* **Ez a dokumentum a következő anyagokat tartalmazza**
* **(a Baptista Áhítat által 2023 június 11. vasárnapra előjegyzett igékkel kapcsolatban)**
* Ef 6,18. Az imádság fontossága (Charles Simeon) – Imaórára –
* És 6,8 Egy missziós szellem leírása (Charles Simeon) – Bibliaórára—
* Jón 1 Matthew Henry igemagyarázata (Bibliaóra, délelőtti istentisztelet)
* 1Kor 1,10-17. A szkizma gonoszsága és veszélye (Thomas Boston) (délutáni istentiszteletre)
* Lk 19,29 Egy szó azokhoz, akik jelekre és csodákra várnak (Spurgeon) (MBE, délutáni istentisztelet)

**június 11. vasárnapi imaóra: Imádkozzunk a hitüket idegen környezetben megvallókért! Ef 6,18-20** 18 ***Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, 19 Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát***

**AZ IMÁDSÁG FONTOSSÁGA**

**Charles Simeon, Discourse No. 2134. THE IMPORTANCE OF PRAYER**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ephesians/6/18/6/18/>

***Ef 6:18. 18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért***

Isten kegyelmesen úgy rendelte el, hogy teremtményei közül senki ne legyen független tőle: bármennyire is gazdagon felruházottak legyenek is ajándékokkal vagy kegyelmekkel, szükségük van arra, hogy folyamatos készleteket kapjanak tőle, és napról napra elismerjék őt, mint minden jótéteményük egyetlen forrását. Ezért **a pánczélzaton, s fegyverzeten kívül, amellyel a keresztyén ember tetőtől talpig fel van öltözve, szükséges, hogy imádságban várakozzon Istenre,** a szövegben adott utasításnak megfelelően.

Ahhoz, hogy az apostol szavainak teljes értelmét az előzőekben leírtakkal összefüggésben megérthessük, helyénvaló lesz bemutatni,

**I. Az imának általánosságban a keresztyén harcban betöltött szerepét...**

**II. Az imádság különleges fajtáját, amely biztosítja számunkra a győzelmet.**

I. **Az imanak általánosságban a keresztyén harcra gyakorolt hatását** vizsgálva meg kell jegyeznünk, hogy ***az ima az Isten és az ember közötti kommunikáció eszköze: ez az, amivel az ember felemelkedik Istenhez, és közli vele szükségleteit, és elnyeri tőle mindazt, amire szüksége van.***

**Az imádság által kell megszereznünk a számunkra biztosított fegyverzetet**. ***Az isteni fegyverzet egyetlen részét sem lehet testi testi erővel kialakítani:*** kezdve a hit és a remény első beoltásától a lélekbe, a léleknek az isteni képmássá való tökéletes átalakulásáig az igazságosságban és az igaz szentségben, minden Istentől van. Ő az egyetlen, akitől "minden jó és tökéletes ajándék származik " [Jak 1:17.]: és minden korban, minden gyermeke elismerte az iránta való kötelességét ebben a tekintetben. Az evangéliumi próféta vallja: "Te minden dolgainkat megcselekedted értünk [Ézs 26:12.]". És ugyanerről beszél a pogányok nagy apostola is: "Aki minket erre elkészített, az Isten [2Kor 5:5.]". •***De hogyan kell ezt a páncélt Istentől megszerezni*?** Hallgassuk meg az ő saját útmutatását: "Kérjetek, és megkapjátok; keressetek, és találtok; zörgessetek, és megnyittatik nektek [Mt 7:7.].". Bármennyire is vágyik arra, hogy minden lelki áldást átadjon nekünk, "mégis kérni hagyja magát tőlünk [Ez 36:37.]", hogy a kérés jutalmaként ajándékozzon meg bennünket velük [Zsid 11:6.]. •Nem mintha szüksége lenne arra, hogy értesüljön a szükségleteinkről, mert "tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk [Máté 6:8.]"; és nem is kell, hogy kéréseink sürgetése meggyőzze őt; mert ő sokkal készségesebb adni, mint mi kérni, és azért ösztönöz minket a kérésre, mert már korábban elhatározta, hogy ad [Jn 4:10.]. ]: de ebben az isteni elrendezésben nagyon helyesen történik minden: nemcsak arra **kényszerít bennünket, hogy érezzük szükségleteinket,** hanem arra is, hogy bevalljuk, **hogy képtelenek vagyunk magunkon segíteni**: arra kényszerít bennünket, **hogy elismerjük Istent, mint az ember boldogságának egyetlen forrását, és hogy imádjuk Őt mindenért, amit a kezéből kapunk**. •**Elvág tőlünk minden lehetséges alkalmat a dicsekvésre**; és arra kényszerít bennünket, hogy amikor a legteljesebb mértékben fel vagyunk fegyverkezve, akkor is azt mondjuk: "Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok [ 1Kor 15:10.]".

Továbbá: **imával kell megtanulnunk, hogyan használjuk helyesen ezt a fegyverzetet.** Az embereket a fegyverek használatára fegyelmezik, képezik ki: nem elég, ha páncélba öltöztetik őket; meg kell tanítani őket arra is, hogyan védekezzenek ellenfelük támadásai ellen, és ugyanakkor hogyan ejtsenek rajta halálos sebet. Ilyen oktatást kell kapnia a keresztyénnek Istentől. Ha "saját értelmére támaszkodik", éppoly biztosan kudarcot vall, mintha saját erejében bízik, vagy fegyvertelenül megy a csatatérre. • **A gonosznak sok olyan eszköze van, amelyekkel a tanulatlan keresztyén nem lehet tisztában**. Egyedül ő, "akinek minden leplezetlen és nyílt", ismeri az ellenség cselszövéseit, és Ő tud kellőképpen felkészíteni bennünket az ellenük való védekezésre. Egyedül ő tudja megmondani, hogy mikor, hol és hogyan csapjunk le [ 2Sám 5:23-25.]. Egyedül nála van az a "bölcsesség, amely hasznos az irányításra [ Prédikátor 10:10.]". • De **ha őt hívjuk segítségül, "ő vezet minket tanácsával** [Zsolt 73:24.]": "bölcsesség és értelem szellemét adja nekünk, a tanács és az erő szellemét, a tudás és az Úr félelmének szellemét, és az Úr félelmében gyors értelművé tesz minket [Ézs 11:2-3.]". Tájékoztatni fog bennünket ellenségünk terveiről [ Luk 22:31.], és megmutatja, hogyan lépjünk fel ellenük [ Józs 8:6-8.]. És ha magunkban "járatlanok (ügyetlenek) vagyunk is az igazság igéjében" [Zsid 5:13.], mégis "a bölcsek nyelvét adja nekünk" [Ézs 50:4.], és a hatalmasok karját [2Sám 22:33-35.]: "harcolni fog bennünk és értünk is [Ézs 49:25.]"; és okot ad arra, hogy elfogadjuk annak a híres harcosnak hálás elismerését: "Áldott legyen az Úr, az én erőm, aki megtanítja kezemet harcolni, és ujjaimat hadakozni [Zsolt 144:1.]". • **Mégis, ezt kell kérni, keresni tőle az imádságban.** Ígérete e feltételhez van kötve, hogy imádkozunk hozzá ennek teljesítéséért: ha teljesítjük ezt a kötelességünket, közbelép; "nagyon kegyes lesz hozzánk kiáltásunk szavára; ha kiáltunk hozzá, meghallgat minket", és akkor "fülünk meghallja a hangot mögöttünk, amely így szól: Ez az út, ezen járjatok [ Ézs 30:19.21.]". Előbb "fel kell ismernünk őt, és akkor ő fogja irányítani útjainkat [ Péld 3:5-6.]".

Aztán: - **Imádsággal kell az isteni áldást lehoznunk törekvéseinkre.** Sok nemes cél fogalmazódik meg a meg nem újult emberek elméjében, amelyek azonban "olyanok, mint a házak tetején növő fű, amellyel a kaszáló nem tölti meg a karját, sem az, aki a kévéket köti, a keblét". Nem csoda, hogy azok az erőfeszítések is elmaradnak, amelyeket Istenre való tekintet nélkül tesznek, és amelyek, ha sikerrel járnának, megerősítenék az embereket abban, hogy saját elégségükkel hivalkodjanak. Isten féltékeny Isten: és "az ő dicsőségét nem adja másnak". Ezért érdekelt abban, hogy megzavarja azoknak a terveit, akik semmibe veszik őt, és elősegítse azoknak a dolgait, akik alázatosan kérik a segítségét. Ennek megfelelően a szent iratokban azt találjuk, hogy a legerősebb fegyverek és a legjobban összeállított tervek is kudarcot vallottak, amikor nem ismerték el Istent [ Ézs 37:36. 2Sám 17:11-13.]; és hogy a gyengébbek dicsőségesen győztek, amikor az isteni kegyelmet és védelmet keresték [ 2Krón 20:12.25.]. • És egy esetben különösen is látjuk a hit imáját emberi erőfeszítésekkel összefonódva: és ekkor nyilvánvalóvá vált, úgy az akkori mint minden jövőbeli nemzedéknek a tanulságára, hogy bármilyen eszközt is használt maga Isten, **az ima volt a legerősebb fegyver minden más felett**. Amikor Mózes keze a fáradtságtól lehanyatlott, Amálek győzedelmeskedett Izrael felett; de amikor ő feltartotta a kezét, Izrael győzedelmeskedett Amálek felett [ 2Móz 17:11.]; így valójában **inkább Mózes imája, mint Józsué kardja aratott győzelmet.** • Nekünk is így kell legyőznünk lelki ellenségeinket. Valóban harcolnunk kell ellenük, és törekednünk kell a teljes megsemmisítésükre; de teljesen Istenre kell támaszkodnunk, akinek az áldását ima útján kell elnyernünk. Hiába próbálunk más módon harcolni a Sátán ellen. Ő nevet a test karján; és egyedül a Mindenhatóságnak enged. Joggal vonatkozhat rá a Leviatánról szóló magasztos leírás: "*Vajon meg tudod-e tölteni a bőrét tüskés vasakkal, vagy a fejét halszálkákkal? Íme, hiábavaló a remény iránta; nem borul-e el valaki még a látványától is? Pikkelyei a büszkesége, összezárva, mint egy szoros pecséttel. Szíve olyan szilárd, mint a kő, sőt, olyan kemény, mint az alsó malomkő egy darabja. A kard, mely ellene szegődik, nem bírja, sem a lándzsa, sem a dárda, sem a szigony. A vasat szalmának tekinti, a rezet pedig korhadt fának. A dárdát ő szalmaszálnak tartja, a lándzsa rázását kineveti. Ő a gőg minden fia felett király* [ Jób 41:7. 9.15.24.26-27.29.34.]". De az imádságnak nem tud ellenállni; aki térden állva harcol, az biztosan legyőzi őt; és a leggyengébb keresztyén a világegyetemben, ha csak van szíve imádkozni, Dáviddal együtt mondhatja: "Az Urat hívom segítségül, aki méltó arra, hogy dicsérjék, és így megmenekülök ellenségeimtől [ 2Sám 22:4.]".

A tévedések elkerülése végett azonban illik leszögezni,

**II. Miféle ima az, amely biztosítja számunkra a győzelmet ? -**

Sok minden, amit imának neveznek, teljesen méltatlan erre a szent névre. Annak az imának, amely egyedül képes győzedelmeskedni bármilyen szükségben: ***átfogónak, lelkinek, kitartónak kell lennie***.

**A.)** Elsősorban **átfogónak** kell lennie. A szövegben említés van téve ***a könyörgésről és a közbenjárásról****:* mindkettőre szükség van a maga idejében. **A könyörgések** között vannak ***meghatározottak***, (állandóan, minden esetre megállapítottak) mint például azok, amelyeket rendszeresen mondunk el az egyházban, a családban és a magánéletben (imakamrában); mások ***alkalmiak***, amelyeket azokban az időszakokban nyújtunk be Istennek, amikor valamilyen különleges esemény - legyen az kedvező vagy kedvezőtlen - szükségessé teszi, hogy az Istenség különleges beavatkozását kérjük. **A közbenjárások** azok az imák, amelyeket ***másokért*** ajánlunk fel; és amelyek célja, hogy áldást hozzanak *akár az egész világra* (mert Isten megparancsolja, hogy "közbenjárással kell imádkozni minden emberért, különösen pedig a királyokért és mindazokért, akiknek hatalmuk van [ 1Tim 2:1-2.]"), akár a *szentekért*, akikkel közös érdekünk van; és akik között, mint egy hadsereg katonái között, a legmesszebbmenőkig törekednünk kell egymás biztonságának és jólétének előmozdítására.

Most pedig az Istenhez való **rendszeres folyamodással**, mindezen leírt módokon, tudjuk megszerezni a mennyből azokat az időszerű segítségeket, melyekre szükségünk van. Ami a ***reggeli és esti, szokásos imádkozást*** illeti, amely megfelel azoknak az áldozatoknak, amelyeket a mózesi törvény szerint naponta felajánlottak Istennek [ 2Mózes 29:38-39.42.], kétség sem merülhet fel. Aki ezeket elhanyagolja, az nem tarthat igényt a keresztyén névre. Ahelyett, hogy barátságban lenne Istennel, inkább az ellenségei közé kell sorolni; mert az ellenségeiről éppen az a leírás, *hogy nem hívják segítségül Istent* [ Zsoltárok 14:4.]; míg a barátai jellemzése, hogy "*ők egy hozzá közel álló nép* [ Zsoltárok 148:14.]". •Nem kevésbé szükséges az sem, hogy Istent a ***családunkban*** imádjuk: mivel ugyanis családi *szükségleteink* és családi *kegyelmi áldásaink* vannak, helyénvaló, hogy "az imádság és a dicséret áldozatait" a családunkkal együtt, egy szívvel ajánljuk fel. **Ábrahámot** azért dicséri az Úr, hogy figyelmet fordított családja vallási gondjaira [ 1Mózes 18:19.]: és **Józsué** nemes elhatározása, hogy mind a saját lelkében, mind a családjában fenntartja az igaz Isten imádatát [ Józs 24:15.], világosan mutatja, hogy a keresztyén kötelességnek ezt a részét mennyire fontosnak tartották a régi idők szentjei. Senki sem várhatja Isten áldását a családjára, aki nem egyesül velük a már kapott kegyelmek elismerésében. • Ami pedig a ***nyilvános istentiszteletet*** illeti, azt senki sem hanyagolhatja el, akinek bármi köze van Isten tiszteletéhez a világban.

Az **alkalmi imádság** fontosságát talán nem látjuk ilyen világosan. De vajon nincsenek-e gyakori alkalmak, amikor különlegesebb módon van szükségünk Isten segítségére? ***Ha bármi olyan kedvező dolog történt***, ami a hús és vér számára örömteli, nem kell-e Istent kegyelemért segítségül hívnunk, hogy ne "hízzunk el és ne rúgjunk", mint Jeshurun, mennyei Jótevőnk ellen? Ha viszont ellenkezőleg, ***hirtelen bármilyen nyomorúságos helyzetbe kerülünk***, nem kell-e Isten segítségéért esedeznünk, hogy türelemmel viseljük el atyai fenyítését, és hogy a megpróbáltatás megszentelődjön örök javunkra? • Néha valóban olyan hirtelen következnek be az időszakok, hogy nincs időnk vagy lehetőségünk hosszasan Istenhez fordulni: ilyenkor azonban ***felemelhetnénk szívünket egy fohászkodásban***, és egyetlen rövid pillanat alatt megkaphatnánk Istentől a szükséges segítséget. Nézzétek meg **a régi idők szentjeit**, és lássátok, hogyan boldogultak lelkük hirtelen Istenhez emelésével: **Dávid** egyetlen rövid imával: "Uram, tedd bolondsággá Ahitófel tanácsait", legyőzte az Absalomnak adott ravasz tanácsot, és arra késztette, hogy a bosszúság miatt véget vessen saját létének [ 2Sám 15:31. 17:14, 23.]. **Josafát** egyetlen kiáltással megfordította üldözőit, akik, ha Isten nem avatkozik azonnal közbe az érdekében, utolérték és elpusztították volna [ 2Krón 18:31.]. **Nehémiás**, lelkének Istenhez való csendes felemelésével, sikert aratott a kéréssel, amelyet királyi fenségnek akart felajánlani [ Neh 2:4-6.]. **Így tompíthatnánk számos kísértés élét, és legyőzhetnénk a Sátán számtalan mesterkedését, ha minden alkalommal megszoknánk, hogy kéréseinket Istenhez intézzük.** • **A másokért felajánlott imák sem lennének kevésbbé sikeresek**. Ki az, aki látva, amint **Mózes többször is megállította az igazságszolgáltatás kezét,** és elhárította Isten haragját az egész zsidó néptől [ 2Mózes 32:10-14.]; vagy szemlélve **Péter kiszabadítását a börtönből** a tervezett kivégzését megelőző éjszakán, amely olyan módon történt, amely még azoknak is hihetetlennek tűnt, akik imádkoztak érte [ Apostolok Cselekedetei 12:5-16.], és ne vallaná be a közbenjárás hatékonyságát, akár a nép imádkozzék lelkipásztoráért, akár az ige szolgái a népükért? Valójában nincs szükségünk másra, mint **Ábrahám közbenjárásának példájára Szodomáért és Gomorráért** [1Mózes 18:23-32.], hogy meggyőződjünk arról, hogy a legdicsőségesebb kiváltságunk, hogy "egymásért imádkozzunk" [Jakab 5:16.], és hogy e kötelesség elhanyagolásával "vétkezünk Isten ellen [1Sám 12:23.]," valamint testvéreink és saját lelkünk ellen is.

