királyok leborulnak előtte, és minden nemzet neki szolgál [Zsoltárok 72:8-11.]".

De azok a kifejezések, amelyekben ez az ígéret kifejeződik, aprólékosabb figyelmet érdemelnek. Krisztus királysága, ha úgy tekintjük, mint "a *rész, amelyet az Atya oszt neki*", **az Atya** **ajándéka**; de mint "zsákmány, amelyet Krisztus oszt magának", az az ő **saját hódításainak gyümölcse.** Mindkét felfogás szerint kell tekintenünk az emberek Krisztushoz való megtérését. Senki, legyen az magas vagy alacsony, tanult vagy tanulatlan, **soha nem adja át magát neki őszintén, csak annak következtében, hogy az Atya már odaajándékozta őt neki:** "nem ők teszik magukat különbbé (a különbség nem tőlük származik) és egyiknek sincs több, mint a másiknak, amit nem kapott volna". "Ahogyan senki sem jöhet Krisztushoz, hacsak az Atya nem vonzza őket", úgy senki sem fog hozzá jönni, hacsak Isten nem adta őket egyszer Krisztusnak, és utána (ennek következtében) nem adtak magukat teljes vággyal és akarattal ők is az Úrnak, hogy az övéi legyenek. Ez sem pusztán spekulatív igazság; ez minden kegyességnek a gyökerét képezi: soha nem lehetünk kellőképpen alázatosak, amíg nem látjuk magunkat helyesen, minden akarat és képesség híján az Úr szolgálatára; és szívünkből elismerjük, hogy "egyedül Isten az, aki megadja nekünk, hogy akarjuk vagy tegyük" azt, ami jó. Addig soha nem tudjuk őszintén egyedül Istennek tulajdonítani üdvösségünk teljes dicsőségét: szükségképpen magunkra fogjuk vállalni annak egy részét. Urunk nem kevesebb, mint hétszer említi kifejezetten ezt az igazságot közbenjáró imájában [János 17:0.], amelyet tanítványai jelenlétében mondott el. Mi lehet ennél nagyobb bizonyíték ennek fontosságára? És mennyire szükséges, hogy mi is emlékezzünk erre a kegyelem trónjához való minden folyamodásunkban, amikor csask megszólalunk!

A szövegben továbbá megjegyezzük, hogy **az emberek megtérése úgyszintén a Megváltó hódításainak a gyümölcse**. Ahogyan Kánaánt, bár Ábrahámnak és utódainak adta, karddal kellett megszerezni, úgy minket is, bármennyire is Krisztusnak adott az Atya, erőszakkal kellett kiszabadítania ellenségeink kezéből: ha Krisztus "osztályrészként" akar minket birtokolni, akkor "zsákmányként" kell elvennie. E világ istene hatalmat bitorolt felettünk, és mint egy felfegyverzett erős férfiú, az ő uralma alatt tartott minket. Szükséges volt tehát, hogy Krisztus, aki "erősebb volt nála, legyőzze őt, és elvegye tőle a páncélt, amelyben bízott, és ossza el a zsákmányt [Lukács 11:22.]". Ennek megfelelően megküzdött a sötétség minden hatalmával, és "a halál által elpusztította azt, akinek hatalma volt a halálon, vagyis az ördögöt". A keresztjén "megrontotta a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket nyilván mutogatta, győzedelmeskedett rajtuk abban". Felemelkedésében "fogságba ejtette magát a fogságot", és így megszabadított minket a nagy ellenfél hatalmától. Nem mintha az Ő hadviselése már befejeződött volna, bár a formája megváltozott; mert még le kell győznie szívünk lázadását. Mi magunk is fegyverben állunk ellene; és amikor egyik erősségünkből kiűzetünk, a másikba menekülünk, míg végül mindet le nem döntötte, és el nem söpörte a hazugságok minden menedékét. Nem engedünk, amíg nyilai mélyen a szívünkbe nem hatolnak; nem engedelmeskedünk, amíg "nem tesz minket készségesekké hatalma napján". Amíg az ő jobb keze és szent karja nem szerezte meg a győzelmet, addig soha "gondolataink és vágyaink nem kerülnek fogságba Krisztus engedelmessége alá".

Ezekkel az egyesített eszközökkel tehát Krisztus királyságát ki kell terjeszteni: és ha ezek egyszer egyesülnek, a föld és a pokol minden hatalma sem less képes ellenállni a befolyásuknak. Bármilyen kétségbeejtőnek is tűnik bármelyikük helyzete, bármennyire is eladták magukat a gonoszság munkájára, és sajátos értelemben "a Sátán törvényes zsákmányává" váltak, mégis megmenekülnek, mint Lót, győztes fogvatartóiktól [1Mózes 14:14-16.]. Éppen ezt a nehézséget fogalmazza meg és válaszolja meg a próféta: " Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az törvényes foglyok?". Igen: " Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat [Ézsaiás 49:24-25.]."