Ilyeneknek kell tehát lenniük az imáinknak, ha "Jézus Krisztus jó katonái" akarunk lenni, vagy ha eredményesen akarunk fellépni nagy ellenfelünk ellen.

**B.)** A következő helyen **imánknak *lelki* Jellegűnek kell lennie**. Bármennyire is megsokszorozódnának áhítataink, nem lenne semmi hasznuk, ha nem szívből jönnének, és nem "**a Szentlélek ereje által**" áldoznának. Isten figyelmeztetett minket, hogy "akik ajkukkal közelednek hozzá, míg szívük távol van tőle, hiába imádják őt [Mt 15:8-9.]". Valóban, hogyan képzelhetjük, hogy Isten a szavak puszta ismételgetésére tekint, amikor mi magunk is felháborodással utasítanánk vissza egy hasonló módon felajánlott kérést [ Mal 1:8.]? "Könyörgéseinknek Lélekben kell lenniük", vagy, ahogy Szent Júdás kifejezi, **"Szentlélekben"** [ Júdás, 20. ver.]. • A Szentléleknek kell megtanítania bennünket arra, hogy miért imádkozzunk, és segítenie kell gyarlóságainkat az imádkozásban [ Róm 8:26.], felélénkítve Isten utáni vágyainkat, felbátorítva bennünket, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk hozzá, és képessé téve minket arra, hogy tőle békés választ várjunk. Ahogyan csak egy Közvetítő van, aki által Istenhez juthatunk, úgy csak egy Lélek van, aki által hozzá közeledhetünk [ Ef 2:18.]. De emiatt nem kell elkeserednünk: mert a Lélek ígérve lett számunkra erre a célra [ Jóel 2:29.32.]; és valakiben "a kegyelem Lelke” –ként jelen van, ott “a könyörgés Lelke” is lesz [ Zak 12:10.]".

**C.)** Végül**, az imádságunknak** **kitartónak is kell lennie**: "mindig imádkoznunk kell, vigyázván abban teljes állhatatossággal, teljes kitartással". Semmiképpen sem elegendő, ha csak valamilyen súlyos nyomorúság nyomása alatt imádkozunk Istenhez, ahogyan azt túl sokan teszik [ Ézs 26:16.], vagy egy ideig buzgón imádkozunk, majd ismét visszaesünk a korábbi hidegségbe és formaságba [ Jób 27:10.]. "Az imádságban állhatatosaknak " [ Róm 12:12.] kell lennünk, "lelkünkkel Istenhez ragaszkodva" [ Ézs 64:7.], és • **Jákóbhoz** hasonlóan "birkózva vele", amíg el nem nyerjük áldását [ 1Móz 32:24-28 és Hós 12:4.]. Van egy szent sürgetés, amit használnunk kell, mint a **kánaáni asszonyé** [ Máté 15:22-27], vagy a **két vak** emberé, akik annál sürgetőbbek lettek, minél inkább igyekeztek mások elfojtani buzgóságukat [ Máté 20:30-31.]. És mivel a Sátán mindent megtesz, hogy eltérítsen minket erről az útról, minden lehetséges gondossággal kell vigyáznunk az eszközei ellen, és kitartóaknak kell lennünk, anélkül, hogy megrestülnénk, vagy lankadnánk [ Luk 18:1.], akár a végsőkig. • Ha megfigyeljük, hogy az imádkozás visszatérő időszakaiban milyen állapotban vagyunk, észrevehetjük, hogy gyakran **megmagyarázhatatlanul nagy a lemaradásunk (visszakozásunk) e kötelességgel szemben**. Bármilyen aggodalom, bármilyen jelentéktelen is, elegendő oknak tűnik a halogatásra, míg végül a test fáradtsága vagy az elme gyengélkedése miatt arra kényszerülünk, hogy teljesen kihagyjuk, vagy talán elalszunk közben. • Néha azt gondoljuk este, hogy reggel alkalmasabbak leszünk rá; és akkor reggel azt várjuk, hogy délben alkalmasabb lesz az idő; és délidőben azt reméljük, hogy este jobban teljesíthetjük kötelességünket; és így becsapjuk magunkat a halogatással, és megfosztjuk lelkünket azoktól az előnyöktől, amelyeket Isten adományozna neki. De ki találta magát valaha is annál készségesebbnek az imádságra, mert előző nap elhanyagolta azt? Nem szomorítják-e az ilyen mulasztások "a Szentlelket", és nem növelik-e, ahelyett, hogy csökkentenék az imára való alkalmatlanságunkat? Minden bizonnyal igen, és ezért "vigyáznunk kell" minden kifogással, minden elhanyagolással, minden formasággal szemben, és "kitartóan" kell "**őrködnünk**" e kötelesség állandó, egységes és lelkiismeretes teljesítése mellett. • Valóban nem szükséges, hogy mindig ugyanannyi időt töltsünk el áhítatunkkal; mert "nem sok beszédünk miatt nyerünk meghallgatást [ Máté 6:7. ]"; de törekednünk kell arra, hogy **e kötelességünkben mindenkor megőrizzük a *lelkiséget*, és különösképpen kihasználjuk azokat az időszakokat, amikor Isten mintegy kinyújtja felénk arany jogarát** [Eszt 4:11. az 5:2, 3. verssel], és a szokásosnál nagyobb "közösséget enged meg nekünk önmagával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal" [1Jn 1:3.].

**ALKALMAZÁS.**

Ezt az érdekes témát FELSZÓLÍTÁSsal zárjuk,

**1. Azokhoz, akik elhanyagolják az imádságot.**

Milyen könnyebb feltételeket írhatott volna elő Isten, mint azokat, amelyekhez kötötte áldásainak közlését, vagy mit diktálhattatok volna ti magatok számára kedvezőbbet, mint azt a feltételt: "**Kérjetek, és megkapjátok"?** • Gondoljatok csak arra, hogy mik lesznek a gondolataitok, mihelyt beléptek a láthatatlan világba! Amikor majd azt látjátok, hogy a kegyelem ajtaja örökre bezárult, és elkezditek érezni az ítéleteket, amelyeket nem akartok idejében elhárítani, mennyire fogtok siránkozni, sőt átkozni magatokat, hogy milyen ostobaság volt részetekről elhanyagolni az imát! Amikor eszetekbe jut, hogy a mennyország minden dicsőségével együtt nyitva állna előttetek, és nem lett volna más dolgotok, mint kérni azt Istentől, de nem vettétek magatoknak azt a fáradságot, hogy őt segítségül hívjátok! Mire számíthattok, ha nem arra, hogy a fenyegetés, amely már feljegyezve áll a ti tanításotokra, végrehajtatik rajtatok: "*Mivelhogy én hívtalak, és ti visszautasítottátok, én kinyújtottam kezemet, és ti nem tekintettetek rám, hanem semmibe vettétek minden tanácsomat, és nem akartátok dorgálásomat: én is nevetek a ti szerencsétlenségeteken, és gúnyolódom, amikor eljön a ti félelmetek: amikor eljön a ti félelmetek, mint a pusztulás, és eljön a ti vesztetek, mint a forgószél, amikor nyomorúság és gyötrelem szakad rátok. Akkor hívtok majd, de nem válaszolok; korán kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert gyűlöltétek a tudást, és nem választottátok az Úr félelmét; ezért a magatok útjának gyümölcsét eszitek majd, és a magatok mesterkedéseivel elteltek* [Péld 1,24-31.].". Ó, nehogy elérkezzen ez a szörnyű időszak! • "**Keljetek fel, ti nagy alvók, és hívjátok segítségül a ti Isteneteket** [Jón 1:6.]". Hát nem érdemes a mennyországot kérni? Nem éri meg, hogy megmeneküljetek a pokol nyomorúságaitól? Mi van, ha szorgalomra és önmegtagadásra van szükség? nem fogja-e a díj meghálálni a küzdelem fáradalmait? Talán azt mondjátok a szívetekben, hogy majd egy későbbi, alkalmasabb időpontban kezdtek el imádkozni [ApCsel 24:25.]: de ne álmodjatok egy alkalmasabb időpontról, nehogy az az időpont sohase jöjjön el. • **A halogatás** ezrek és milliók vesztét okozza. Ez a Sátán nagyszerű eszköze arra, hogy távol tartson benneteket Istentől. Ha arra csábítana, hogy azt mondd: "Soha nem fogok imádkozni", akkor tudja, hogy lázadnál a gondolatra; ezért arra ösztönöz, hogy csak halogasd, abban a reményben, hogy majd egy későbbi napon jobb kedvre derülsz a feladathoz. De ne hagyd, hogy becsapjon téged. Egy órát se késlekedjetek! Igen***, éppen ebben a pillanatban emeljétek fel azt a kérést: "Uram, taníts minket imádkozni [ Luk 11:1.]", és kezdjétek el az első pillanatban azt a munkát, amelyet ha buzgón és kitartóan végzünk, akkor az a jelen élet békéjével és örök élet győzelmével végződik.***

**2. Azokhoz, akik naponta várják Istenüket, szintén intézünk néhány szót...**

Nagyon valószínű, hogy sok okotok van a megalázkodásra az Istennel való titkos járásotokban: mert bár semmi sem lenne könnyebb az imádságnál, ha teljesen lelki emberek lennétek, a **szívetek megmaradt testi mivolta kimondhatatlanul megnehezíti azt**. • Nem is kételkedhetünk abban, hogy **a Sátán a végsőkig azon fáradozik, hogy növelje csüggedéseteket**, egyrészt azzal, hogy elvonja elméteket az imádságban, másrészt azzal, hogy azt sugallja, hogy fáradozásotok hiábavaló lesz. És talán túl gyakran hajlamosak vagytok arra, hogy hitelt adjatok sugallatainak, és a hitetlen zsidókhoz hasonlóan azt mondjátok: "Mi hasznunk lenne abból, ha imádkoznánk hozzá [ Jób 21:15.]?" Nem fogja meghallgatni: "elzárta szerető kedvességét haragjában". • De **legyetek biztosak abban, hogy nem fogja megengedni, hogy hiába keressétek az Ő arcát**. Válaszai késhetnek; de a legjobb időben fognak eljönni. Csak várnod kell; és a látomás, bár egy ideig késik, végül nem fog csalódást okozni neked [ Hab 2:3.]. Előbb vagy utóbb "Isten biztosan bosszút áll az ő választottaiért [ Luk 18:7.]". • Nincs olyan kétségbeejtő helyzet, amelyből az imádság ne szabadítana meg minket [ Jón 2:2-7.]: nincs olyan cél, amely olyan messze van az emberi befolyás hatókörén kívül, hogy az imádság az el ne érhetné [ Jak 5:17-18.]. Az ima hatékonysága olyan korlátlan, mint maga a Mindenhatóság, mert a Mindenhatóságot hozza segítségünkre [Jn 14:13-14.].

**Néhányan azonban ellenvetésként készek azt mondani:** "***Imádkoztam, méghozzá komolyan, és mégsem kaptam választ*** az imámra". • Lehet, hogy azért van ez így, mert "rosszul kértél [Jak 4:3.]"; vagy azért, mert még nem érkezett el a válaszadás ideje. • De gyakran előfordul, hogy az emberek azt hiszik, hogy az imáik elvetettek, pedig valóban választ kaptak rájuk, méghozzá a legjobb választ, amit csak lehetett volna. Talán **Pálhoz** hasonlóan imádkoztak egy testükben lévő tövis ellen, és ahelyett, hogy eltávolította volna az Úr, erőt kaptak tőle, hogy elviseljék, és kegyelmet, hogy lelki javukra fordítsák [ 2Kor 12:8-9.]. De vajon ez nem válasz az imájukra? Nem ez-e a legjobb válasz, ami csak lehetett? • A megpróbáltatást haraggal el lehet távolítani [Ézs 1:5.]; de nem lehet azt megszentelni más elvből, mint szeretetből [Zsid 12:10.]. Eltávolítása jelenbeli könnyebbséget eredményezhet; de megszentelt működése biztosítja és növeli örök boldogságunkat [ 2Kor 4:17.].

"**Tartsunk ki tehát az Úr határidejéig,** **és legyünk erősek**", tudva, hogy a hit imája soha nem mehet kárba; és **az imádkozó lélek soha nem veszhet el**. *"Mindenben imádsággal és könyörgéssel, hálaadással tegyük kéréseinket Isten előtt ismertté; és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, megtartja szívünket és elménket Krisztus Jézus által [ Fil 4:6-7.]".*

Fordította DeepL Translator segítségével: Borzási Sándor (2023 június )

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/ephesians/6/18/6/18/>

**2023. Jún 11. Vasárnapi bibliaóra. TELJESÍTSD ISTEN TERVÉT! - Jónás 1,1-2,1. Am. Ézs 6,8** 1 És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: 2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe! 3 És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és talála ott egy hajót, a mely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarsisba menne velök az Úr színe elől. 4 Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. 5 Megfélemlének azért a hajósok és kiáltának, kiki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt. 6 De hozzáméne a kormányos mester, és mondá néki: Mi lelt, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez; hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el! 7 Egymásnak pedig ezt mondák: Jertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? És sorsot vetének, és a sors Jónásra esék. 8 Mondák azért néki: Kérünk, beszéld el nékünk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? Mi a te foglalkozásod és honnan jösz? Melyik a te hazád és miféle népből való vagy te? 9 És monda nékik: Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, a ki a tengert és a szárazt teremtette. 10 És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondák néki: Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivelhogy elbeszélé nékik. 11 Mondák azután néki: Mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk? Mert a tenger háborgása növekedék. 12 Ő pedig monda nékik: Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek; mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. 13 És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra; de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedék ellenök. 14 Kiáltának azért az Úrhoz, és mondák: Kérünk Uram, kérünk, ne veszszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts reánk ártatlan vért; mert te, Uram, úgy cselekedtél, a mint akartad! 15 És felragadák Jónást és beveték őt a tengerbe, és megszűnék a tenger az ő háborgásától. 16 Azok az emberek pedig nagy félelemmel félék az Urat, és áldozattal áldozának az Úrnak, és fogadásokat fogadának.Jón 21 Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. ÉZS 6,8, És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!

**EGY MISSZIÓS SZELLEM LEÍRÁSA**

**Charles Simeon, Discourse No. 867. A MISSIONARY SPIRIT DESCRIBED**

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/6/8/6/8/>

*(ekkor indult meg a világmisszió William Carrey és társai által… - ford. megjegyzése)*

***Ézs 6:8. Hallottam az Úr szép szavát, mondván: Kit küldjek, és ki megy értünk? Akkor mondtam: Itt vagyok én, küldjetek engem!***

A korábbi korokban Isten szívesen kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, néha álmokban, néha látomásokban, néha pedig hallható hangon, mint amikor egy ember beszélget a barátjával: és ezeket a módszereket különösen akkor biztosította, amikor valamilyen különleges hivatalt akart rájuk bízni, vagy valamilyen rendkívüli szolgálatra akarta őket alkalmazni. • Isten szándéka az volt, hogy Ézsaiás prófétát fájdalmas feladatra küldje; olyan feladatra, amelyet, ha csak a saját érzéseire hallgatna, nagyon nem szívesen hajtana végre. De hogy felkészítse erre, Isten **látomást nyújtott neki a mennyei világ dicsőségéről és boldogságáról**. A látomás színhelye a templom volt, amelyben Jehovát, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket imádták. •Egyúttal **biztosítékot kapott arról, hogy alkalmas a munkájára**, és hogy elfogadják a munkájában: és ez olyan állapotba hozta, hogy Isten legelső javaslatára, hogy küldjön hírnököt a népéhez, felajánlotta magát a szolgálatra, készségesen és vágyakozva vállalt bármit, amivel Istenét tisztelni lehet, és Megváltóját dicsőíteni.

Magáról a látomásról nem szólok. A pontok, amikre figyelmeteket felhívom, a következők:

**I. A tett javaslat**

[Első rendben a javaslat kizárólag egy **olyan megbízatásra vonatkozott, amelyet Isten a népéhez szándékozott küldeni**. És ebből a szempontból joggal alkalmazható minden olyan elhívásra, amely az evangélium szolgálatának vállalására szól, akár a saját hazánkban, akár külföldön [ Itt némi párhuzamot lehet vonni az adott alkalom és bármely más, különlegesebb megfontolásra váró alkalom között].

De tekinthetjük úgy is, hogy **az elhívás mindannyiunknak** szól, nem arra, hogy vállaljuk a lelkipászori szolgálatot, hanem arra, **hogy Istennek szolgáljunk általános engedelmességgel**: "Ki akarja teljesíteni akaratomat, és akarja magát nekem szentelni?". - - Ezt a megtiszteltetést Isten kész átadni mindazoknak, akik hajlandóak elfogadni: és ha valóban az Ő szolgálatára akarunk vállalkozni, akkor világossággá tesz bennünket a világban, és iránymutatóvá mindenki számára körülöttünk - - - -

Az ilyen ajánlatok, mint ezek, gyakoriak a Szentírásban - - - és feltételezhetjük, hogy most nekünk is szól, magának Istennek a nevében és parancsára - - - -].