Ezen ígéret beteljesedése előtt Krisztusnak saját vérével kellett megvásárolnia az egyházat: "lelkét bűnért való áldozattá kellett tennie, és azután "magot" kellett látnia, amely neki adatott részül [10. ver.]. Ilyen volt annak a szövetségnek a tartalma, amelyet az Atya kötött Fiával. A próféta azonban, mivel előre látta Krisztus e munkáját, és *mintegy már befejezettnek* látta, ezért úgy beszél róla, *mintha* *befejeződött* volna; és a szövetségben vállalt *személyes részének* teljesítéséről úgy beszél, mint azt az alapról, amelynél fogva várhatja az *Atya részének* teljesülését az ő irányában.

Ennek az ígéretnek a további vizsgálatakor helyénvaló lesz részletesebben megvizsgálni,

**II. Azokat az okokat, amelyek alapján a teljesítése biztosan várható.**

Az Úr Jézus teljesítette az Atyával kötött szövetségben rá eső részt. Halála és közbenjárása magában foglalja annak a munkának az egészét, amelyet az ember megváltásáért kellett elvégeznie a földön és a mennyben. És mivel ezek gyakorlatilag a világ megalapításától fogva teljesültek, a mi áldott Urunknak joga volt az ő megvásárlásához (vállalkozásához), és az Atya dicsőségére vállalta a részéről vállalt kötelezettségek teljesítését.

Ebből a szempontból **Krisztus halálát** említi először a szöveg: "*Ezért* osztok neki részt, *mert* kiöntötte lelkét a halálba". De nem volt elegendő, hogy Krisztus meghaljon: különleges módon és különleges célokért kellett meghalnia. Szükség volt-e egy engesztelésre, hogy az Atyát megbékítse velünk? Az ő halálának *áldozati* halálnak kellett lennie. Az örökké tartó szégyen volt az a osztályrész, amelyet mi érdemeltünk ki? Halálának gyalázatosnak kellett lennie. Szükséges volt-e Isten kormányának becsületére, hogy a bűnt az egész világegyetem szeme láttára büntessék meg! A halálának bírósági úton kell történnie. Jézus pontosan ilyen módon és pontosan ezekért a célokért halt meg. A törvény szerinti áldozatok vére kiontatott, és az oltár lábánál kiömlött: Jézus, a mi áldozatunk pedig testének minden pórusából ontotta vérét, és "kiöntötte lelkét a halálba". A gyalázatosság jeléül, amelyet értünk kellett elszenvednie, "a legszörnyűbb jellemű vétkesek közé sorolták", és két tolvaj között feszítették keresztre; mintha ahelyett, hogy a dicsőség Ura lett volna, az emberi nem legaljasabbja lett volna. És végül, hogy az isteni igazságosságnak teljes elégtételt szolgáltasson, bírósági ítélet alatt halt meg, saját személyében viselte vétkeink terhét, és elviselte az egész világot megillető átkot és kárhoztatást.

Itt van tehát egy olyan alap, amelyen biztosonyosan számíthatunk a bűnösök hozzá való megtérésére.

Vajon *ő* teljesítette-e a szövetségben vállalt kötelezettségeit, azok minden részében, és vajon *az Atya* megszegi-e a vele szemben vállalt kötelezettségeit? *Elvégezte-e a munkáját*, és nem *kapja meg a bérét*? *Befizette-e az árat*, és nem fogja-e élvezni *az ő megvásárolt birtokát?* Kifejezetten azért adtak neki tömegeket *(sok népeket*), hogy ő megváltsa őket; és vajon *soha nem részesülnek-*e az ő megváltásában? Vajon ő maga felemeltetett-e messze minden fejedelemség és hatalom fölé, és *rábízták-e az ajándékokat*, hogy azokat a lázadóknak adhassa; Igen, az áldások minden teljességét azért bízták rá, hogy gazdag bőségben átadja azokat az ő megváltott népének, és vajon nem e célból fogja-e gyakorolni hatalmát? Biztosak lehetünk abban, hogy ha az Atya Istenben van bármilyen hűség, vagy az Úr Jézus Krisztusban bármilyen hatalom, akkor "a bűnösök összegyűjtése a mi imádott Silónkhoz" meg fog történni. A gazdagok és a hatalmasok, valamint a szegények és a gyengék is hozzá fognak fordulni; alávetik magukat az ő kormányzásának, és az ő dicsőségének szentelik magukat.