Az így tett javaslatra figyeljük meg -

**II. Az adott választ.**

Ezt is tekinthetjük elsődlegesen a prófétai tisztség elfogadásának. És csak csodálni tudjuk Ézsaiás ezzel kapcsolatos magatartását, amikor habozás és fenntartás nélkül ajánlotta fel magát Istennek. Itt nem kérdezősködött arról, hogy mi az a bizonyos hivatal, vagy hogy milyen nehézségek kísérik majd a betöltését. E szent ember számára elegendő volt, hogy Isten akaratának teljesítésével foglalkozzon; és hajlandó volt minden képességét és minden erejét ennek a szolgálatnak szentelni [ Ha itt a missziók témájával foglalkozunk, helyénvaló lenne rámutatni, hogy minden ilyen szolgálatra jelentkezőnek rendelkeznie kell azzal a hajlandósággal, amelyről itt a próféta tanúbizonyságot tett.] - - -

De ha úgy vesszük a javaslatot, mint ami általánosságban Istenünk szolgálatára vonatkozik, akkor itt láthatjuk, hogy milyen szellemet kell ápolnunk. **Fel kell ajánlanunk magunkat Istennek, hogy szolgáljuk Őt,**

**1. Azonnal -**

[Nem szabad késlekedni; nem szabad várni egy alkalmasabb időpontot. Nem szabad kételkednünk abban, hogy képesek leszünk-e megtenni mindazt, amit megkövetel tőlünk; hanem biztosra kell vennünk, hogy Isten képessé tesz minket arra, hogy teljesítsük, amit érte vállalunk, és sikeres eredményt ad törekvéseinknek - - -].

**2. Fenntartás nélkül -**

[Nem szabad meghátrálnunk semmilyen munkától, és nem szabad haboznunk semmilyen áldozathozatal előtt. Magát az élet elvesztését sem szabad veszteségnek, sőt, inkább nyereségnek tekinteni egy ilyen ügy érdekében - - - - Istenért élni vagy Istenért meghalni egyformán kívánatosnak kell tartanunk, ha csak Isten akarata teljesülhet bennünk, és az Úr Jézus Krisztus felmagasztaltatik [ ApCsel 20:24. Fil 1:20-21.] - - - -].

De a pont, amelyre különösen szeretném felhívni a figyelmeteket, a következő,

**III. Az a *mi* különös kötelességünk, hogy kövessük a próféta példáját -**

A látomásban azt találjátok, hogy a próféta **Krisztus dicsősége fényes megnyilvánulásának kiváltságában részesült**: Szent János ugyanis erre utalva ezt mondja: "Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta dicsőségét, és beszélt róla [Jn 12:41.]", vagyis **Krisztusról**. Azt is látni fogjátok, hogy **a munkájához való segítséget megígérték neki**: mert úgy tűnik, hogy az élő szénnek a szájára való helyezése arra szolgált, hogy erről biztosítsa őt [ Vö. Jer 1:9 és ApCsel 2:3.]. Mindezeken túlmenően **a Megváltó áldozata által Isten megbocsátó szeretetének érzete is a lelkére áradt**: mivel ***az égő szén, amelyet az égőáldozat oltáráról vettek, világosan jelezte az érte felajánlott engesztelés és a neki biztosított bűnbocsánat közötti összefüggést***. De semmiben sem maradunk el mi a neki juttatott kegyelmektől: sőt, inkább úgy tekinthetjük, hogy mi is részültünk,

**1. Krisztus dicsőségesebb kinyilatkoztatásaiból.**

[Bármennyire is fényes volt az a látomás, messze alatta maradt annak, **amit az evangéliumban kaptunk**. Ott úgy látjuk Krisztust, mint "Atyja dicsőségének fényességét, és személyének kifejezett képmását" [ Zsid 1:3.]; igen, látjuk "Isten egész dicsőségét Jézus Krisztus arcán ragyogni" [ 2Kor 4:6.]. - - -]

**2. A Lélek bőségesebb közléseiből.**

[Bármilyen kegyelmi mértékeket is kaptak egyes nagy kegyelemben részesült személyek a törvény alatt, mint Dávid, Ézsaiás, Dániel és mások, a Szentlélek kiáradásai nagyon kicsik és részlegesek voltak akkor azokhoz képest, amelyeket Isten a keresztyén egyháznak adott: így egyikünknek sem kell a legnagyobb munkából kivonnunk magunkat; hiszen a leggyengébb igaz hívő is mondhatja: "Mindent megtehetek Krisztus által, aki megerősített engem [Filippi 4:13.]"].

**3. Bűneink bocsánatának biztosabb biztosítékaiból-**

[Kétségtelen, hogy a látomás, és az az egy ígéret, amelyet benne kapott, elegendő volt ahhoz, hogy kielégítse s megnyugtassa elméjét. Az Újszövetségben azonban számtalan ígéreteink vannak, "rendkívül nagy és drága ígéretek"; olyan "nagyok", hogy minden elképzelhető állapotot felülmúlnak; és olyan "drágák", hogy az isteni természet részeseivé tesznek bennünket [ 2Pt 1:4.], és "betöltenek bennünket Isten egész teljességével" [ Ef 3:19.]. Nem habozhatok azt mondani, hogy ha bármely igaz keresztyénnek az a lehetőség kínálkozna, hogy válaszhatna, hogy vigasztalásul a prófétának adott *személyes* és *különös* ígéretet kapja, vagy pedig az Újszövetség *tág (széles, nagykiterjedésú) és általános* ígéreteit kapja támaszul, akkor jól tenné, ha azokon a *tágas ígéreteken* nyugodna, amelyek vállalják, hogy "*mindenféle bűn* megbocsátatik az embereknek", és hogy "*mindenki, aki hisz*, megigazul *mindenből*"].

Mondd hát, vajon *mi ma,* nem vagyunk-e kötelesek utánozni a prófétát abban, hogy átadjuk magunkat Istennek?

[Kétségtelen, hogy ha a kegyelmek, amelyekről biztosítottak, az engedelmességre ösztönöznek, akkor nekünk, akik ilyen kimondhatatlan kegyelmeket kaptunk, "egész önmagunkat élő áldozatként kell bemutatnunk Istennek, ami, mivel szent és kedves, egyben igen ésszerű szolgálat is [ Róm 12:1.]". - - -]

Végezetül talán helyénvaló lesz válaszolni arra a kérdésre, amelyet valószínűleg fel fognak tenni egyesek: ***Honnan tudhatom, hogy egy bizonyos elhívás valamely különleges szolgálatra valóban az Úrtól származik?***

[Készséggel elismerem, hogy ezt a kérdést nagyon nehéz eldönteni. Egyáltalán nem nehéz megállapítani, hogy **mindannyian arra vagyunk elhívva, hogy Istennek szenteljük magunkat. A nehézség azokkal a különleges cselekedetekkel kapcsolatban áll fenn, amelyeket csak kevesektől követelnek meg**. •És itt azt kell mondanom, hogy nem lehet olyan szabályokat adni, amelyek minden esetre érvényesek; és talán olyan szabályokat sem, amelyek minden elmét tökéletesen kielégítenének. És valószínűleg ahelyett, hogy *közvetlen választ* adnánk a kérdésre, a legjobb válasz az lesz, hogy *figyelmeztetlek* az elme azon működésével szemben, amely az ügy teljes megoldását oly nehéznek látja. • **Mózes**, mint tudjuk, elhívást kapott, hogy menjen a fáraóhoz, és vezesse ki az Úr népét Egyiptomból. Ezzel az elhívással szemben pedig arra hivatkozott, hogy ő maga *nem méltó egy ilyen hivatalra* [2Mózes 3:11.]; és arra, hogy *nem valószínű, hogy sikerrel járna* [2Mózes 4:1.]; meg arra, hogy *ő maga teljesen alkalmatlan a rábízott munkára* [2Mózes 4:10.];" valamint arra *a kívánságára, hogy azt valaki másra ruházzák* át [2Mózes 4:13.].". Sőt ezenfelül, a *kevésbé nehéz munkában szerzett saját csalódásai tapasztalatát* hozta fel, mint biztos okot arra, hogy azt feltételezze, hogy szükségszerűen kudarcot kell vallania egy sokkal nehezebb feladatban [ 2Mózes 6:12.]. N.B. Mindezeket a szakaszokat a 2Mózesből idézzük; mert valójában éppen ezek azok a kifogások, amelyeket a hamis alázat mindig sugall]. **De mik voltak ezek az ellenvetések?** Valójában valamennyi csak megannyi kifogás volt, amit azért sürgetett, hogy elfedje saját vonakodását a munka vállalásához. Ha abban a lelkiállapotban lett volna, amelyet a próféta a szövegemben nyilvánít, mindezek a nehézségek eltűntek volna; és úgy fogott volna bele a munkába, mint Pál, aki "nem volt engedetlen a mennyei látomásnak", hanem "azonnal hirdette a hitet, amelynek elpusztításán addig a pillanatig fáradozott". • Ezért mindenkinek, **aki választ szeretne kapni a feltett kérdésre, azt mondom: töltsd el lelkedet Krisztus iránti szeretettel; és ez tízezer nehézségre fog választ adni,** és arra fog késztetni, hogy minden olyan dologban részt vegyél, amellyel a Megváltó országát előbbre lehet vinni a világban. A te Uradra és Megváltódra fogsz támaszkodni "a neked elégséges kegyelemért" [2Kor 12,9.], és várni fogod, hogy "erőt kapsz a te életkorod szerint" [5Móz 33,25.].

Ami a kifogásokat illeti, amelyekkel visszatarthatjuk vagy késleltethetjük önmagunk általános átadását Istennek, azok a hiábavalóságnál is gyengébbek. Ne gondoljátok, hogy egy pillanatig is megállják a helyüket, amikor Istenetek elé álltok. **Istennek szolgálni, azonnal és teljes szívünkből, ez a kötelessége minden emberfiának**: • és ezért arra a javaslatra, amelyet Isten ebben a pillanatban az én hangomon keresztül tesz, minden egyes ember válaszoljon közületek: "Itt vagyok én: küldjetek engem"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/6/8/6/8/>

Fordította DeepL Translator segítségével: Borzási Sándor (2023 június )

**A vasárnap bibliaóra és egyben a délelőtti istentisztelet alapigéje:**

**Jónás 1.**

**Matthew Herny magyarázata**

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

**Jónás könyvének magyarázata,**

**gyakorlati megfigyelésekkel**

Ez a Jónás könyve, bár itt a Szentírás *prófétai* könyvei közé soroljuk, mégis **inkább történet, mint prófécia**; egy sor jövendölés van csupán benne: *Még negyven nap, és Ninive elpusztul*; a könyv többi része e jövendölés előzményeinek és következményeinek elbeszélése. Az e könyv előtti és utáni homályos próféciák közepette, amelyekben sok homályos és nehezen érthető dolog van, amelyek a tanultakat zavarba hozzák, és az *erős embereknek erős táplálékot* jelentenek, jön ez az egyszerű és kellemes történet, amely a gyengék számára felvidító, és a *csecsemők számára tejként* hat. • Valószínűleg **Jónás** maga volt e könyv írója, és Mózeshez és más ihletett írókhoz hasonlóan ő is feljegyzi saját hibáit, ami bizonyíték arra, hogy ezekben az írásokban Isten dicsőségét és nem a sajátjukat akarták magasra emelni. Ugyanerről a Jónásról olvassunk 2Kir 14:25-ben, ahol azt találjuk, hogy a galileai Gath-Héferből származott, egy városból, amely Zebulon törzséhez tartozott, Izrael földjének egy távoli szegletében; mert a Lélek, amely, mint a szél, oda fúj, ahová akar, ugyanolyan könnyen megtalálja Jónást Galileában, mint Ézsaiást Jeruzsálemben. • Azt is megtudjuk, hogy **az irgalom hírnöke** volt Izraelnek a második Jeroboám uralkodása idején; mert azt olvassuk, hogy *az ő fegyvereinek sikere Izrael határainak helyreállításában az Úr szava szerint történt, amelyet szolgája, Jónás próféta keze által mondott.* Ezeket a próféciák nem lettek írásba foglalva, de • ez a Ninive elleni prófécia igen, főként a vele kapcsolatos történet miatt; és ezt **főként Krisztus miatt jegyezték fel, akinek Jónás a példaképe volt**; • Az emberi gyarlóság nagyon figyelemre méltó példáit is tartalmazza, Jónásban; és Isten irgalmasságának, egyrészt amikor megbocsát a bűnbánó bűnösöknek, Ninive tanúsítja ezt, másrészt amikor elhordozza a zúgolódó szenteket, Jónás a tanúja ennek.

**1. fejezet**

*Ebben a fejezetben előttünk áll: I. A Jónásnak adott parancs, hogy prédikáljon Ninivében (1., 2. v.). II. Jónás engedetlensége e parancsnak (3. v.). III. Üldözése és elfogása ezen engedetlenségéért egy viharban, amelyben Jónás elaludt (4-6. v.). IV. Az ő felfedetése, és az ő engedetlensége, mint a vihar okozója (7-10. v.). V. A tengerbe vetése, a vihar lecsillapítására (11-16. v.). VI. Életének csodálatos megőrzése ott, egy hal gyomrában (17. v.), amely által Isten fenntartotta őt további szolgálataira.*

**Jón 1,1-3**

***1 És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: 2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe! 3 És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és talála ott egy hajót, a mely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarsisba menne velök az Úr színe elől.***

Figyeljük meg: 1. **Isten megtisztelte Jónást azzal, hogy megbízást adott neki, hogy menjen és prófétáljon Ninive ellen.** •*Jónás* *galambot* jelent, ami Isten minden prófétájának, egész népének megfelelő neve, akiknek *ártalmatlanoknak kellene lenniük, mint a galambok*, és *mint a galambok, úgy kellene sírniuk* az ország bűnei és szerencsétlenségei miatt. • Apjának neve *Amittai* volt - *Igazságom*; mert Isten prófétáinak az igazság fiainak kell lenniük. • ***Lőn hozzá az Úr szava*** - hozzá jött (ezt jelenti a szó), mert Isten szava valóságos dolog; az emberek szava csak szél, de Isten szava valóságos. Korábban már megismerte az Úr szavát, és felismerte (megkülönböztette) szavát az idegen szavától; • a most kapott parancs így szólt hozzá: *Kelj fel,* ***menj Ninivébe****, abba a nagy városba*, 2. v.. Ninive ebben az időben az asszír monarchia fővárosa volt, egy jeles város (1Móz 10:11), egy nagy város, “*ama a nagy város”*, negyvennyolc mérföldes kerületű (egyesek szerint sokkal nagyobb), nagy a lakosok számában, amint az a benne lévő csecsemők sokaságából kitűnik (vö. 4:11), nagy a gazdagságban (nem volt vége a kincseinek, Náh 2:9), nagy a hatalomban és az uralomban; *ez volt az a város, amely egy ideig a föld királyai felett uralkodott*. **De a nagy városok, akárcsak a nagy emberek, Isten kormányzása és ítélete alatt állnak.** • Ninive ***nagy város*** volt, mégis **pogány város**, az igaz Isten ismerete és imádata nélkül. Hány nagy város és nagy nemzet van, amely *a sötétségben és a halál árnyékának völgyében ül!* •Ez a nagy város egy ***gonosz város*** volt: *Vétkük felhatolt előmbe* (*gonoszságuk*, így fordítják egyesek); **gonoszságuk az elbizakodottság** volt, és felemelt kézzel (szándékosan) vétkeztek. **Szomorú belegondolni, hogy mennyi bűnt követnek el a nagy városokban,** **ahol sok bűnös van, akik nemcsak mindannyian bűnösök, hanem egymást is bűnre késztetik.** •***A gonoszságuk felemelkedett***, vagyis magas fokig, a legmagasabb szintre jutott; a mértékük *csordultig* van; a gonoszságuk *felhatolt az égig*, mint Szodomáé, 1Móz 18:20,21. *Felhatolt előmbe* - az én arcomig (így szószerint); ez **merész és nyílt sértés Isten ellen; vétkeznek ellene, az ő szemében**; • ezért Jónásnak ***kiáltania kell ellene***; tanúságot kell tennie nagy gonoszságuk ellen, és figyelmeztetnie kell őket a pusztulásra, amely emiatt rájuk szakad. Isten ellenük indul, és Jónást küldi eléjük, hogy háborút hirdessen, és riadót fújjon. ***Kiálts*** *hangosan, ne kíméld hangod*! Ne suttogja üzenetét a sarokban, hanem tegye közzé Ninive utcáin; *akinek van füle, hallja meg*, mit mond Isten prófétája által a gonosz város ellen. **Amikor a bűn kiáltása felhangzik Istenhez, a bosszú kiáltása kibocsáttatik a bűnös ellen**. • ***El kell mennie Ninivébe***, és ott helyben kell kiáltania a gonoszság ellen. Más próféták azt a parancsot kapták, hogy üzenetet küldjenek a szomszédos nemzeteknek, és Náhum próféciája különösen *Ninive terhe*; de Jónásnak magának kell elmennie és elvinnie az üzenetet: • "**Kelj fel** gyorsan; vesd bele magad a feladatba gyorsasággal, bátorsággal és a prófétához illő elszántsággal; *kelj fel, és menj Ninivébe*". **Azoknak, akik Isten megbízásából mennek, fel kell kelniük és menniük kell, fel kell gerjeszteniük, lelkesíteniük magukat a rájuk bízott munkára.** A prófétákat *először Izrael házának elveszett juhaihoz küldték*, de nem csak hozzájuk; ők a gyermekek kenyerét kapták, de Ninive a morzsákból eszik.

2. **Jónás milyen gyalázatot okozott Istennek azzal, hogy nem engedelmeskedett a parancsának, és nem ment el arra a küldetésre, amelyre Őt küldte** (3. v.): *Jónás azonban* ahelyett, hogy felkelt volna, hogy Ninivébe menjen, *felkelt, hogy Tarsisba,* a *tengerre* meneküljön, nem egy kikötőbe tartva, hanem arra vágyva, hogy ***elmeneküljön az Úr jelenléte elől***. És ha csak ezt megtehette volna, nem törődött azzal, hogy hová megy; • nem mintha azt hitte volna, hogy bárhová is mehet Isten szeme elől, hanem **az ő különleges jelenlététől, a prófétai szellemtől** kívánt menekülni, amelytől, amikor az erre a munkára indította, úgy gondolta, hogy kísérti őt, nem hagyja nyugton, és vágyott arra, hogy eltűnjön a hallatán. • Egyesek szerint Jónás a zsidók egy részének azon véleményére alapozott, hogy a prófétai szellem Izrael földjére korlátozódik (ami Ezékiel és Dániel esetében, lám, tévedésnek bizonyult), és ezért remélte, hogy megszabadulhat tőle, ha elhagyhatja annak az országnak a határait.

(1.) **Jónás nem akart Ninivébe menni, hogy kiáltson ellene**, vagy azért, mert hosszú és veszélyes volt az út oda, és olyan úton, amelyet nem ismert, nem akart menni; vagy azért, mert félt, hogy talán az életébe is kerülne, hogy egy ilyen hálátlan üzenetet elvigyen annak a nagy és hatalmas városnak. ***Testtel és vérrel tanácskozott,*** és • **azért utasította vissza a követséget, mert** nem mehetett biztonságban, vagy mert féltékeny volt hazája előjogaira, és nem akarta, hogy más nemzet is részesüljön az isteni kinyilatkoztatás tiszteletéből; attól tartott, hogy ez lesz a kezdete annak, hogy Isten országa a zsidókról egy másik nemzetre száll át, amelyik több gyümölcsöt hoz majd belőle. Saját bevallása szerint (4:2. kk.) azért idegenkedett ettől az úttól, mert előre látta, hogy a niniveiek meg fognak térni, és Isten megbocsát nekik, és kegyeibe fogadja őket, ami Izrael népének megrontása lenne, amely oly sokáig Isten sajátos népe volt.

(2.) **Ezért Tarsisba, a kilikiai Tarsusba ment** (egyesek szerint), valószínűleg azért, mert ott voltak barátai és rokonai, akiknél remélte, hogy egy ideig tartózkodhat. • *Lement Jáfóba (Joppéba)*, Izrael földjének híres tengeri kikötőjébe, hogy egy Tarsisba tartó hajót keressen, és ott talált is egyet. **Úgy tűnt, hogy a gondviselés kedvez tervének,** és lehetőséget ad neki a menekülésre. ***Lehet, hogy nem a kötelességünknek megfelelően járunk, és mégis kedvező szélviharral találkozunk. A kész út nem mindig a helyes út.*** Talán éppen készen találta a hajót, hogy horgonyt emeljen, és Tarsis felé induljon, így nem vesztegette az időt. Vagy talán azért ment Tarsisba, mert ott találta a hajót, amely oda tartott; különben minden hely egyforma volt számára. Nem gondolta, hogy letér az útjáról, arról az útról, amerre szíve vonta, akármerre megy is, feltéve, hogy ne legyen az neki rendelt úton, azon az úton, amerre mennie kellett volna. • Így hát ***kifizette annak viteldíját***; mert nem törődött a díjjal, csakhogy célját elérje, és távolabb jusson *az Úr jelenlététől*. ***Elment velük***, a tengerészekkel, az utasokkal, a kereskedőkkel, bárkik is voltak azok, akik Tarsisba tartottak. •**Jónás, megfeledkezve méltóságáról és kötelességéről is, velük együtt csatangolt,** és beszállt a hajóba, hogy velük menjen Tarsisba. • ***Nézd meg***, ***milyenek a legjobb emberek, amikor Isten magukra hagyja őket, és milyen szükségünk van arra, hogy amikor az Úr szava eljut hozzánk, az Úr Lelke is eljöjjön az igével együtt, hogy minden gondolatot engedelmességre késztessen bennünk***. **Ézsaiás** próféta saját bevallása szerint ezért **nem lett engedetlen**, és nem fordult el, mert *Isten nemcsak szólt hozzá, hanem megnyitotta a fülét,* Ézs. 50:5. Tanuljuk meg tehát, hogy *szűnjünk meg emberekben bízni*, és *ne bízzunk túlságosan sem magunkban, sem másokban a megpróbáltatások idején*; hanem *aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon, nehogy elbukjon*.

**Jónás 1:4-10**

***4 Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. 5 Megfélemlének azért a hajósok és kiáltának, kiki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt. 6 De hozzáméne a kormányos mester, és mondá néki: Mi lelt, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez; hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el! 7 Egymásnak pedig ezt mondák: Jertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? És sorsot vetének, és a sors Jónásra esék. 8 Mondák azért néki: Kérünk, beszéld el nékünk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? Mi a te foglalkozásod és honnan jösz? Melyik a te hazád és miféle népből való vagy te? 9 És monda nékik: Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, a ki a tengert és a szárazt teremtette. 10 És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondák néki: Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivelhogy elbeszélé nékik.***

Amikor Jónás hajóra szállt, és vitorlát bontott Tarsis felé, azt hitte, hogy biztonságban van; de itt azt látjuk, hogy ***üldözik* és *utolérik*, *felfedezik* és *elítélik***, mint Istentől elpártolót, mint olyat, aki elszaladt a színe elől.

I. **Isten üldözőt küld utána, hatalmas vihart a tengeren**, 4. v. Isten tárházában vannak a szelek (Zsolt 135,7), és ebből a tárházból *küldött ki* Isten, *kiűzte (*így szól az ige), erővel és erőszakkal, *egy hatalmas szelet a tengerre*. **még a viharos szelek is teljesítik az ő szavát,** és gyakran haragjának hírnökei; ökölbe szorítja a szeleket (Péld 30,4), ahol tartja őket, és ahonnan kifacsarja őket, amikor neki tetszik; mert bár, ami minket illet, *a szél oda fúj, ahová akar*, de ami Istent illeti, nem oda, hanem ahová ő irányítja. Ennek a szélnek a hatása: hatalmas háborgás; mert amikor a szelek feltámadnak, a hullámok is megemelkednek. • Figyeljük meg: ***A bűn viharokat és háborgást hoz a lélekbe, a családba, a gyülekezetekbe és a nemzetekbe; ez egy nyugtalanító, zavaró dolog.*** • A vihar olyan mértékben eluralkodott, hogy ***a hajó*** *már-már összetört;* a hajósok nem számítottak másra; *az a* hajó (így olvassák egyesek), *az* és nem *más*. Más hajók is voltak ugyanabban az időben ugyanazon a tengeren, mégis, úgy tűnik, azt a hajót, amelyen Jónás volt, jobban hánytorgatták, mint bármelyik másikat, és nagyobb veszélyben volt. • Ez a vihat azért let küldve Jónás után, hogy visszahozza őt Istenhez és kötelességéhez; és ***nagy kegyelem, hogy visszahívnak és hazahívnak, ha eltévedtünk, még ha vihar által is***.

II. **A hajó legénysége megijedt ettől a hatalmas vihartól, de Jónást, az érintett személyt ez nem zavarta**, 5. v. A hajósokat megérintette a veszély, bár nem velük volt Istennek vitája.

**1*. Féltek;*** bár munkájuk miatt nagyon is tisztában voltak az ilyen jellegű veszélyekkel, és könnyú szívvel szokták venni azokat, most mégis a legidősebbek és legkitartóbbak közülük remegni kezdtek, mert attól tartottak, hogy valami több van ebben a viharban a szokásosnál, olyan hirtelen támadt, olyan erősen tombolt. Vegyük észre, hogy ***Isten a legmerészebbeket is megrémítheti,*** és még a nagy embereket és a föld nagyjait is ráveheti, hogy sziklák és hegyek között keressenek menedéket. **2*. Mindenki a maga istenéhez kiáltott***; ez volt félelmük hatása. **Sokakat nem lehet imára bírni, amíg nem ijednek meg** **s imádkozni nem kényszerülnek.** *Aki meg akar tanulni imádkozni, menjen a tengerre*. ***Uram, a bajban kerestek téged.*** •Közülük **mindenki** imádkozott; nem egyesek imádkoztak, mások meg szidalmaztak, hanem mindenki részt vett az imában; ahogy a veszély általános volt, úgy volt az éghez fordulás is; nem egy imádkozott mindnyájukért, hanem mindenki önmagáért. • *Mindenki a maga istenéhez kiáltott*, hazájának vagy városának istenéhez, vagy a saját gyámolító istenségéhez; **Az ateizmus ellen szól, hogy minden embernek volt istene, és hitt egy istenben; de a pogányság ostobaságának példája, hogy sok istenük volt, mindenkinek az az istene, amelyikhez kedve volt, holott csak egy Isten lehet, nincs szükség, hogy több legyen.** • De bár elvesztették a természet világosságának azt a diktátumát, hogy csak egy Isten van, mégis **a természet törvényének az az útmutatása vezérelte őket, hogy Istenhez kell imádkozni** (*Nem Istenéhez folyamodik-e a nép*? Ézs 8:19), és hogy különösen akkor kell hozzá imádkozni, amikor bajban és veszélyben vagyunk. *Hívjatok segítségül engem a bajban*! Van-e valaki nyomorúságban? *Beteg-e valaki? Van, aki meg van rémülve? Az imádkozzon.* **3. A szabadulásért való imádkozásukat erőfeszítésekkel egészítették ki,** és miután isteneik segítségét kérték, megtették, amit tudtak, hogy segítsenek magukon; mert ez a szabály: *Segíts magadon, és Isten megsegít téged*. **A hajóban levő árut a tengerbe dobták**, hogy megszabadítsák a hajót tőlük, amint Pál apostol tengerészei hasonló esetben még a hajó rakományát és a búzát is kidobták, ApCsel 27:18, 19, 38. Kereskedelmi utat tettek, amint látszik, és sok áruval és sok értékkel voltak megrakodva, amelytől nyereséget reméltek; de most nem bánták, hogy veszteséget szenvedjenek azok kidobásával, csakhogy megmentsék az életüket. ***Látjátok, milyen erős a természetes életszeretet.*** *Bőrt bőrért, és mindenét, amije van az embernek, odaadja az életéért*. ***És nem kell-e hasonló értéket tulajdonítanunk a lelki életnek, a lélek életének, számolva azzal, hogy az egész világ nyeresége nem ellensúlyozhatja a lélek elvesztését?*** • Lásd meg a világi gazdagság hiábavalóságát, és a velünk való fennmaradásuk bizonytalanságát! *A gazdagság szárnyakat csinál magának, és elrepül;* sőt, az eset lehet olyan, hogy kénytelenek vagyunk szárnyakat csinálni neki, és elűzni, mint itt, amikor nem lehetett megtartani a tulajdonosoknak, csak a kárukra, úgyhogy ők maguk örülnek, hogy megszabadulnak tőle, és elsüllyesztik azt, ami egyébként elsüllyesztené őket, bár nincs kilátásuk arra, hogy valaha is visszaszerezzék. • Ó, ***bárcsak az emberek ilyen bölcsek lennének a lelkükért, és hajlandók lennének megválni attól a vagyontól, örömtől és becsülettől, amelyet nem tudnak megtartani anélkül, hogy a hit és a jó lelkiismeret hajótörést ne szenvedne,*** és a lelkük örökre tönkre ne menne! Azok, akik így lemondanak világi érdekeikről lelki jólétük biztosítása érdekében, végül kimondhatatlanul jól járnak; mert amit e feltételek mellett elveszítenek, azt az örök életre visszanyerik. • **De hol van Jónás mindezek alatt?** Az ember megérti, hogy lement a kabinjába, sőt, a raktérbe, a hajó oldalai közé, és ott fekszik, és mélyen alszik; sem a külső zaj, sem a belső bűntudat nem ébresztette fel. Talán már jó ideje kerülte az alvást, mert attól félt, hogy Isten újra szól hozzá álmában; és most, hogy **úgy képzelte, hogy e veszélytől távol van, annál nyugodtabban aludhat.** Figyeljük meg: • ***A bűn bódító természetű, és vigyáznunk kell, nehogy bármikor megkeményedjen a szívünk a bűn csalárdsága miatt.*** • *A Sátán politikája, amikor kísértéseivel elvonja az embereket Istentől és kötelességüktől, hogy testi biztonságban ringassa őket álomba, hogy ne legyenek tudatában nyomorúságuknak és veszélyüknek.* Ezért mindannyiunkat érint, hogy figyeljünk.

III. **A hajó parancsnoka imára szólítja fel Jónást,** 6. v. A hajóparancsnok odament hozzá, és szégyenszemre felszólította, hogy álljon fel, hogy imádkozzon az életért és készüljön a halálra is.

Adott neki: 1. **Egy jogos és szükséges dorgálást**: *Mit akarsz (mi lelt téged), te nagy alvó?* • Itt megdicsérjük a hajóparancsnokot, aki ezt a dorgálást adta neki; mert bár idegen volt számára, de egyelőre úgy kezeli, mintha családtagja lett volna; és *akárkit, akinek Istentől kapott értékes lelke van, segítenünk kell, ahogyan csak tudjuk, hogy megmentsük a haláltól*. • Sajnáljuk Jónást, akinek szüksége volt erre a dorgálásra; ***mint az Úr prófétája, ha a helyén lett volna, megdorgálhatta volna Ninive királyát, de mivel nem a kötelességei szerint járt el, így ő maga is egy szerencsétlen hajóskapitány dorgálásának teszi ki magát***. • Lásd meg, hogy az emberek a bűneik és ostobaságaik által hogyan züllesztik le magukat, és teszik magukat alávalóvá. • Mégis csodálnunk kell Isten jóságát, hogy elküldte neki ezt az **időszerű dorgálást, mert ez volt az első lépés a gyógyulása felé**, ahogyan a kakas kukorékolása Péter számára. Akik viharban alszanak, azoktól meg lehet kérdezni, hogy *mi lelte őket*?.

2. Továbbá, adott neki **egy helyénvaló tanácsot**: "***Kelj fel, hívd segítségül Istenedet;*** mi itt kiáltunk, ki-ki a maga istenéhez, te miért nem kelsz fel, és miért nem kiáltasz a magadéhoz? Nem vagy-e te is ugyanúgy érintett a többiekkel együtt mind a rettegett veszélyben, mind a vágyott szabadulásban?"  ***Mások áhítatának fel kell gyorsítania a miénket;*** *és azoknak, akik abban reménykednek, hogy részesülnek a közös kegyelemben, mindenképpen hozzá kell járulniuk az érte mondott imákhoz és könyörgésekhez.* ***A közszükség idején, ha van valamilyen érdekünk a kegyelem trónjánál, akkor azt a közjó érdekében kell hasznosítanunk***. *És Isten szolgáinak néha maguknak is szükségük van arra, hogy kötelességüknek erre a részére felhívják, felszólítsák és felbuzdítsák őket*.

3. **E tanácsnak jó oka van**: *hátha úgy lesz, hogy Isten úgy gondol ránk, hogy nem veszünk el*. Úgy tűnik, hogy a sok istent, akiket segítségül hívtak, csak közvetítőknek tekintették maguk között és a legfőbb Isten között, mint akik közbenjárók értük; mert ***a hajóskapitány még mindig egy Istenről beszél, akitől várta a megkönnyebbülést***. •Hogy imára bírja őket, azt sugallta, hogy a veszély nagyon nagy és fenyegető: "Valószínűleg mindannyian el fogunk pusztulni; csak egy lépcső van köztünk és a halál között, és az is csak készen áll arra, hogy átlépjük". • Mégis azt sugallta, hogy maradt némi remény arra, hogy a pusztulásukat meg lehet akadályozni, és nem fognak elpusztulni. ***Amíg van élet, addig van remény, és amíg van remény, addig van hely az imádságra.*** Azt is sugallta, hogy egyedül Isten az, aki megmentheti őket, és ennek az ő hatalmából és szánalmából kell származnia. "Ha gondol ránk, és cselekszik értünk, akkor még megmenekülhetünk". És ezért rá kell tekintenünk, és benne kell bíznunk, amikor a veszély renedkívül közel van.

**IV. Jónásról kiderül, hogy ő a vihar oka.**

1. **A hajósok** oly sok különöset és szokatlant figyeltek meg akár magában a viharban, akár a saját szorongatásukban, hogy arra következtettek, hogy ezt a vihart az isteni igazságszolgáltatás küldte, éspedig azért, hogy a hajón lévők közül valakit letartóztasson, mint aki valami hatalmas bűnt követett el; úgy ítélve, **mint ama barbárok (ApCsel 28: 4**), *"kétségtelenül gyilkos van közöttünk, vagy szentségtörésben, hamis tanúzásban, vagy hasonlóban bűnös, akit így üldöz a tenger bosszúja, és miatta szenvedünk mindnyájan".* **Még a természet világossága is azt tanítja, hogy rendkívüli ítéletekben Isten haragja az égből egyes rendkívüli bűnök és bűnösök ellen nyilatkozik ki**. Bármilyen rossz ér bennünket bármikor, arra kell következtetnünk, hogy van oka; van egy általunk elkövetett rossz, különben ez a rossz nem érne bennünket; van alapja Isten vitájának.