A másik ok, amelytől Krisztus országának növekedése és gyarapodása várható, **Krisztus közbenjárása:** "*Ezért* osztok neki részt, *mert* közbenjárt a vétkezőkért". Krisztus közbenjárása volt az ő munkájának az a része, amelyet a mennyben kellett folytatnia, miután befejezte azt a munkát, amely a földön rábízatott. A főpapnak, aki jellemzően Krisztust képviselte, először meg kellett ölnie az áldozatot, majd a vért a lepel mögé vinnie, és a frigyláda fedelére (kegyelem trónjára) szórnia, majd az irgalom széke előtt tömjéneznie kellett: amíg ezt az utolsó szertartást nem végezte el, addig a többi nem volt hasznos (érvényes): csak azután volt felhatalmazása arra, hogy megáldja a népet, miután az irgalom székét beborította a tömjénfelhőkkel. Így Urunknak nemcsak az volt a feladata, hogy feláldozza magát a bűnért, és saját vérével menjen be a mennybe, hanem az is, hogy közbenjárjon értünk Isten jobbjánál. *Ez volt a szövetségi egyezés Atya és ő közte, a feltétel egyik részeként kikötve, amelytől a bűnösök megtérése függött:* "Kérj tőlem, és én neked adom a pogányokat örökségedül, és a föld legszélső részeit birtokodul [Zsoltárok 2:8.]". A próféta pedig, mivel Krisztus hivatalának ezt a részét mintegy már beteljesedettnek látja, kijelenti annak az emberek üdvösségére vonatkozó hatékonyságát, és az Atya ígérete teljesítésének egy másik alapjaként mutatja be. Ebben a szemléletben Krisztus közbenjárását gyakran említi a Szentírás. • Teljesen egy szintre helyezik Krisztus halálával, mint üdvösségünk előidéző okával: "Meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért" [Róma 4:25.]. • Egy helyen határozottan előnyben részesítik, mint ami, ha lehet, még nagyobb hatással van az emberek elfogadására, mint maga Krisztus halála: "Ki az, aki kárhoztat, Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadottt, *aki közben is jár értünk*  [Róma 8:34.].". • Az ő haláláról úgy beszélnek, mint ami nem eredményez semmit anélkül (közbenjárás nélkül); "Ha Krisztus nem támadt fel, mi még a mi bűneinkben vagyunk; és akik elaludtak Krisztusban, elvesztek [1Kor 15:17-18.]." • És ez még nem minden: az ő elégséges volta az ő népe szükségleteire és szükségleteire úgy van ábrázolva, mint ami ezen a zsanéron fordul, és mint ami teljesen ezen a talajon áll; "Ő képes mindazokat, akik általa Istenhez járulnak, mindvégig megmenteni, *mert ő örökké él, hogy közbenjárjon értük [*Zsidók 7:25.]". Tekintsük tehát az ő közbenjárását ebből a szempontból: Vajon az Atya mindig meghallgatta-e őt, amikor a földön volt, és most, amikor a mennyben van, nem fogja-e meghallgatni? Vajon Mózes, aki hozzánk hasonlóan bűnös volt, feltartóztatta-e mintegy a Mindenhatóság karját, és elhárította-e Isten bosszúját a bálványimádó zsidóktól [2Mózes 32:0.], és vajon Jézus imái nem fognak-e érvényesülni értünk? Megjelent-e közbenjárásának hatékonysága pünkösd napján ezrek megtérésében, és nem fog-e ez a továbbiakban is megmutatkozni mindazok üdvösségében, akiknek az ügyét képviseli! Bizonyára, ha csak hitünk van, hogy higgyünk, máris láthatjuk, hogy "az Úr dicsősége feltámadt az Egyházon, és a pogányok az ő világosságához jönnek, és a királyok az ő feltámadt fényességéhez".

**Tanuljunk tehát ebből a témából két dolgot;** *Krisztus közbenjárásának fontosságát,* és *mindazok biztonságát, akik érdekeltek benne*...

**1. Krisztus közbenjárásának fontossága -**

Ettől függ minden: ***e*** nélkül soha senki számára, akár gazdag, akár szegény, nem volt a reménységnek egy szikrája sem. A Sátán megtartotta volna hatalmát felettünk, és mindannyiunk számára mintegy a börtönőr lett volna, aki börtönbe visz minket, és a hóhér, aki ránk szabja a megérdemelt ítéletet. De mivel Krisztus kiöntötte lelkét a halálba, a mi lelkünk örökké élni fog; mivel ő a vétkesek közé soroltatott, mi a szentek közé soroltatunk; mivel ő viselte bűneinket, minket soha egy bűn sem terhel majd; mivel ő él, hogy közbenjárjon értünk, mi a kegyelem és dicsőség minden áldásában részesülünk. Tegyük tehát az ő munkáját bizalmunkká, garanciánkká és könyörgésünkké. Sürgessük azt az Atyánál a mi érdekünkben, hogy Krisztusnak adjon minket, mint az ő részét, és ő az ő zsákmányát élvezze. Ne csüggedjünk el attól a gondolattól sem, hogy vétkezők vagyunk, mintha vétkeink nagysága akadályozná az elfogadásunkat; mert ő a vétkezőkért jár közben; és ha úgy érezzük, hogy közéjük tartozunk (feltéve, hogy gyűlöljük vétkeinket és elfordulunk tőlük), biztosak lehetünk abban, hogy vétkeink nem lesznek a vesztünkre. "Legyetek tehát bölcsek, ti királyok, legyetek okosak, ti földi bírák, csókoljátok meg a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és ti el ne vesszetek az útról [Zsoltárok 2:12.]".