2. **Elhatározták**, **hogy sorsvetéssel dönti el, hogy melyikük volt az a bűnöző,** aki ezt a vihart kiváltotta: *Vessünk sorsot, hogy megtudjuk, kinek az okán van rajtunk a gonoszság.* • ***Egyikük sem gyanakodott magára, és nem mondta: "Én vagyok-e az, Uram,*** én vagyok-e?" Hanem egymást gyanúsították, és ki akarták deríteni a tettest. • Kívánatos dolog, ha bármilyen rossz ér bennünket, megtudni, hogy milyen okból ér bennünket, hogy a hibát kijavíthassuk, és a sérelem orvoslása után a bánat is megszűnjön. Ennek érdekében ***fel kell néznünk az égre, és imádkoznunk kell: Uram, mutasd meg nekem, hogy miért harcolsz velem; amit nem látok, azt tanítsd meg nekem.*** • Ezek a tengerészek kívánták megtudni, ki volt a hajójukban a holt teher, az átkozott, hogy az az egy ember meghaljon az emberekért, és ne vesszen el az egész hajó; ez nemcsak célszerű, hanem nagyon is igazságos volt. Ennek érdekében **sorsot vetettek**, amivel Isten ítéletére hivatkoztak, aki előtt minden szív nyitott, és aki elől nincs titok elrejtve; beleegyezve, hogy belenyugszanak az ő felfedezésébe és elhatározásába, és igaznak veszik azt, amiről a sors szólt; mert a természet fényénél fogva tudták, amit az Írás mond, hogy *a sorsot az ölben vetik, de az egészről való rendelkezés az Úré.* Még a pogányok is szent dolognak tekintették a sorsvetést, amelyet komolyan és ünnepélyesen kell végezni, és nem szabad sportot űzni belőle. ***A keresztyének szégyene, ha nem tanúsítanak hasonló tiszteletet a Gondviseléshez való folyamodás iránt.***

3. **A sors Jónásra esett,** aki megkímélhette volna őket ettől a bajtól, ha csak azt mondja meg nekik, amiről a saját lelkiismerete tanúskodott: *Te vagy az az ember*! De ahogy a bűnözőknél szokás, ő sem vallja be mindaddig, amíg nem látja, hogy nincs kiút: amíg a sors rá nem esik. • Feltételezhetjük, hogy ***voltak a hajón olyanok, akik más okokból nagyobb bűnösök voltak, mint Jónás, és mégis ő az, akit a vihar üldöz, és akire a sors esik; mert a saját gyermeke, a saját szolgája az, akit a szülő, az úr megfenyít, ha rosszat tesz; másokat, akik vétkeznek, a törvényre hagy***. • A **vihart** Jónás után küldi, mert Istennek van munkája, amit el akar végezni rajta, és azért küldi, hogy visszahozza őt. Vegyük észre, hogy Istennek sokféle módja van arra, hogy fényt derítsen rejtett bűnökre és bűnösökre, és nyilvánvalóvá tegye azt az ostobaságot, amelyről azt hitték, hogy el van rejtve minden élő szeme elől. Isten jobb keze fel fogja fedezni, s éléri minden szolgáját, aki elhagyja őt, valamint minden ellenségét, aki ellene tervez; igen, *még ha a tenger legvégső részeire menekülnek is, vagy a hajó mélyére szállnak is le*.

4. **Jónást ezután vizsgálat alá vonták** a hajóparancsnok és a tengerészek előtt. Idegen volt; egyikük sem mondhatta, hogy ismerte a foglyot, vagy hogy volt bármi, amivel vádolhatta volna, ezért ki kellett csikarniuk belőle egy vallomást, és a saját szájából kellett ítélkezniük felette. És ehhez nem volt szükség kínzásra, a hajótörés, ami őket fenyegette, elég volt ahhoz, hogy megijesszék, és így rávegyék, hogy igazat mondjon. • ***Bár a sorsolás során kiderült, hogy ő az a személy, aki miatt így megkárosodtak, s ilyen nyomorúságba jutottak, mégsem rontottak rá felháborodottan, ahogy attól tartani lehetett volna, hanem nyugodtan és szelíden érdeklődtek az ügye felől.*** •A bűnözőknek együttérzés jár, ha felfedezik és elítélik őket. Nem kemény szavakkal illetik, hanem így szólnak hozzá: "Mondd, kérünk, mi történt?".

Két dolgot kérdeznek tőle:

(1.) Hogy **ő maga is beismeri-e, hogy ő az a személy, aki miatt a vihart küldték**, amint azt a sors sugallta: "Mondd meg nekünk, kinek az okán támadt ránk ez a veszedelem; valóban a te okodból, és ha igen, milyen okból? Mi ez a bűntett, amiért így üldöznek téged?" • Talán Jónás tekintetének és viselkedésének komolysága és tisztességes volta miatt gyanították, hogy a sors nem találta el az emberét, nem találta el a célját, és ezért nem bíznak benne, hacsak nem vallja be maga a bűnösségét; ezért könyörögtek neki, hogy ebben a kérdésben elégítse ki őket. Azoknak, ***akik ki akarják deríteni bajuk okát, nemcsak elkezdeniük kell, hanem folytatniuk is a nyomozást, le kell szállniuk a részletekig, és szorgalmasan kell kutatniuk.***

(2.) **Milyen a személyisége, hivatása, hazája**. [1.] Hivatását illetően érdeklődnek: Mi a foglalkozásod? Ezt a kérdést illik feltenni egy csavargónak. Talán azt gyanították, hogy a foglalkozása hozhatta ezt a bajt rájuk: "Jós vagy, varázsló, a fekete mágiát űzöd? Te varázsoltad e szelet? • Vagy mi ügyben jársz most? Abban sántikálsz, mint Bálám, hogy Isten népe közül bárkit megátkozzál, és ez a szél azért lett küldve, hogy megállítson téged?". [2.] **A hazájáról érdeklődnek.** Az egyik megkérdezte: "*Honnan jöttél?* Egy másik, mivel nem volt türelme várni a választ, megkérdezte: "*Mi a te hazád*?". Egy harmadik ugyanerre a kérdésre: *Melyik népből való vagy*? A káldeusok közül való vagy-e," akik a jóslásról voltak híresek, "vagy az arabok közül," akik a lopásról voltak hírhedtek? • Tudni akarták, hogy melyik országból való, hogy aztán megtudván, ki az országa istene, kitalálhassák, vajon ő az, akihez folyamodniuk kell, aki ebben a viharban bármi jót tehet nekik.

5. **E kérdésekre válaszolva Jónás teljesen felfedi magát**. (1.) Érdeklődtek-e az országa felől? Elmondja nekik, hogy **héber** (9. v.), nemcsak az izraeli nemzethez tartozik, hanem a vallásukhoz is, amelyet atyáiktól kaptak. Héber, és ezért annál inkább szégyelli, hogy bűnözőnek vallja magát; mert a héberek bűnei, akik ilyen vallást vallanak és ilyen kiváltságokat élveznek, nagyobbak, mint mások bűnei, és rendkívül bűnösek.

(2.) Érdeklődtek-e a hivatásáról - Mi a foglalkozásod? Erre válaszul **vallásáról ad számot**, mert ez volt a hivatása, ez volt a foglalkozása, ez volt az, ami őt lekötötte. "Az Urat, Jehovát félem. • ***Jehovát***; ez az Isten, akit imádok, az Isten, akihez imádkozom, az ég Istene, a mindenség szuverén Ura, aki a tengert és a szárazföldet teremtette, és mindkettő felett parancsol". Nem egy bizonyos ország istenét, ahogy ti kérditek, és amilyenek azok az istenek, akiket az emberek általában imádnak és segítségül hívnak, hanem **az egész föld Istenét, aki a tengert és a szárazföldet is megteremtette, és mindkettőben azt műveli, amit akar, és mindkettőt úgy használja, ahogyan akarja.** • Ezt nem csak azért említi, hogy elítélje magát a bolondságáért, amiért elmenekült ennek az Istennek a jelenléte elől, hanem azért is, hogy ezeket **a tengerészeket a sok isten imádatától és szolgálatától az egyetlen élő és igaz Isten megismerésére és engedelmességére vezesse**. - ***Amikor olyanok között vagyunk, akik idegenek számunkra, mindent meg kell tennünk, hogy megismertessük velük Istent***, azáltal, hogy mindig készek vagyunk megvallani a vele való kapcsolatunkat és az iránta való tiszteletünket.

(3.) Érdeklődtek-e az **ő bűne felől,** amiért most üldözve van? Saját maga bevallja hogy **elmenekült az Úr színe elől**, hogy most itt fut a kötelessége elől, és a vihar azért küldetett, hogy őt visszahozza az engelmmesség útjára. Okunk van azt hinni, hogy ezt bánattal és szégyenkezve mondta el nekik, igazat adva Istennek és elítélve önmagát, és jelezve a tengerészeknek, hogy milyen nagy Isten az Úr, aki képes volt olyan hírnököt küldeni egy futó szolga után, mint amilyen ez a vihar volt.

6. **Megtudjuk, hogy ez milyen benyomást tett a tengerészekre**: Az emberek nagyon ***megijedtek***, és jogosan, mert **érzékelték**, (1.) hogy **Isten haragszik**, mégpedig az az Isten, aki a tengert és a szárazföldet teremtette. Ez a vihar a megsértett igazságosság kezéből származik, és ezért okuk van attól tartani, hogy keményen fog velük bánni. ***A valamilyen különös bűn miatt kiszabott ítéleteknek különös súlyuk és rémületük van***.

(2.) Érzékelték továbbá, hogy **Isten megharagudott arra, aki félte és imádta őt**, csak azért, mert egyszer csak elszaladt a munkája elől egy adott esetben; ***ez megijesztette őket önmagukért.*** "Ha az Úr prófétáját egyetlen vétségért ilyen szigorúan megbünteti, mi lesz velünk, akik oly sok, nagy és förtelmes vétséget követtünk el?". Ha az igazak így alig menekülnek meg, és egyetlen engedetlenségi cselekedetért ilyen szigorúan üldözik őket, mi lesz az istentelenekkel és bűnösökkel? 1Pt 4:17, 18. • Azt mondták neki: "**Miért tetted ezt**? Ha félsz az Istentől, aki a tengert és a szárazföldet teremtette, miért voltál olyan bolond, hogy azt hitted, elmenekülhetsz a jelenléte elől? Micsoda abszurd, megmagyarázhatatlan dolog ez!" • ***Így*** ***dorgálták meg őt is, mint Ábrahámot Ábimélek*** (1Móz 20:16); mert ha a vallás hirdetői rosszat tesznek, akkor számítaniuk kell arra, hogy hallani fognak róla azoktól, akik nem vállalják ezt a vallást. •"Miért tetted ezt ***velünk***?" (így is lehet érteni) "Miért vontál be minket a vádba?". - ***Akik szándékos bűnt követnek el, nem tudják, milyen messzire nyúlhatnak annak rosszindulatú következményei, és milyen bajt okozhatnak.***

**Jón 1,11-17.**

***11 Mondák azután néki: Mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk? Mert a tenger háborgása növekedék. 12 Ő pedig monda nékik: Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek; mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. 13 És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra; de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedék ellenök. 14 Kiáltának azért az Úrhoz, és mondák: Kérünk Uram, kérünk, ne veszszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts reánk ártatlan vért; mert te, Uram, úgy cselekedtél, a mint akartad! 15 És felragadák Jónást és beveték őt a tengerbe, és megszűnék a tenger az ő háborgásától. 16 Azok az emberek pedig nagy félelemmel félék az Urat, és áldozattal áldozának az Úrnak, és fogadásokat fogadának. 2:1.*** ***Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel.***

Világos, hogy Jónás az az ember, aki miatt ez a baj rajtuk van, de az, hogy felfedezték, hogy ő az, nem volt elégséges ahhoz, hogy válaszoljanak ennek a viharnak a követelésére; rájöttek, de még valamit tenniük kellett, mert *a tenger még mindig tombolt és viharos volt* (11. v.), és még ismét olvassuk (13. v.), *egyre viharosabb lett* (így van a széljegyzetben); mert **ha felfedezzük, hogy a bűn az oka a bajunknak, és nem hagyjuk el, akkor csak rosszabbá tesszük a rosszat**. Ezért folytatták a bűnvádi eljárást.

**I.** **Magától Jónástól érdeklődtek, hogy szerinte mit kell tenniük vele** (11. v.): *Mit tegyünk veled, hogy a tenger megnyugodjék ellenünk?* • Észrevették, hogy Jónás az Úr prófétája, és ezért nem tesz semmit, nem, a saját ügyében sem, anélkül, hogy megkérdezné őt. Úgy tűnik, hogy bűnös, de úgy tűnik, hogy bűnbánó is, és ezért nem fogják szidalmazni, és nem bánnak vele durvasággal. - ***Nagy gyengédséggel kell eljárnunk azokkal szemben, akiket utolér a vétkük, és akiket ez nyomorúságba sodor.*** Nem vetnék a tengerbe, ha más megoldást tudna kitalálni, amellyel megmenthetné a hajót. • Vagy talán így akarták megmutatni, mennyire egyértelmű az eset, hogy nincs más megoldás, mint hogy a hajóról ki kell dobni; **legyen ő a maga bírája, ahogyan ő volt sajátmaga vádlója is,** és ő maga fogja ezt mondani. – Tanulság: ***Amikor a bűn vihart támaszt, és Isten nemtetszésének jelei alá helyez bennünket, azt kell megkérdeznünk, mit tegyünk, hogy a tenger lecsillapodjék. Nos mit kell tennünk? Imádkoznunk és hinnünk kell, amikor viharban vagyunk, és arra kell törekednünk, hogy válaszoljunk arra a célra, amelyre a vihar küldetett, és akkor a viharból szélcsend lesz. De különösen meg kell fontolnunk, hogy mit kell tennünk a bűnnel, amely a vihart keltette; azt fel kell fedezni, és bűnbánóan meg kell vallani; azt meg kell utálni, meg kell tagadni, és teljesen el kell hagyni. Mi közöm van még hozzá? Feszítsd meg, feszítsd meg, ezért a gonoszságért, amit tett!***

**II. Jónás a saját végzetét mondja ki** (12. v.): *Emeljetek fel, és vessetek a tengerbe.* Ő maga nem akart a tengerbe ugrani, de a kezükbe adta magát, hogy dobják a tengerbe, és biztosította őket, hogy akkor a tenger megnyugszik, de nem másként. • Ezt **a tengerészek iránti gyengédségből javasolta**, hogy ne szenvedjenek miatta. "*Legyen a te kezed rajtam"* (mondja Dávid, 1Krón 21,17), "*aki bűnös vagyok; hadd haljak meg a saját bűnömért, de az ártatlan ne szenvedjen érte*". Ez ***az igazi bűnbánók nyelve, akik komolyan kívánják, hogy rajtuk kívül senki mást ne érjen sérelem, vagy más ne járjon rosszabbul bűneik és ostobaságaik miatt***. • Ugyancsak **Isten akaratának engedelmeskedve javasolta** ezt, aki ezt a vihart küldte üldözni őt; és ezért ítélte magát a tengerbe vetni, mert világosan látta, hogy erre Isten ítéli őt; hogy az Úr ne ítélje őt örök nyomorúságra. • Figyeljük meg: ***Akik valóban megalázkodnak a bűn miatt, azok örömmel alávetik magukat Isten akaratának, még a halálos ítéletben is***. Ha Jónás úgy látja, hogy ez a vétke büntetése, akkor elfogadja, aláveti magát neki, és Istent igazolja benne. Nem számít, hogy a test elpusztul-e, nem számít, hogyan pusztul el, *csakhogy a lélek megmeneküljön az Úr Jézus napján*, 1Kor 5,5. • Az okot így adja meg: *Mert tudom, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok.* Lásd, hogy Jónás **mennyire kész minden bűnt magára venni, és úgy nézni a sok bajra, mint ami másoké:** "Tisztán az én vétkem miatt van rajtatok ez a vihar, ezért dobjatok ki engem a tengerbe, mert"

1. "***Megérdemlem".*** *Gonoszul távolodtam el Istenemtől, és miattam haragszik rátok. Bizonyára méltatlan vagyok arra, hogy belélegezzem azt a levegőt, amelyet miattam szélvészek hajtanak; nem vagyok méltó, hogy abban a hajóban éljek, amely miattam így hánytorgattatik. Dobjatok a tengerbe, a tengerbe, az áruk után, amelyeket miattam dobtatok bele. A vízbefulladás túl jó nekem; az egyszeri halál túl kevés büntetés egy ilyen bonyolult bűntettért."*

*2. "****Mert nincs mód arra, hogy a tenger lecsillapodjék.*** *Ha én voltam az, aki a vihart keltette, úgy nem a rakománynak a tengerbe dobásával lehet azt újra lecsendesíteni. Nem, nektek engem kell oda dobnotok."* • **Ha a lelkiismeret felébredt, és ott vihart támasztott, semmi más nem fogja nyugalomba fordítani, mint a bűntől való megválás, amely a zavart okozta, és annak elhagyása.** Nem a pénzünktől való megválás fogja megnyugtatni a lelkiismeretet; nem, Jónás az, akit a fedélzetről le kell dobni. • **Jónás itt Krisztus példaképe,** hogy életét adja váltságul sokakért; de ***azzal a lényeges különbséggel, hogy a vihart, amelynek lecsillapítására Jónás kitette magát, azt ő maga okozta, (s az ő felemelkedésére szolgált) de az a vihar, amelynek lecsendesítésére Krisztus odaadta magát, azt nem ő okozta, azt mi okoztuk, s az mi felemelkedésünkre szolgált***. Mégis, ahogy Jónás feladta magát, hogy belevessék a tomboló tengerbe, hogy az lecsendesedjék, úgy tette a mi Urunk Jézus is, amikor meghalt azért, hogy mi éljünk.

III. **A szegény tengerészek mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy megmeneküljenek attól a kényszertől, hogy Jónást a tengerbe dobják, de mind hiába** (13. v.): Keményen eveztek, hogy a hajót a szárazföldre hozzák, hogy ha már meg kellett válniuk Jónástól, biztonságban a partra tehessék; de nem tudták. Minden fáradozásuk hiábavaló volt; mert a tenger erősebben tajtékzott, és viharos volt ellenük, úgyhogy semmiképpen sem tudtak partot érni. Ha néha azt hitték is, hogy célt értek, hamarosan ismét a tengerre vetette őket a vihar. Hajójuk még mindig túlterhelt volt; a rakománytól való megszabadításuk miatt mégsem lett könnyebb, amíg Jónás rajta volt. • **Ráadásul széllel és dagállyal szemben eveztek, *Isten bosszújának* szelével, *tanácsvégzésének* dagályával; és hiába küzdünk Istennel, hiába gondoljuk, hogy másképp menthetjük meg magunkat, mint bűneink elpusztításával.** • Ebből kitűnik, hogy ezek a tengerészek nagyon nem akarták Jónás ítéletét végrehajtani, mit magára kimondott, bár tudták, hogy az ő miatta támadt rájuk ez a vihar. Nagyon vonakodtak tehát, részben attól való félelmükben, hogy vérbűnösséget vonnak magukra, részben pedig a szánalom miatt, amelyet nem tudtak nem érezni szegény Jónás iránt, mint jó ember, mint bajban lévő és őszinte ember iránt. • Figyeljük meg: **Minél inkább megalázzák és meghajtják magukat a bűnösök, minél inkább elítélik és megvetik magukat, annál valószínűbb, hogy mind Istennél, mind az embereknél szánalmat találnak**. Minél elősebben mondta Jónás, hogy: “vessetek engem a tengerbe”, annál jobban ódzkodtak, hogy megtegyék.

IV. **Amikor szükségesnek találták, hogy Jónást a tengerbe vessék, először is imádkoztak Istenhez, hogy vére bűne ne terhelje őket, és ne róják fel nekik,** 14. v. Amikor úgy találták, hogy hiába eveztek keményen, **otthagyták az evezőt, és imádkozni kezdtek***: Ezért az Úrhoz kiáltottak,* Jehovához, az igaz és élő Istenhez, és többé nem a sok istenhez és sok úrhoz, akikhez addig kiáltottak, 5. v. • **Izrael Istenéhez imádkoztak**, mivel most már meg voltak győződve Isten Jónással kapcsolatos gondviselései és az általa adott információk alapján, hogy egyedül ő az Isten. • Miután elhatározták, hogy Jónást a tengerbe vetik, először is **tiltakozásba bocsátkoznak** a mennyei törvényszéken, hogy ***nem önként, még kevésbé rosszindulatból, vagy azzal a szándékkal teszik ezt, hogy bosszút álljanak rajta***, amiért ő miatta támadt rájuk ez a vihar. Nem; az ő Istene bocsásson meg neki, ahogyan ők is! De kénytelenek ezt önvédelemből tenni, mivel más módon nem volt módjuk megmenteni saját életüket; és • **úgy teszik ezt, mint az igazságszolgáltatás végrehajtói (szolgái**), mivel Isten és ő maga is ilyen nagy halálra ítélte őt. Ezért alázatos kéréssel fordulnak ahhoz az Istenhez, akit JÓnás félt és tisztelt, hogy ne vesszenek el az életéért.

Lásd: 1. **Mennyire féltek attól, hogy a vérbűnt magukra vonják**, különösen annak a vérét, aki félte Istent, imádta őt, és közösségben volt vele, ahogyan Jónást látták, bár egyetlen esetben hibázott. • A **természetes lelkiismeret irtózik a vérbűnösségtől,** és az embereket nagyon komolyan imádkozni kényszeríti, mint ahogy Dávid is tette, hogy megszabaduljon tőle, Zsolt 51:14. Így volt ez itt is: *Kérünk téged, Uram, kérünk téged, ne háríts ránk ártatlan vért.* • Most ugyanolyan komolyan imádkoznak, hogy megmeneküljenek a bűn veszélyétől, mint korábban imádkoztak, hogy megmeneküljenek a tenger veszélyétől, különösen azért, mert Jónás nem közönséges embernek tűnt számukra, hanem egy nagyon jó embernek, Isten emberének, az ég és a föld nagy Teremtője imádójának, ami miatt még ezek a durva tengerészek is tiszteletet éreztek iránta, és reszkettek a gondolattól, hogy elvegyék az életét. ***Az ártatlan vér drága, de a szentek vére, a próféták vére sokkal drágább, és ilyennek fogják azok találni, a maguk kárukra, akik bármilyen módon e bűn vétkessége alá kerülnek.*** • A tengerészek látták, hogy Jónást az isteni bosszú üldözi, és mégsem tudtak rémület nélkül arra gondolni, hogy ők legyenek a hóhérai. “Bár az ő Istene küzd vele, mégis, - gondolták, - ne legyen rajta a mi kezünk.” • Az izraeliták ebben az időben megölték a prófétákat, amiért teljesítették kötelességüket (lásd Jezabel későbbi üldözését), és tékozló-pazarlóan éltek, amit csak súlyosbít az a gyengédség, amellyel ezek a pogányok egy olyan ember iránt viseltettek, akit prófétának véltek, noha az most nem teljesítette kötelességét.

2. **Mennyire féltek Isten haragját kiváltani;** féltékenyek voltak, nehogy megharagudjon, ha Jónás halálát okozzák, mert azt mondta: "N*e érintsétek felkentemet, és prófétáimat ne bántsátok*; a ti veszedelmetekre megy, ha így tesztek.". "Uram - mondták -, ne hagyd, hogy ennek az embernek az életéért elpusztuljunk. Ne legyen ez olyan **végzetes dilemma számunkra. Látjuk, hogy el kell pusztulnunk, ha megkíméljük az életét; de ó, ne hagyd, hogy elpusztuljunk azért, mert elvesszük az életét."** • És az ő érvük jó: *"Mert te, Uram, úgy cselekedtél, ahogyan neked tetszett;* te kényszerítettél bennünket, hogy ezt tegyük; a szél, amely üldözte, a sors, amely felfedezte, mindkettő a te irányításod alatt állt, ami itt bennünket is irányít; mi csak a Gondviselés eszközei vagyunk, és akaratunk ellenére is fájdalmas, hogy ezt tesszük; de azt kell mondanunk: "*Legyen meg az Úr akarata*".

*Megjegyzés:* **Amikor a Gondviselés nyilvánvalóan arra késztet bennünket, hogy saját hajlamainkkal ellentétes, és szándékainkon egészen túlmutató dolgokat tegyünk, akkor némi elégtétel lesz számunkra, ha azt mondhatjuk: Te, Uram, úgy cselekedtél, ahogyan neked tetszett.** És ha Istennek magának így tetszett, nekünk is meg kell elégednünk vele, még ha nem is tetszik nekünk.

V. **Miután elítélték a bűnt, amitől rettegtek, nekiláttak a végrehajtásnak** (15. v.): *Felkapták Jónást, és a tengerbe vetették.* Kidobták őt a hajójukból, a társaságukból, és a tengerbe vetették, a tomboló, viharos tengerbe, amely így kiáltott: "*Adjatok, adjatok; adjátok ki az árulót, vagy nem várhatjátok a békét*". • **Elgondolhatjuk, hogy szegény Jónás milyen zavarban és elképedésben volt, amikor látta, hogy készen áll arra, hogy annak az Istennek, mint bírónak a jelenlétébe siessen, akinek a jelenléte elől, mint Mester elől most menekült**. Jegyezzük meg: • ***Azok nem tudják, milyen romlásba futnak bele, akik elfutnak Istentől.*** Jaj nekik, mert elmenekültek előlem. • Amikor a *bűn* a *Jónás*, amely a vihart támasztja, akkor azt így kell a tengerbe vetni; el kell hagynunk, és halálát kell okoznunk, meg kell fojtanunk azt, ami különben pusztulásba és kárhozatba fojtana minket. És ha így alapos bűnbánattal és reformációval a tengerbe vetjük bűneinket, hogy soha többé ne idézzük fel őket, és ne térjünk vissza hozzájuk, akkor Isten megbocsátó irgalmasságával leigázza vétkeinket, és azokat is a tenger mélyére veti, Mik 7:19.

VI. **Jónás tengerbe dobása azonnal véget vetett a viharnak**. A tenger megkapta, amiért jött, és ezért megszűnt perlekedni. **Isten szuverén hatalmának példája, hogy a vihart hamarosan nyugalomra tudja fordítani**, és • kormányzásának igazságossága, hogy ***amikor a nyomorúság céljának megfelel és célját eléri, azonnal megszűnik.*** Isten nem fog örökké perelni, nem fog tovább harcolni velünk, csak amíg meg nem hódolunk és fel nem adjuk az engedetlenséget. Ha mi elfordulunk bűneinktől, ő is hamarosan elfordul haragjától.

VII. **A tengerészek ezúton még inkább megerősödtek abban a hitükben, hogy Jónás Istene az egyetlen igaz Isten** (16. v.): ***Ekkor az emberek nagy félelemmel félték az Urat***, mélységes tisztelet szállta meg őket Izrael Istene iránt, és arra az elhatározásra jutottak, hogy a jövőben csak őt fogják imádni; mert nincs más Isten, aki elpusztíthat, aki megszabadíthat, ilyen módon. • Amikor **látták** *Isten hatalmát, amellyel a vihart támasztotta és lecsillapította*, amikor látták *igazságszolgáltatását Jónáson*, saját szolgáján, és amikor látták *jóságát irántuk, amellyel megmentette őket a pusztulás széléről*, akkor **félték az Urat**, Jer 5,22. • Az iránta való félelmük bizonyítékaként áldozatot mutattak be neki, amikor újra partra szálltak Izrael földjén, és egyelőre fogadalmat tettek, hogy ezt fogják tenni, hálából a megmenekülésükért, és hogy engesztelést szerezzenek lelkükért. --Vagy talán volt még valami a fedélzeten, ami azonnal áldozatul szolgálhatott volna Istennek. --• Vagy pedig az **ima és a dicséret lelki áldozataira** gondolhatnak, amelyekkel Isten jobban megelégszik, mint a szarvakkal és patákkal rendelkező ökör vagy bika áldozatával. Lásd Zsolt 107:2 stb. • Nemcsak akkor kell fogadalmat tennünk, amikor irgalmat, s kegyelmet *kérünk*, hanem, ami sokkal nagylelkűbb, amikor kegyelmet *kaptunk*, mint akik még mélyebben igyekeznek azt meghálálni.

VIII. **Jónás életét végül is egy csoda mentette meg,** és mindezekért még hallani fogunk róla. *Az ítélet közepette Isten megemlékezik a kegyelemről*. Jónás inkább megijed, mint megsérül, nem annyira bűnéért büntetik, mint inkább kötelességére lesz szorítva ezáltal. • Bár menekül az Úr színe elől, és úgy tűnik, hogy a vérbosszuló kezébe esik, Isten mégis még munkát tartogat számára. • Ezért ***az Úr rendel egy nagy halat, hogy elnyelje Jónást (***17. v.), - bálnának nevezi Megváltónk (Mt 12,40), - a bálnák egyik legnagyobb fajtáját, amelyeknek tágabb a torkuk, mint a többinek, és amelyek gyomrában néha páncélos ember holttestét találták meg. • A teremtéstörténet különös figyelmet szentel annak, hogy Isten nagy bálnákat teremtett (1Mózes 1:21), és a leviatánt a vizekben, hogy ott játszadozzon, Zsoltárok 104:26. De Isten munkát talál ennek a leviatánnak, előkészítette, *megszámlálta* (így van szószerint), ***kijelölte*, hogy Jónás befogadója és megszabadítója legyen**. • Figyeljük meg, hogy ***Isten minden teremtmény felett parancsol***, és bármelyiket ráveheti, hogy népének kegyelmi terveit szolgálja, még a tenger halait is, amelyek a legkevésbé sincsenek az ember felügyelete alatt, még a nagy bálnákat is, amelyek egyáltalán nincsenek az ember irányítása alatt. Ez a hal készen állt, készen feküdt a víz alatt, közel a hajóhoz, hogy megóvja Jónást a fenékre süllyedéstől, és megmentse őt élve, bár megérdemelte volna a halált. • ***Álljunk meg, és nézzük az Úrnak ezt a szabadítását***, és csodáljuk **hatalmát**, hogy így meg tudott menteni egy fuldokló embert, és **irgalmát**, hogy így megmentette azt, aki menekült előle, és megsértette őt. • Az Úr kegyelméből történt, hogy Jónás most nem pusztult el. **A hal elnyelte Jónást, de nem azért, hogy felfalja, hanem hogy megvédje.** *Az evőből étek jön ki*; mert Jónás három nap és három éjjel élt és jól volt a hal gyomrában, nem emésztette meg az állat hősége, és nem fulladt meg a levegő hiánya miatt. • Elismerjük, hogy **a természet számára ez lehetetlen volt, de nem a természet Istenének, akinél minden lehetséges**.

Isten azt akarta, hogy Jónás e csodás megmaradásával: 1. **Az isteni kegyelem emlékműve legyen**, hogy bátorítsa azokat, akik vétkeztek és eltávolodtak Istentől, hogy térjenek vissza és térjenek meg. 2. **Sikeres prédikátor legyen Ninivében**; és ez a megmenekülése érdekében tett csoda, ha ennek híre eljut Ninivébe, bizonnyal hozzájárul a sikeréhez. 3. **Krisztus kiválóan jeles előképe**, akit az írások szerint eltemettek és feltámadt (1Kor 15,4) e szerint az írás szerint. Mert *ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a bálna gyomrában, úgy volt az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében,* Mt 12,40. • **Jónás temetése Krisztus temetésének az előképe volt**. Isten készítette el Jónás sírját, így készítette el Krisztusét is, amikor már régen el volt rendelve, hogy a gazdagok közé temessék, Ézs. 53:9. ***Jónás sírja különös,*** új sír volt? Krisztusé is az volt, olyan, amelybe még soha nem fektettek embert. ***Három nap és három éjjel*** volt ott Jónás? Krisztus is hasonlóképpen; de mindkettő ***azért, hogy feltámadjanak, hogy a pogány világnak elhozzák a bűnbánat (megtérés) tanítását***. Jöjjetek, nézzétek a helyet, ahol az feküdt az Úr.

<https://biblehub.com/commentaries/mhcw/jonah/1.htm>

**június 11. Vasárnap délután 1Kor 1,10-17\_: A megosztott korinthusi gyülekezet**

**A skizma (szakadás) gonoszsága és veszélye**

*Thomas Boston, D. D.*

***Thomas Boston: The evil and danger of schism.***

<https://biblehub.com/sermons/auth/boston/the_evil_and_danger_of_schism.htm>

**1Kor 1,10-16**

***10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. 11 Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. 12 Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. 13 Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg? 14 Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust, 15 Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. 16 Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna.***

A korinthusi egyház most vérző sebekben feküdt, melyeket nem ellenségei, hanem saját gyermekei okoztak neki. Az apostol ennek a szétszakadt és megtört egyháznak a gyógyítására fordítja magát ebben a szívhez szóló, egységre való buzdításban. Figyeljük meg -

**I. A FELSZÓLÍTÁST: "*Testvérek***".

1. ***Kedves felszólítás***, amellyel **igyekszik beférkőzni a szeretetükbe**; mert a hűséges lelkészek számára nehéz elérni, hogy az emberek szeretetét megtartsák ott, ahol egyszer a széthúzás belépett.

2. ***Érv az egység mellett***: emlékezteti őket, hogy testvérek; és szégyenletes dolog, ha a testvérek egymás fülét tépik (1Móz 13:8; 1Móz 45:24).

**II. A KÉRLELÉS**: *"Kérlek titeket, az Úr Jézus nevére… "*. Pál a gyülekezet békéjéért kérleli őket, és amint a börtönőrt kérte, (ApCsel 16:28), úgy kéri őket is, hogy ***ne tegyenek kárt magukban***, hanem tegyék le a vitatkozás kardját. És hogy ennek annál nagyobb súlya legyen, ***Krisztus nevét tárja eléjük***. Ez olyan, mintha azt mondta volna -

1. Ha komolyan veszitek az Úr Jézus Krisztusnak, a **Béke Fejedelmének tekintélyét**, aki oly sokszor megparancsolta követőinek az egységet és a testvéri szeretetet, akkor óvakodjatok a széthúzástól.

2. **Mivel szeretitek az Úr Jézust**, mivel szeretitek az Ő tiszteletét és dicsőségét, ne legyenek köztetek széthúzások, mert Krisztus neve szomorúan szenved a ti viszálykodásotok miatt.

**III. A BUZDÍTÁS TÁRGYA.**

1. **Az *elvek* egységére** buzdítja őket, "*hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok";* mert most egyesek egyet kiáltottak, mások mást, mint az a zavaros sokaság (ApCsel 21,34), míg végül néhányan közülük eljutottak oda, hogy tagadják a feltámadást (1Kor 15. kk.).