E tárgy továbbá felragyogtatja előttünk,

**2. A Krisztus közbenjárásában érdekeltek biztonságát.**

A hívő biztonsága nem saját munkájának tökéletességétől vagy saját ígéreteinek hűségétől függ (hiszen ki ne látna állandó okot arra, hogy saját tökéletlenségét és hűtlenségét sirassa?), hanem inkább Krisztus munkájának tökéletességétől és Isten hűségétől. És ki tud hibát találni bármelyikben? Mi az, amit Krisztus nem tett meg lelkünk teljes megváltásáért? Vagy ki bízott valaha is Istenben, és csalódott volna? Ne féljünk tehát, bár a föld és a pokol összeesküdött ellenünk. Inkább fogadjuk el az apostol diadalmas nyelvezetét: "Ki az, aki bármit is a mi terhünkre róhat? Isten az, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki közben is jár értünk." Megnyugodhatunk, hogy hűséges az, aki az ígéretet tette; és hogy ahogyan a régi idők hősei trófeáikat isteneik templomaiban akasztották fel, úgy Krisztus is a mennybe visz minket győzelmeinek gyümölcseként, hatalmának és kegyelmének örök emlékműveiként. Tartsuk meg tehát "a bizalom vallását szilárdan mindvégig". "Higgyünk az Úrban, így fogunk boldogulni; higgyünk az ő prófétáinak, és így fogunk megerősödni".

<https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/isaiah-53.html>

**MBE.**

**Délután istentisztelet:**

**Mt 27,45-46**

**A kárpit kettéhasadt.**

**A TERMÉSZETFELETTI SÖTÉTSÉG**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: Charles Simeon: THE SUPERNATURAL DARKNESS. Discourse No. 1411. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/45/27/45/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/45/27/45/)

***Mt 27:45. A hatodik órától pedig sötétség volt az egész földön a kilencedik óráig.***

Méltán várható volt, hogy Isten Fiának keresztre feszítését különös természetű körülmények kísérik; amelyek, ha helyesen értelmezve, elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék a keresztje botrányát (botrányos jellegét), és megkülönböztessék őt minden más embertől, akinek ugyanilyen halált kellett elszenvednie. Az egész teremtés Isten parancsára (rendelkezésére) áll, és kész arra, hogy bármilyen módon, ahogyan ő jónak látja, megmutassa hatalmát. Különösen a Napot tette eszközévé erre a célra. Józsué napjaiban egy egész napra felfüggesztette pályáját [Józs 10:12-13.]. Ezékiás napjaiban megfordította természetes pályáját, és tíz fokot fordult visszafelé Áház napóráján [2Ki 20:11.]. És most, Krisztus halálakor, amikor a nap delelőjére emelkedett, sötétségbe burkolózott [A hatodik óra a mi déli óránknak felel meg]. Hogy a sötétség mennyire terjedt ki, az egész földre, ahogy egyesek gondolják, vagy csak Júda földjére, ahogy fordítóink gondolták, nem vesszük magunkra, hogy megállapítsuk; bár az utóbbi felé hajlunk: de akár nagyobb, akár kisebb volt, természetes okból nem származhatott. Nem lehetett napfogyatkozás, mert a Hold abban az időben telihold volt; és még ha napfogyatkozás is lett volna, az nem tarthatott volna tovább egy negyedóránál, míg ez három órán át tartott. Nyilvánvalóan csodálatos sötétség volt, amelyet Isten mindenható hatalma idézett elő, *mégpedig olyan céllal*, amely méltó volt az isteni beavatkozáshoz. Így volt ez,

**I. Megváltónk jellemének bizonysága...**

[Isten úgy rendelte, hogy a tanúságtétel minden fajtája megadassék az ő Fiának, hogy megerősítse az ő, mint az igaz Messiás igényeit. A bizonyságtétel egyes fajtáit már sok száz évvel korábban próféciák tárgyává tették: és ezek majdnem mind olyan természetűek voltak, hogy függetlenek voltak a saját követőitől, és következésképpen képtelenek voltak arra, hogy bármilyen összehangolt tervük folytán megvalósuljanak. A most bemutatott csoda is ilyen volt: mivel az egész teremtés nem tudott volna ilyen változást előidézni a természet arcán: és amint nem lehetett meghamisítani, úgy nem lehetett letagadni sem: a saját bizonyítékait magával hordozta.

Hogy ez a sötétség előre meg volt jövendőlve, abban nem kételkedhetünk [Ámos 8:9.]. Joel próféta a legvitathatatlanabb módon utal rá [Joel 2:30-32.]: mert egy ihletett apostol pontosan az ő szavait idézi, és kijelenti, hogy ezek a szavak olyan eseményekre vonatkoztak, amelyek pontosan abban az időszakban történtek, kifejezetten azzal a céllal, hogy Krisztus messiási mivoltát igazolják [ApCsel 2:16.19-21.].

Íme tehát egy olyan bizonyíték, amelyet nem lehet ésszerűen kétségbe vonni. Igaz, hogy a zsidó történetíró nem jegyzi fel ezt a tényt: de jól tudjuk, hogy mennyire idegenkedett attól, hogy bármit is megemlítsen, ami a keresztyénség becsületére irányult, és ezért könnyen meg tudjuk magyarázni, hogy miért hagyta ki az Istenségnek a mi vallásunkat megerősítő ilyen rendkívüli beavatkozását. Maga a tény azonban tagadhatatlan: és ha a háromnapos sötétség Egyiptomban Isten meggyőző tanúbizonysága volt Mózes küldetése mellett, akkor ugyanúgy az volt ez Krisztus messiási mivolta mellett].