2. ***Elrettenti őket a skizmáktól***, ami helyesen a szilárd test szétdarabolását jelenti, mintha fát hasítanánk szét. Így az egy korinthusi egyház különböző frakciókra szakadt, egyesek az egyiket, mások a másikat követték; ezért mondja az apostol: "Vajon részekre van-e osztva Krisztus?" Honnan fogsz szerezni egy Krisztust, hogy a te különböző és megosztott pártod élére álljon? E megosztottságok révén, az 1Kor 11:33-ból, úgy tűnik, hogy külön közösségük volt, nem akartak egymással közösségben lenni. Az apostol is testiségnek tartja a megosztottságukat (1Kor 3,3), ahol a "megosztottság" szó helyesen ***különállást*** jelent, ahol az egyik párt az egyik oldalon áll, a másik párt pedig a másik oldalon - ilyen ***széthúzás***, ahol az egyik elválik a másiktól.

3. Arra buzdítja őket, hogy ***hozzák helyre azt, ami már elromlott közöttük ebben a kérdésben, hogy tökéletesen egybeforrjanak***, szemben a vitáikkal és megosztottságukkal. Az eredetiben a szó nagyon hangsúlyos, és azt jelenti -

(1) ***A szétszakadt tagokat újra a helyükre állítani*** (Gal 6:1). Ez a sebészektől kölcsönzött metafora, akik a tagokat vagy ízületeket újra helyreteszik.

(2) Helyreállítani ***abba az állapotba***, amelybe egy személyt vagy dolgot visszaállítanak; és így az egyház tagjai közötti szilárd egységet jelöli, mint egy test egységét; és ehhez hozzáteszi itt ennek az ***egységnek a kötelékeit***, “ugyanazon értelemben”, vagyis ugyanazt a szívet, akaratot és érzelmeket érti, ahogy az *elme* szót vesszük (Róma 7:25), és ugyanazt az ítéletet vagy véleményt a dolgokról. Ha az utóbbit nem is lehet elérni, az elsőt igen.

**IV. A SZAVAKBÓL A KÖVETKEZŐ TANÍTÁSOKAT VONJUK LE:**

1. A skizma az egyházaknak rossz velejárója, amíg ezen a világon vannak.

2. Hogy a hitvallóknak óvakodniuk kell tőle, amennyiben érzékenyen érinti őket a mi Urunk Jézus Krisztus tekintélye és tisztelete.

3. Ahol a skizma bekerül egy egyházba, ott nagy heveskedések, forrongások lesznek, az emberek ellentmondanak egymásnak vallási kérdésekben.

4. Hogy bármennyire is nehéz, mégis meg lehet gyógyítani egy szétszakadt egyházat.

5. Hogy az Egyház minden tagjának kötelessége az Egyház egységére és a skizmák gyógyítására törekedni; és különösen a szétszakadt tagok kötelessége, hogy újra elfoglalják helyüket a testben.

6. Hogy a szakadások, ahogyan a béke minden fia számára fájdalmasak, úgy különösen súlyosak és nyomasztóak a béke evangéliumának hűséges szolgái számára.

(T. Boston, D. D.)

<https://biblehub.com/sermons/auth/boston/the_evil_and_danger_of_schism.htm>

**június 11. Vasárnap délután (MBE) Lk 11,29-32 (Jónás jele elég)**

**Egy szó azokkal, akik jelekre és csodákra várnak**

Charles Haddon Spurgeon, 1869. október 31.

 Lukács 11:29

From: Metropolitan Tabernacle Pulpit Volume 15

***"Ez egy gonosz nemzedék: jelet keresnek." - Lukács xi. 29.***

AZ Ószövetséget olvasva megfigyelhetjük, hogy **az Úr a régi időkben leereszkedően jeleket adott szolgáinak**, amikor úgy látta, hogy az a javukra válik. **Mózes**, amikor elhívták, hogy vállalja el a nagy munkát, hogy kivezesse a választott népet Egyiptomból, és elvezesse őket az ígéret földjére, jelet kapott, amely biztosította őt arról, hogy valóban Istentől van elhívva. A kezét a keblébe dugta, és amikor kivette, leprás volt, fehér, mint a hó; újra beledugta a keblébe, és ismét kivette, és íme, ép volt, mint a másik. Botját a földre vetette, és a bot kígyóvá változott, és amikor a farkánál fogva megfogta, ismét bottá merevedett. Így volt ez **Gedeon** esetében is, amikor parancsot kapott, hogy Izrael midianita elnyomói ellen induljon. Emlékeztek, hogy a gyapjúja nedves lett, amikor körülötte minden száraz volt; és hogy a jel megfordult, és amikor körülötte mindent nedvesség boríott, a gyapjú száraz lett. • A szent emberekben, akiket Isten ilyen kiváltságos jelekben részesített, **volt hit, volt valódi vágy a még nagyobb hitre, és volt készséges engedelmesség Isten iránt**; de **a munka, amelyre az emberek elhívást kaptak, különös, nehéz, sőt emberfeletti volt, és mivel a test csak gyenge volt, Isten végtelen gyengédséggel viseltetett szolgái gyengesége iránt, jeleket és csodákat adott nekik**, hogy ezáltal megerősödjenek. • Kétségtelen, hogy ha ismét szükség lenne jelekre Isten bármelyik szolgája számára, ilyen jeleket adna nekik. **Ha valaha is eljönne az az idő, amikor a keresztények számára nem lenne lehetséges, hogy egyedül hit által járjanak, vagy amikor Isten tiszteletére inkább az szolgálna, ha bizalmukat csodák és jelek segítenék némileg, akkor Isten ismét letérne a szokásos útról, és az ő népe csodálatos pecséteket kapna.** Ha teljesen lehetetlen lenne, hogy az aggódó és igazán bűnbánó lélek jel nélkül megnyugvást találjon, akkor hiszem, hogy a szükséges jelet megadná az Úr; • bár azt is hiszem, hogy **az evangéliumi rendtartás alatt egyáltalán nincs szükség ilyesmire**, hiszen az olyannyira gazdag a legegyértelműbb bizonyítékokkal, hogy többet hozzátenni annyi lenne, mint gyertyát tartani a naphoz, vagy vizet önteni az óceánba.

 Ezen első megjegyzéshez tegyük hozzá, **hogy adattak már jelek, és azok mégsem váltottak ki hitet azokban, akik látták őket;** és nincs szükségszerű összefüggés a jelek látása és annak elhívése között, amit a jelek tanúsítanak. **Izrael a pusztában nagy csodákat látott**, amelyeket az Úr, az ő Istenük tett, és mégis elpusztult a hitetlenségben. **A fáraó** még figyelemre méltóbb példa - milyen jeleket és csodákat tett Isten Zoán mezején! hogyan vált vérré a Nílus, és egész Egyiptomot sírás töltötte el! Az Úr a föld porát tetűvé változtatta, a hamut pedig újabb csapásokká. Békákat hozott fel a kamráikba, és sáskák emésztették fel a földjeiket. Délben elsötétítette az eget, és olyan jégesőt zúdított rájuk, amilyet még soha nem látott az ország: súlyos marhavész esett jószágukra, és halál elsőszülöttjeikre; de mindaz a csoda, amit Isten művelt, nem lágyította meg a fáraó szívét, és bár egy ideig reszketett, de ismét megacélozta magát Izrael Istene ellen, és azt mondta: "Ki az Úr, hogy engedelmeskedjem a szavának?". " Hallgatóim, ha nem hisztek Mózesnek és a prófétáknak, ha nem hisztek Jézus Krisztusban azon bizonyságtételek alapján, amelyek már előttetek vannak, úgy akkor sem hinnétek, ha valaki feltámadna a halálból, vagy ha Egyiptom összes csapása tízszeres dühvel ismétlődne meg rajtatok. ***Nincs szükségszerű összefüggés a csodák látása és az Istenben való hit között, mert a fáraó esetéből és sok más esetből világosan megtanuljuk, hogy bármilyen csodás erő megnyilvánulása akár az ítélet, akár a kegyelem terén, nem szül hitet a hitetlen szívekben.***

 Ma délelőtt egy **sajátos embercsoporttal** szeretnék foglalkozni, amely még mindig nagyon gyakori közöttünk, és rendkívül gyakori minden olyan gyülekezetben, ahol az evangéliumot hűségesen hirdetik. Először is ***megpróbálom leírni (jellemezni) őket***, és aztán ***foglalkozom is velük***, ahogy Isten megsegít ebben.

I.

Először is tehát a figyelmeteket kérem, miközben **LEÍROM (JELLEMZEM) AZOKAT AZ EMBEREKET**, akik gonosz nemzedéket képeznek, akik jelet keresnek. Sok olyan egyén van közöttünk, akik tudatában vannak annak, hogy bűnösök, és olyan mértékben tudatában vannak bűnösségüknek, hogy nagyon nyugtalanok állapotukkal kapcsolatban. Világosan látják, hogy a bűnt a Nagy Bíró meg fogja büntetni, és nagyon félnek az eljövendő haragtól. Ráadásul aggódva vágynak arra, hogy üdvösséget találjanak; és mivel már régóta hallgatják az evangéliumot, nem tudatlanok az üdvösség útját illetően, hogy milyen módon lehet üdvösséget szerezni. Az evangéliumot betű szerint a legnagyobb mértékben értik. Nem hitetlenek az evangélium egyetlen tanításában sem; elfogadják Krisztus istenségét; hiszik, hogy ő valóban Isten Fia; hiszik, hogy meghalt a kereszten, és engesztelést ajánlott fel a bűnért. Ráadásul tudják, hogy ez az engesztelés hatékony a vétkek eltörlésére, és meg vannak győződve arról, hogy ha részesülnének benne, az elmosná bűneiket, és lelki békét adna nekik. Azt fogjátok mondani nekem: "Mindezek ismeretében természetesen Krisztusban hívők". Nem; nem azok. Nagyon reménykedünk bennük, ugyanakkor nagyon aggódunk miattuk. ***Nem hívők, mert szándékosan kitartanak amellett, hogy valamilyen jeles csodát követelnek*** magukban vagy maguk körül, mielőtt személyesen az Úr Jézusba vetnék bizalmukat. Miután tanítást nyertek mindarról, amit tanítottak nekik, és elfogadják igazságnak mindazt, amit elfogadnak, a logikus következtetés az lenne, hogy ők Krisztusban bíznak, és üdvözültek. De bármennyire is logikátlan az állapotuk, mégis hitetlenek maradnak, noha mindezzel a hittel körül vannak vével. És ***azzal indokolják, hogy hitetlenségükben maradnak, hogy ha ezt éreznék, vagy ha azt látnák, vagy ha ez történne, vagy ha valami más csodás dolog történne, akkor hinnének Jézusban, de addig nem.***

 **Különböző követeléseket támasztanak**. Vannak olyanok, és ezek általában a legműveletlenebbek, akik ***azt várják, hogy*** ***figyelemre méltó álmokat tapasztaljanak,*** ***vagy különleges látomásokat lássanak***. Néha megdöbbenek azon, hogy népünk körében még mindig él az a felfogás, hogy egy bizonyos fajta **álom**, különösen, ha többször is megismétlődik, és ha olyan élénk, hogy hosszú ideig megmarad a képzeletben, az isteni kegyelem jele. Semmi sem lehet ennél durvább hamisság, semmi sem lehet ennél alaptalanabb, még egy ányéknyi bizonyíték sincs, ami ezt alátámaszthatná. És mégis sokan azt képzelik, hogy ha [akarom mondani, ők olyan erős emésztési zavaroktól szenvednek, hogy] az alvásukat heves álmok rontják meg, akkor bízhatnak Jézus Krisztusban. Ez az elképzelés annyira abszurd, hogy ha értelmes emberek elé tárnák, kinevetnék azt, és mégis sokakat ismertem, akik ennek a téveszmének a rabjai voltak és még mindig azok. • Nem is olyan régen, miután egy távoli vidéki faluban prédikáltam, lelki tanácsadásért fordult hozzám egy asszony, aki egy sürgős levélben sokkal nagyobb bölcsességet tulajdonított nekem, mint amilyennel én valaha is rendelkeztem. Kíváncsi voltam, mi lehetett a lelki nehézsége, és amikor elmentem a házához, nagyon betegnek találtam. Szomorúan tapasztaltam, hogy egy olyan babona áldozata lett, amelyben, attól tartok, a lelkésze vigaszt látott, és így megerősítette őt benne. Komolyan közölte velem, hogy éjjel látott valamit az ágya alján állni; remélte, hogy a mi áldott Urunk az, de nem látta a fejét; mivel én olyan sokat tudok a lelki dolgokról, meg tudnám-e mondani neki, hogy ki az? Azt mondtam, azt hiszem, hogy bizonyára felakasztotta a ruháját az ágya alján lévő falra egy fogasra, és a sötétben összetévesztette azt egy jelenéssel. Ez persze nem elégítette ki őt; a megítélésében azonnal egy nagyon is testi gondolkodású ember szintjére kerültem, szinte gúnyolódó szintre, de nem tehettem mást, nem szórakozhattam ilyen nevetséges babonával; kénytelen voltam megmondani neki, hogy az egész badarság, hogy azért reméli az üdvösséget, mert olyan ostoba, hogy azt képzeli, hogy testi szemmel látta Jézust, mert a megváltó látvány lelki volt. Arra a kérdésre, hogy a feltételezett jelenésnek van-e feje vagy nincs, azt mondtam neki, hogy **ha csak a saját fejét és szívét használná Isten igéje feletti elmélkedésre, akkor sokkal reményteljesebb állapotban lenne.** • Lehet, hogy voltak álmok - nem tagadom -, mert furcsább dolgok is történtek már -, lehettek álmok, sőt jelenések is, amelyek felkeltették a lelkiismeretet, és így a lelki élet kezdetéhez vezettek, néhány ritka esetben, amikor Isten különösen akart beavatkozni, de hogy ezeket várni kell, és hogy ezekre számítani kell, az olyan távol áll az igazságtól, mint a kelet a nyugattól. Mi lenne, ha látnátok valamit, vagy álmodnátok valamit, - mit **bizonyítana** ez? Semmit sem bizonyítana, csak azt, hogy rossz egészségi állapotban vagytok, és hogy a képzeletetek betegesen aktív. Tegyétek félre az ilyen dolgokat, ezek a vademberek és hottentották babonái, de a tizenkilencedik századi keresztényeknek nem valók. Nem azért említem ezeket, mert azt hiszem, hogy bármelyikőtök is beleesett volna, hanem azért, hogy mindig nagyon szigorúan kezeljétek őket, bárhol is találkoztok velük. **Ezek olyan babonák, amelyeket a keresztény embereknek nem szabad eltűrniük; mégis vannak olyanok, akik valójában nem akarják elhinni Krisztus egyszerű evangéliumát, hacsak nem lehet hozzá csatolni valami ehhez hasonló abszurditást. Isten szabadítson meg titeket az ilyen hitetlenségtől.**

 Másokkal is találkoztunk, ***akik azt gondolják, hogy ahhoz, hogy üdvözüljenek, valami nagyon különös fizikai érzést kell érezniük***. Nos, hogy az öröm és a lelki béke, valamint az evangélium felfedezése, amikor először hat az elmére, a szellemi érzelmek ereje által rendkívüli érzéseket válthat ki a testben, ezt nem kétlem; de kérlek benneteket, ne feledjétek, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmének semmi köze az idegekhez, az izmokhoz, az inakhoz és a testben látható és érezhető dolgokhoz; a kegyelem működése szellemi, lelki mű. Kedves hallgatóim, sohasem szabad azt hinnetek, hogy amikor a szívről beszélünk, akkor arra a bennünk lévő központi szervre gondolunk, amelyből a vér kering; nem gondolunk semmire, aminek köze van ehhez a testi szervezethez: a Szentlélek munkája az elmével, az érzelmekkel, a lélekkel, a szellemmel foglalkozik, és az ő munkája teljesen szellemi. Isten óvjon attól, hogy bármilyen fizikai munkát, vagy az idegek és inak furcsa érintését keressétek, ahogyan egyesek beszéltek, mások pedig keresték. **Nem szabad fizikai torzulásokat vagy érzéseket próbaként az Úr elé állítani, és azt mondani, hogy másképp nem hiszel benne**.

 Remélem, hogy ezek ritka esetek, de nagyon gyakori esetekben találkoztam olyan emberekkel, ***akik nem akarnak hinni Jézus Krisztusban lelkük üdvösségére, mert nem érezték magukat elég nyomorultul***. Olvastak bizonyos könyvekben szent emberekről, akik, amikor Megváltót kerestek, darabokra törtek a törvény súlyos kalapácsa alatt. Ilyen életrajzokhoz fordulnak, és azt találják, hogy az illető személyek Jób könyvéhez vagy Jeremiás Siralmai szavaihoz hasonló nyelvezetet használnak. Ezek pedig jó és szent emberek voltak, és az út, amelyen Krisztushoz lettek vezetve, sok láb által kitaposott út volt, de ezek az emberek azt mondják: "Hacsak nem érzem én is ezt így át, hacsak nem leszek kétségbeesésbe vezetve, ha nem lesznek öngyilkossági kísértéseim, hacsak nem válok annyira csüggedtté, hogy jobban illenék egy elmegyógyintézetbe, mint a saját családomba, akkor nem hihetek Jézus Krisztusban." Ah! szegény elmebeteg, a nyomorúságra vágyni, és a saját nyomorúságodat, sőt a saját hitetlen és gonosz gondolataidat Istenről egyfajta előkészületnek tenni, a Jézus Krisztusba vetett hithez! Ez a legőrültebb gonoszság, és mégis sokan, nagyon sokan, nagyon sokan kitartanak a hitetlenségben, mert azt hiszik, hogy még nem elég nyomorultak.