**II. Szenvedésének jelképe (ábrázolása).**

 ["Sötétség" gyakran szerepel a Szentírásban a nyomorúság jelképeként [Ézs 5:30; Ézs 8:22. Ézs 32:7-8.] - - - De ez alkalommal különösen alkalmas volt jelképként. Áldott Urunk Atyja arcának elrejtését tapasztalta meg, és a nyomorúság mélyén így kiáltott: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?". Szenvedései olyanok voltak, amilyeneket véges képzelet nem tud felfogni. A kínok, amelyeket az emberek a testén okoztak, kicsik voltak azokhoz képest, amelyeket most a lelkében kellett elviselnie. A pokol minden seregét mintegy rászabadították; ahogy Ő maga mondja: "Ez a ti órátok, és a sötétség hatalma [Luk 22:53.]". Mindenekelőtt most Isten haragja kiáradt rá, mint a bűnös világ kezesére és helyettesére; a próféta azon kijelentése szerint, hogy "tetszett az Úrnak, hogy megverje őt [Ézs 53:10.]". Ilyen körülmények között a teremtett természet határain belül mi tudná olyan találóan ábrázolni az ő szenvedéseit, mint az előttünk álló esemény [Hasonlítsuk össze a Mik 3:6-7. verset a Zsolt 22:1-2. verssel, ahol a hamis prófétákra alkalmazott kép megfelel a mi Urunkban példázott ténynek]. Hallgassuk meg Dávid prófétai leírását ezekről a szenvedésekről [Zsolt 88:3.6-7.14.16.] - - - és nem csoda, hogy "lement lemet fölötte, és elsötétült, amikor nem kapott választ az ő Istenétől".]

**III. Az ellenségei felett bekövetkező ítéletek előrejelzése...**

[Ezekről Mózes és az összes próféta beszélt, méghozzá az általunk vizsgált kép alatt [Ézs 13:9-11. Jer 15:1-3; Jer 15:9.] - - - Ámosz próféta egy előre idézett szakaszban összekapcsolja a csapásokat, amelyeket el kellett szenvedniük, azzal az eseménnyel, amely előre jelezte azokat [Ámosz 8:9-10.]. Áldott Urunk is megjövendölte őket ugyanilyen nyelvezettel [Márk 13:24-26; Márk 13:30.]. És milyen szörnyen beigazolódtak ezek a jóslatok! Bizonyára a világ alapítása óta nem volt még példa arra, hogy bármely nemzetet olyan sokféle, halmozott és folyamatos csapások sújtottak volna, mint őket. Az elméjük sötétsége is, nem kevésbé, mint állapotuk nyomorúsága, azt mutatja, hogy Isten haragja milyen mértékben van rajtuk: mert egy fátyol van a szívükön, amely vastagabb, mint az, amely még a napfényt is eltakarta. Ó, bárcsak végre a fátyol eltűnne, és Isten arcának fénye újra rájuk emelkedne!]

Bár ez a téma látszólag nem kapcsolódik a gyakorlathoz, mégis joggal **hasznosítható,**

**1. A megátalkodott megtéretlenek megalázására-**

[Milyen szörnyűnek tűnik az ember érzéketlensége, amikor azt látjuk, hogy Krisztus halálán még az anyagi teremtés is jobban megindul, mint ők! Tény, hogy sokan, akik számtalanszor hallottak Krisztus haláláról, és akik vallják, hogy hiszik, hogy meghalt a bűneikért, mégsem siratták meg egyszer sem azokat a bűnöket, amelyek őt az átkozott fára szegezték. Ha a legkisebb balesetről hallanának, amely barátjukat vagy rokonukat érte, vagy bármilyen csekély veszteségről, amelyet ők maguk szenvedtek el, meghatódnának; de a Dicsőség Urának keresztre feszítéséről minden érzékenység (szívbéli érzelem) nélkül hallanak, noha ők maguk voltak a halálának bűnös okozói. Az ilyen hálátlan emberek azonban vegyék tudomásul, hogy ha valaha is igazán tudatára ébrednek bűneiknek, akkor "ránéznek arra, akit ők szúrtak át, és gyászolnak, és keseregnek miatta, mint aki kesereg az elsőszülöttje miatt [Zak 12:10.]". Az Úr siettesse (hozza el) ezt a bűnbánati időszakot mindannyiunk számára [Jer 13:15-16.]! - - -].

**2. A nyomorúságban levők vigasztalására -**

[Nem ritka, hogy az Isten arcának elrejtése miatt mélyen elkeseredett személyeket találunk. És elismerjük, hogy okuk van a szorongásra; mert ez a legnyomorúságosabb minden esemény közül, és mert soha nem történik más okból, mint valamilyen bennük lévő rossz helyrehozása érdekében. A mi áldott Urunk, bár nem volt saját bűne, mégis elég csapás sújtotta, az egész világ bűnei nehezedtek rá: és Jóbnak, bár bizonyos értelemben "tökéletes ember" volt, sokat kellett tanulnia és sokat kellett elérnie. Mégis, senki se csüggedjen, mintha a nap derűs fénye nem tűnik fel többé: hanem azok, akik "sötétségben járnak, és nincs világosságuk, tanuljanak meg bízni az Úrban, és Istenükre támaszkodni [Ézs 50:10.]", és akkor "fényük előtör a homályból, és sötétségük olyan lesz, mint a déli nap"].

**3. Mindenki bátorítására -**

[Megelevenítőek (bátorítóak) János apostolnak azok a szavai: "A sötétség elmúlt, és az igazi világosság már fénylik [1Jn 2,8.]". Minden, ami Krisztus halálában homályos volt, most világossá vált; és - áldott legyen az Isten - a megváltás egész misztériuma most a szemünk előtt tárul fel. Igen, ránk "felkelt az igazságosság napja, és gyógyulás van szárnyai alatt ". De mivel nem tudjuk, meddig marad velünk a világosság, "járjunk a világosságban, amíg van, nehogy sötétség boruljon ránk [Jn 12:35.]". Ha a gondviselés vagy a kegyelem rendelkezéseiben bármi is sötét számunkra jelenleg, mondjuk elégedetten: "Amit most nem tudok, azt majd a későbbiekben megismerem"; és várjuk türelemmel azt a dicső világot, ahol "napunk többé nem megy le, és holdunk sem vonul vissza, hanem az Úr lesz örök világosságunk, és gyászunk napjai véget érnek [Ézs 60:20.].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/45/27/45/>

**2024. március 30. Nagyszombat.**

**MBE.**

**Mt 27,57-66 (60)**

**Sírba helyezték testét.**

**A SÍR ŐRZÉSE**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: Charles Simeon: THE GUARDING OF THE SEPULCHRE, Discourse No. 1413. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/62/27/66/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/27/62/27/66/)

***Mt 27,62-66. 62 Másnap pedig, a mely péntek után következik, egybegyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, 63 Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok. 64 Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, ne hogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. 65 Pilátus pedig monda nékik: Van őrségetek; menjetek, őríztessétek, a mint tudjátok. 66 Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ, az őrséggel.***

Az emberi szív ellenségeskedése Isten ellen soha nem szűnik meg, amíg maga a szívet meg nem változtatja az az isteni kegyelem. Az ember azt remélte volna, hogy amikor Krisztus keresztre feszítése során annyi csoda történt, amikor az egész tömeg, amely szemlélője volt a keresztre feszítésnek, bűnbánattal a mellét verte, amikor a százados és mások a pogány katonák közül arra kényszerültek, hogy tanúsítsák ártatlanságát és hirdessék, hogy ő az Isten Fia, és végül, amikor látták, hogy néhányan a saját testületükből (a nagytanács tagjai) a legnagyobb tiszteletet tanúsították a halott teste iránt, és gyászszertartással a sírba helyezték; azt remélhettük volna, hogy a főpapok és a farizeusok rosszindulata némileg csillapodik. De még mindig nyugtalanok voltak: nem elégedtek meg azzal, hogy megölték őt, és ezzel - képzeletük szerint - elpusztították minden befolyását a világban. Úgy tettek, mintha attól tartanának, hogy a tanítványai eljönnek, és elviszik őt a sírból, és elterjesztik azt a hírt, hogy feltámadt a halálból. Bizonyára semmi ésszerű okuk nem volt ilyen félelemre: hiszen mi értelme lett volna a tanítványoknak ilyen téveszmét terjeszteni, amikor semmi mást nem nyerhettek vele, csak nyomorúságot ezen a világon és pusztulást az eljövendő világban? A főpapok azonban gyökerestől ki akarták tépni ezt a veszélyes eretnekséget, ahogyan ők tartották, és be akarták bizonyítani mindenkinek, hogy Jézus szélhámos. E célból elhatározták, hogy őrséggel őrzik a sírt, amíg a megjósolt feltámadás ideje el nem telik; és ennek megfelelően Pilátushoz fordultak, hogy kérjenek tőle olyan segítséget, amelyet szükségesnek ítéltek.

Nézzük meg,

**I. Az óvintézkedéseket, amelyeket a sír biztosítására alkalmaztak...**

[Visszaemlékeztek arra, hogy Jézus többször is megjósolta a harmadnapi feltámadását; és jól tudták, hogy ha egy ilyen eseményről szóló híradás elterjed és hiteles lesz, az olyan mértékben megerősíti a befolyását, hogy azt soha nem tudják majd megdönteni. Úgy gondolták, hogy nagy hibát követtek el, azzal Jézust ilyen sokáig életben hagyták: és ha most a tanítványai hatalmában hagynák, hogy a test ellopásával és a feltámadásának állításával csalást kövessenek el, akkor "az utolsó tévedés rosszabb lenne az elsőnél". Ezért, annak ellenére, hogy szombat volt, egyöntetűen Pilátushoz mentek, hogy kérjék, azonnal hozzon intézkedéseket minden ilyen összeesküvés meghiúsítására. Igen, bár gyakran felháborodtak Jézus ellen, amiért szombaton irgalmas cselekedeteket hajtott végre, ők maguk most nem haboztak, hogy rosszindulatú céljaik elérése érdekében megszegjék a szombat szentségét.

A Pilátushoz intézett beszédükben a mi imádandó Urunkat "csalónak" nevezik, akinek csalárdságát fel akarják fedezni. Megbélyegezték őt ezzel a gyalázatos névvel, jól tudván, hogy az ilyen elnevezések milyen hatással vannak a félénk vagy istentelen emberek döntéseire.

Pilátus engedett a kérésüknek, és parancsot adott, hogy az Antónia várából egy katonákból álló őrség álljon a rendelkezésükre. Őket tehát a sír köré állították; és hogy ne legyen semmiféle összejátszás köztük és a tanítványok között, pecsétet tettek a sírt lezáró kőre; így egyformán biztosították magukat a csalás és az erőszak ellen: a tanítványok nem tudták legyőzni a fegyveres őrséget; és az őrség sem tudta volna elképzelni, hogy elvigyék a holttestet anélkül, hogy azonnal fel ne fedeznék őket.]

Nézzük meg továbbá,

**II. A Krisztus ügye számára ebből származó előnyöket...**

[Az tanítványok mind együttvéve sem tudtak volna olyan tervet kieszelni, amely a saját ügyüknek olyan hasznára vált volna, mint amilyen ez volt. Igaz, hogy Krisztusnak a feltámadása utáni gyakori megjelenései minden kétséget eloszlathattak a tanítványok fejében; de mégis, ha nem tettek volna semmilyen óvintézkedést a sír biztosítására, akkor bizonyára mindig maradt volna némi hihetőség abban az állításban, hogy a tanítványok ellopták a testet, és hogy valaki más személyesítette meg őt a különböző megjelenései során, és ezzel megtévesztette a sokaságot. De íme, Krisztus ellenségei maguk rombolnak le minden alapot egy ilyen képzelgés előtt: és éppen azok az eszközök, amelyeket Krisztus vallásának megdöntésére használtak, olyan alapra helyezték azt, amelyet soha nem lehet megingatni. Az őrség felállításával maguk a római katonák is tanúi lettek a feltámadásának; azonnal bejelentették az eseményt a főpapoknak és a farizeusoknak, akik nagy összegeket adtak nekik, hogy eltitkolják a dolgot [Mt 28:11-15.]; és így maguk a papok, sőt az egész Szanhedrim is tanúi lettek. Kénytelenek voltak kitalálni valami történetet, hogy igazolják Krisztus folyamatos elutasítását; de az az elképzelés, hogy az egész őrség (úgy állítják, hatvan katona lehetett) egyszerre elaludt, amikor halálbüntetés járt volna ezért a vétségért, és a tanítványok képesek voltak eltávolítani a nagy követ a sír szájáról, és elvinni a testet anélkül, hogy akár csak egy katonát is felébresztettek volna, túl nevetséges ahhoz, hogy a legkisebb hitelt is elnyerje. Az, hogy ez megtörténhetett, és a katonák közül senkit sem vontak felelősségre, amikor az ő mulasztásuk - e feltételezés szerint - a zsidó vezetők leghőbb óhaját is meghiúsította, elképzelhetetlen, különösen, ha tudjuk, milyen volt az uralkodók magatartása (lelkülete) abban az időben.

Most már könnyen elképzelhetjük, mi lett volna a következménye annak, ha Jézus nem támad fel, és a zsidó uralkodók a harmadik nap végén elővehették volna a testét, és megmutathatták volna a népnek: ezzel vitathatatlanul bebizonyították volna, hogy Jézus egy szélhámos, és egy pillanat alatt megsemmisítették volna a nevének minden befolyását. De a vereségük minden elképzelhető vitán felül megalapozta vallásunk igazságát: Igen, nem kívánunk jobb bizonyítékokat az igazságára, mint amilyeneket a római katonák és a zsidó Szanhedrim akaratlanul is szolgáltattak nekünk: így joggal mondhatjuk: "Az utolsó tévedésük rosszabb volt, mint az első", mert ha az ő elnézésük lehetőséget adott Jézusnak a vallása terjesztésére, akkor ez a fogásuk annak az alapvető ténynek a bizonyítására szolgált, amelyen a vallása nyugszik, és ezzel kizárt minden mentséget makacs hitetlenségükre vonatkozóan.].

Most azt szeretnénk elétek tárni,

**III. Néhány általános következtetést a témából.**

Valóban diadalmas egy téma ez a keresztyén ember számára: mert bár szomorkodunk a gondolat miatt, hogy áldott Urunkat ilyen megaláztatások érték, mégis diadalmas ujjongásra késztet, amikor látjuk, hogy ellenségeinek minden erőfeszítése legyőzetett, sőt ez az ő dicsőségének kinyilvánítára szolgált. De van két gondolat, amelyet különösen szeretnénk felvetni, mint ami ebből az eseményből fakad:

**1. Milyen hiábavalóak az istentelen emberek tanácsai!**

[A főpapok és a farizeusok kétségtelenül ujjongtak abban a reményben, hogy most teljes sikert értek el: de a terveik a saját kárukra fordultak. Így volt ez áldott Urunk egész történetében, és különösen utolsó óráinak változatos eseményeiben: ellenségei összeesküdtek, és minden rosszindulatú tervüket végrehajtották ellene: de íme, mindabban, amit tettek, akaratlanul is "beteljesítették az Írásokat" [ApCsel 13:27.], úgyhogy a próféciák egyetlen szava sem maradt beteljesületlenül. Egyik értelemben a Sátán ügynökei voltak, mert "ő volt az, aki a szívükbe ültette", hogy elutasítsák és keresztre feszítsék a Messiásukat: de egy másik értelemben eszközök voltak Isten kezében, hogy végrehajtsák azokat a dolgokat, amelyeket "az ő keze és az ő tanácsa eleve elhatározott, hogy megtörténjenek" [Csel 4:25-28.]. Így történt ez mindazokkal is, akik minden korban összeesküdtek az Úr ellen: ő mindig "megfogta a ravaszokat csalárdságukban”, és "meghiúsította a bölcsek tanácsait” [Jób 5:12-13.]". Ellenségei mindig két célt tartanak szem előtt; az egyik, hogy megkárosítsák népét, a másik, hogy legyőzzék ügyét: de akaratuk ellenére arra kényszerülnek, hogy mindkettő érdekeit előmozdítsák. Jób történetében arról értesülünk, hogy a Sátán minden lehetséges módon igyekezett tönkretenni azt a szent embert: de minden erőfeszítése után csak a kegyelem még magasztosabb emlékművévé tette Jóbot, és növelte azt a boldogságot, amelynek elpusztításán fáradozott [Jób 42:9-10. és Jak 5:11.]. Hasonlóképpen, az Egyház ellenségei egyöntetűen kudarcot vallottak az Egyház ellen irányuló minden kísérletükben. Megölték azt a kiváló tanítványt, Istvánt; és üldözést indítottak az egész egyház ellen, úgyhogy az apostolokon kívül senki sem mert többé Jeruzsálemben maradni; de üldözésük eredménye az volt, hogy egy prédikátort elpusztítottak, és ezer embert támasztottak fel helyette [Csel 8:1.4.]. Egy másik alkalommal, miután ellenségeskedésüket Pál apostol ellen irányították, odáig jutottak, hogy két teljes évre börtönbe zárták. Micsoda halálos csapás lehetett ez az egyházra, gondolnánk! Maga Szent Pál azonban azt mondja nekünk, hogy ez "inkább az evangélium előmozdítására fordult", mivel a császár palotájában sokan, akik egyébként soha nem hallották volna az igét, megismerték azt; és sokaságok, amikor látták az ő hitét és türelmét, felbátorodtak, hogy az ő nyomdokain járjanak, és "félelem nélkül hirdessék az igét" [Fil 1:12-14.]. Így volt ez mindig is; és így lesz ez mindig is: mert Salamon azt mondja nekünk: "Nincs bölcsesség, sem értelem, sem tanács az Úr ellen [Péld 21:30.]"; ellenkezőleg, bármennyi "bármennyi mesterkedés is van az emberek szívében, az Úr tanácsa, egyedül csak az áll meg [Péld 19:21.]". "Az emberek haragja dicsőíti őt”[Zsolt 76:10.]"].

**2. Milyen boldogok azok, akiknek Isten az ő oldalukon áll!**

[Miközben a zsidó vezetők a keresztyénség teljes felforgatására szövetkeztek, a tanítványok nem tudtak a mesterkedéseikről, vagy eluralkodott rajtuk a kétségbeesés. Isten azonban az Ő népének (övéinek) barátja, "örökkévaló segítség a bajban". Ő maga szívesen jellemzi magát ezzel a névvel: "azoknak a megmentője, akik benne bíznak [Zsolt 17:7. Jer 14:8.]". Megengedi ugyan, hogy ellenségei egy ideig diadalmaskodjanak; de figyelmezteti őket az ellene irányuló összeesküvéseik félelmetes kimenetelére [Ézs 8:7-10.]. Amennyire győzedelmeskednek, minden sikerüket saját bölcsességüknek és erejüknek tulajdonítják: ő azonban megdorgálja ostobaságukat, és éppen azokat a gonoszságokat látogatja meg rajtuk, amelyeket saját örökkévaló tervei megvalósításának alárendelt [Ézs 10:5-7.12.17.]. Ami a saját népét illeti, arra bátorítja őket, hogy bízzanak benne, anélkül, hogy megijednének ellenségeik fenyegetésétől, vagy hogy félelmet táplálnának végső sikerükkel kapcsolatban [Ézs 8:12-14.]. Hogy milyen boldog állapotuk lesz, azt Dávid tényleges tapasztalatából láthatjuk. Ő Istent a mindenható védelmező szerepében szemléli [Zsolt 18:2.]; és amikor egy pánikkeltő helyzet arra ösztönzi, hogy csüggedt félelmeknek adjon hangot, nemesen válaszol: "Az Úr az ő szent templomában van, az Úr trónja a mennyben van [Zsolt 11:1-4.]. " Még az egész világra is apellál, hogy mi oka lehet a félelemre, amíg ilyen mindenható Barátja van a támasza [Zsolt 27:1.]. Ilyen kiváltsága van minden gyermekének: ha "hisznek benne, nem fognak hitetlen félelmek miatt ide-oda kapkodni [Ézs 28:16.]: ellenkezőleg, "gondolataik is meg fognak szilárdulni" [Péld 16:3.]. Egyszóval, bár mindenfelől ellenségek ostromolják őket, megmaradnak, mint egy királyi pavilonban, és az isteni jelenlétnek olyan belső érzése lesz bennük, amely minden bajban megvigasztalja őket, vagy inkább megóvja őket a bajtól, és kimondhatatlan és dicsőséges örömmel tölti el szívüket [Zsolt 31:20.].