 **A másik végletbe szaladva, találkoztam olyanokkal, *akik egyszerűen azért nem akartak bízni Krisztusban, mert nem voltak elég boldogok***. Hallottak a keresztények örömeiről és a békességről, amely, mint egy folyó, örökké tart, és azt mondták: "Ha ezt a békességet megkaphatnám, ha ez a mélységes nyugalom uralkodna a lelkemben, akkor tudnék hinni." •Mintha azt mondanák: "Ha látnám a búzát teljes egészében megnőni a lelkem mezején, *akkor* elkezdenék vetni." Pedig a vetésnek meg kell előznie az aratást. "Ha a virágot látnám magamban teljes szépségében és virágzásában, akkor elkezdeném elültetni a virágpalántát"; holott a gyökérnek mindig meg kell előznie a virágot. •A lelki béke a hit eredménye, de ők azt követelik, hogy a hit eredményét előbb kapják meg, minthogy a hitet gyakorolnák; finoman szólva, Istenhez jönnek, és a bért kérik, mielőtt a munkát elkezdenék; békét követelnek, mielőtt hinni akarnának. • Higgyétek el nekem, ha valaki közületek így cselekszik szándékosan és furcsán, ne higgyétek, hogy Isten ezért el fog térni bölcs eljárásától, hogy kielégítse szeszélyeiteket. Ah! nem; ti megkísérthetitek az Urat, de őt senki sem kísérti meg. Micsoda ostobaság ez, és mégis, amilyen ostobaság, olyan gyakori ez mindenfelől!

 Találkoztam olyanokkal, **akik nem akartak hinni Krisztusban, mert nem tudtak ékesszólóan imádkozni.** "Ó", mondták, "ha úgy tudnék imádkozni, mint x. y., akit a legnagyobb örömmel hallgattunk az imaórán, akkor bízhatnék Krisztusban, és lenne remény számomra!". • Nos, a folyékony imádkozás néha csak a szónoki adottságok eredménye, és ha addig nem hiszel Krisztusban, amíg nem kapsz szónoki adottságokat, akkor milyen ostoba vagy, ha kizárod magad a mennyből, mert nem tudsz szónokot játszani; és mivel nem tudsz prédikátor lenni, megtagadod, hogy szent legyél! •Igaz, hogy az imában való folyékonyság is lehet a kegyesség nagy mélységének az eredménye, de te fonákul a jámborság nagy mélységét várod el, mielőtt még a kegyelem kezdete is meglenne a lelkedben. Mielőtt bizalmadat Krisztusba vetnéd, és csecsemő lennél az ő családjában, azt állítod, hogy hat láb magas embernek kell lenned; - mielőtt megtanulnád a kánaáni nyelv "A B C"-jét, kijelented, hogy képesnek kell lenned a legnehezebb szótagjait kiejteni, és a legnehezebb mondatait elszavalni. • Azt, ami gyakran évekig tartó gyakorlás és a mély, magányos szemlélődés hosszú szokásának eredménye, elvárod, hogy abba azonnal beleugorj, különben megtagadod üdvösségedet! Ó, őrület, milyen magasra nem akarsz felkapaszkodni!

 Ismertem másokat, ***akiknek pontosan úgy kell érezniük, ahogyan egyes kiemelkedő szentek éreztek sok évvel megtérésük után, különben nem hihetik, hogy üdvözültek***. Lenyúlnak valamely szent ember életéhez, aki hosszú évekig tartó önmegtagadással uralkodott szenvedélyein, aki Isten közelébe jutott, és akinek élete a mennyei élet volt a földön, - és lélekben megfogadják: "Pontosan olyan kell lennem, mint ez az ember - mondják -, különben nem hihetek Jézusban". •Valójában azt mondják a Mennyei Orvosnak: "Beteg vagyok és kész vagyok meghalni, de, Jó Orvos, azonnal és helyben olyan erőssé kell tenned engem, mint Sámson, különben nem fogadom el a te gyógyszeredet"; mintha a lélek tökéletes lelki gyógyítása nem lenne a kegyelem egész életen át tartó munkája. Azt várják, hogy egy pillanat alatt tökéletessé váljanak, különben nem bíznak az örökké hűséges Megváltóban. •Ők kora tavasszal várják az ősz érett gyümölcseit, és ha valaha is csak egy rügyet vagy virágot teremnek, akkor a teljes érett gyümölcsöt kell megkapniuk, különben nem hisznek. • Nos, ez csodálatos, és valóban, ha van valami csodálatos a földön Isten irgalmasságán kívül, akkor az az emberek perverzitása az, és az a különös mód, ahogyan a hitetlenség szemtelenül fel meri állítani egyik követelését a másik után, mint mentséget az Úr Jézus Krisztus elutasítására.

 Ezzel a rosszasággal máskor is találkoztunk már kissé leírhatatlan formában. ***"Uram - mondja az ifjú megtérő -, azt mondod nekem, hogy ha egyszerűen Jézusba vetem a bizalmamat, akkor üdvözülök; de nem nagy titok-e az üdvösség?".*** A mi válaszunk őszintén ez kell legyen: "Kétségtelenül az". Nos, ***akkor elhatározzák, hogy megvárják, amíg valami különös érzés, valami titokzatos jelenség tárgyává válnak önmagukban***. Nem tagadható, hogy a Szentlélek kegyelmi munkája a lélekben a legnagyobb misztérium, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az egyik legnagyobb egyszerűség. • **A római egyház misztériumai** látszatmisztériumok, melyeket az igazságra vetett fátyol tesz sötétté; varázsigéi, kellékei, előadásai és idegen nyelvhasználata által az egyszerűség mimikai misztériummá sötétül; mert ami valójában benne van, az egy egyszerű hazugság, melyen a gondolkodó emberek csak nevetni tudnak. Ez egy olyan fajta misztérium, amelyről az evangélium semmit sem tud. •**Az újjászületés misztériumai** nem mesterségesek, hanem természetesek. • Márpedig **a világ minden természetes misztériuma más szempontból nézve tiszta egyszerűség.** • **A fény**, tudjuk, hogy mi az, minden nap látjuk; ez a legnagyobb minden misztérium közül, gyakorlatilag mégis a legáltalánosabb minden egyszerűség közül. Amikor a nap szétoszlatja a sötétséget, nincs benne semmi rejtély; vagy amikor meggyújtunk egy gyertyát, nincs szükség csodálkozásra. A fény csodálatos misztérium, mégis, hogy megszerezzük, a legkevésbé művelteknek sem kell iskolába járniuk. • **Az elektromos távíró** gyakorlatilag, mint mindennapi használati tárgy, annyira leegyszerűsödött, hogy egy fiú is szolgálhat a műszerrel, és mégis rejtély marad, és mindig is az marad. •**Értsétek meg, hogy ilyen az újjászületés misztériuma**. Annyira titokzatos, hogy senki sem tudja megmagyarázni, de annyira egyszerű, hogy mindenki, aki hisz Krisztusban, már megtapasztalta; annyira titokzatos, hogy ha a legtanulságosabb kötetek íródnának a meghatározására, a világ összes írója elbukna a definícióban, de olyan egyszerű, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az Istentől született. Semmi rejtélyes nincs benne, akartam mondani, a "*rejtély*" szó *mesterséges* értelmében. • **Az egyetlen misztérium a Szentlélek működésében rejlik**, akinek az eljövetelét és távozását nem tudjuk felfogni. **Ha hiszel, akkor megérezted a misztériumot. Ha bízol Jézusban, birtokában vagy a misztériumnak**. *Minden, amit az újjászületés jelent, minden, ami a Szentlélek munkájába van csomagolva, valójában minden léleké, aki Jézus Krisztusban és csakis benne hisz.* • De én tudom, mi az, hogy ti elmentek Abanához és Pharparhoz, a damaszkuszi folyókhoz, de nem jöttök Krisztus véréhez, hogy megmosakodjatok és megtisztuljatok. Azt mondjátok: "Azt hittem, hogy biztosan eljön, és a kezét a hely fölé heyezi, és segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és így gyógyítja meg a kiütést", de nem tudjátok elfogadni az egyszerű, egyszerűségében oly nagyszerű szót: **"Higgyetek és éljetek".** • ***A legtöbb ember éppen az egyszerűsége miatt utasítja el az evangéliumot.*** Jeleket és csodákat követelnek még mindig, valami mesterségesen titokzatosra vágyik még mindig a lelkük, de a hit magasztos misztériumának meztelen nagyságát nem képesek felfogni. Bolondságuk elég világos minden ember számára, akinek szeme van.

 Tehát most elétek tártam s ismertettem a jellemet. És ha valaki ma reggel úgy érezte, hogy őt ábrázoltam, remélem, hogy felkészíti a szívét arra, ami most következik, és hajlandó lesz befogadni Mesterem szavát.

II.

Másodszor, most **megmutatom az ilyen viselkedés esztelenségét**. Kedves barátom, kézen foglak, és az arcodba nézek, aggódva kívánva, ahogy valóban vágyom rá, hogy még ma reggel üdvözülj. Egy jelet keresel, ezek közül az általam leírtak közül egyet, vagy valami mást. • **Olyasmit kerestek, ami teljesen felesleges. Miért akarsz jelet?** Azt mondjátok, ***Isten szeretetének jelét akarjátok.* Isten irántatok való szeretetének milyen jelét akarhatjátok, most, hogy odaadta az ő egyszülött Fiát,** hogy először a földön éljen, majd a végsőkig szenvedve meghaljon, az igazat az igazságtalanokért, "hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"? Elpirulok értetek, hogy Isten szeretetének bármilyen jelét kérdezitek, miközben **Jézus Krisztus előttetek van**! Mert itt olyan szeretet van, amilyennel semmi más nem érhet fel. • ***Miért akarsz jelet?*** “Hát, - mondjátok -, hogy kinyilvánuljon, hogy van kegyelem számotokra”. ***Hogyan van erre szükséged?*** Már **maga a tény, hogy életben vagytok, mutatja, hogy Isten mennyire irgalmas!** Ha irgalmatlan lenne, már régen kivágott volna téged, hiszen mi más vagy te, mint aki foglalja a földet hiába, akinek a szíve tele van gonosz tervekkel, és aki ebben a pillanatban is ellenségeskedik vele? Tudom, hogy ilyen vagy, különben nem lenne olyan nehéz téged a hitre vezetni! Mégis megkímélt téged az ő kegyelme. Hát nem elég bizonyíték ez? • Ráadásul **az evangéliumot hirdetik nektek.** Azt mondják nektek, hogy "aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül". ***Jó Istennek kell lennie annak, aki hagyja, hogy ilyen evangéliumot halljatok,*** és aki arra kér engem, hogy kérlelve kérjelek titeket, mintha Krisztus kérne általam, hogy ragaszkodjatok hozzá. Hiszen **maga az evangélium a legnagyobb jel és csoda**. Mit akarsz ennél többet? • "**Ó," mondjátok, "meg tud-e menteni az evangélium?"** Kedves barátom, neked nem kell semmilyen jel, ami ezt bizonyítja: neked **ott vannak a saját rokonaid, a saját fiaid és lányaid, akik üdvözültek.** Te vagy a tanúja annak, hogy mit tett értük a kegyelem; mi más bizonyítékra van szükséged? Emlékezz szentéletű édesanyád haldokló ágyára, emlékezz testvéred vagy megtért gyermeked örömteli távozására. **Nyilvánvaló, hogy a kegyelem csodákat tett velük**. Mi mást óhajtasz, még, hogy meggyőzzön téged? • Jegyezd meg, ha nem hinnéd, hogy Jézus az Isten Fia, ha nem hinnéd, hogy az ő vére képes megtisztítani a bűntől, talán másképp beszélnék veled; de te mindezt hiszed, és ezért azt mondom, minden ésszerűség nevében, *mi késztet arra, hogy nagyobb jelet kérj, mint amilyeneket Isten már adott neked*? Teljesen felesleges dolgokat keresel.

 Úgyszintén **Haszontalan** **jeleket kérsz**. Milyen bizonyíték lehet most például a puszta lelki lehangoltság? Nyomorultnak akarjátok magatokat érezni: de mondjátok, mi bizonyítéka lenne ez az üdvösségeteknek? Úgy tűnik nekem, hogy olyanok vagytok, mint az az ember, aki azt mondaná, hogy megragadna egy kötelet, ha ennyi ölnyivel mélyebbre süllyedhetne az óceánban; vagy hogy igénybe venne egy gyógyszertárat, ha a betegsége ennyivel rosszabb lenne. Milyen különös, hogy egy értelmes ember így beszél! **A kétségbeesés nem segít a hiten. A bűnös kétségek nem segíthetnek Krisztushoz; a leghatásosabban távol tarthatnak tőle.**

*"Minek ezek a félelmek, szegény reszkető bűnös!*

*Miért azok a szorongó, komor félelmek?*

*Kétségek és félelmek soha nem menthetnek meg téged,*

*Az életet sohasem könnyekkel nyerheted el;*

*'A hit az, mely a lelket Krisztushoz édesgeti.*

*A könnyek, bár folyóként folynak,*

*Egyetlen bűnt sem tudnak eltörölni;*

*Jézus könnyei sem használnának neked...*

***Egyedül a vér segíthet neked;***

*Repülj Jézushoz! Az ő ölelésében életet találsz."*

**"Ó," de azt mondod, "arra vágynám, hogy eksztatikus örömöt érezzek;"** De ha megnyernéd is, hogyan segíthetne ez abban, hogy higgyél Krisztusban? Lehet, hogy az örömöd nem több, mint amit a világiak éreznek, amikor a vagyonuk gyarapodik, lehet, hogy puszta izgalomból fakad, lehet, hogy mindez hazugságon alapul, és az örömöd lehet, hogy a kárhozatod lesz. **Ó ember, Krisztus méltó a bizalomra, de a te örömöd és bánatod nem méltó a bizalomra**. Lehetnek jók, vagy lehetnek rosszak, lehetnek reménykeltőek vagy lehetnek csalóak. Miért nézel rájuk, vagy miért keresel más alapot, mint amit Isten rakott? Érzéseid szeszélyes dolgok. Higgy és élj!

 És nem keresed-e úgyszintén a **legésszerűtlenebb** dolgokat? **Jelet kérni Istentől, amikor szavát adja, számomra minden ésszerűségen kívülinek tűnik.** *Koldus* vagy, ne feledd, és van egy régi közmondásunk, hogy a koldusok nem válogathatnak; mindenekelőtt, hogy merészel egy koldus jelet követelni, mielőtt alamizsnát kap? Sétálok az utcán, és megszólít egy éhes ember, és ha egy kenyeret kínálok neki, vajon vissza kell azt utasítsa, hacsak nem repülök a levegőben, vagy nem segítek neki egy követ kenyérré változtatni? " "Hagyja éhen halni az embert, uram" - mondjátok - "ha olyan ésszerűtlen, hogy jelet követel". Pedig ez pont olyan, mint ti: nem fogadjátok el a kegyelmet, amelyet az evangélium szabadon felajánl nektek, amelyet Isten még parancsol is nektek, hogy fogadjátok el - nem fogadjátok el, hacsak nem történik bennetek valami meghökkentő jel vagy csoda.

 Hadd mutatkozzék meg még inkább a ti ostobaságotok, amikor emlékeztetlek benneteket, hogy **Istentől meg nem ígért** jeleket kértek. Isten megígérte, hogy mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, élni fog; megígérte, hogy meghallgatja az imát; de soha nem ígérte meg, hogy bárkinek is jelet vagy csodát adjon közületek; és mégis **olyan jelet kérsz tőle, amit soha nem ígért, másrészt viszont nem mered kérni tőle, hogy örök életet adjon neked, amit megígért. Ez valóban bolondság!**

 Néhányan közületek **káros** jeleket keresnek. A léleknek az a lehangoltsága, amelyről egyesek azt gondolják, hogy olyan bátorító lenne számukra, egyenesen bűnös; és hogyan kérhetnék én bűnös dolgot Istentől? Zavart lenni a lelkemben, olyan lehangoltnak és mélabúsnak lenni, hogy magamat és egész házam népét nyomorulttá teszem - jó dolog ez? Ez nagy bűn Isten ellen; és kérjem én Istentől, hogy adja meg nekem ezt a jelet, hogy segítsen nekem hinni? Öngyilkossági gondolatok! De hiszen, testvéreim, ezek szörnyűek, nem szabad megengedni őket; gyilkosság van bennük; aki csak gondol is rájuk, máris gyilkosságot követett el a szívében; és ezek a szörnyű, ezek az ördögi dolgok segítenek-e benneteket abban, hogy higgyetek? Hiszen, ezek csak a pokolba kergetnének, hogyan segíthetnének a mennybe? Azt kéritek, ami a vesztetekre lenne. Skorpiót kérsz, követ kérsz, kígyót kérsz, és aztán azt hiszed, hogy mindezen gonosz dolgok után alkalmasabb lennél arra, hogy az isteni áldás kenyerét megkapd. Bízom benne, hogy Isten megtagadja tőled azt, amit ilyen ostobán kérsz. Ó, elégedjetek meg azzal, hogy szelídebb úton vezetnek benneteket; legyetek hajlandók arra, hogy a lágy déli szél Krisztushoz fújjon - ne kérjetek viharokat. Elégedjetek meg azzal, hogy a szeretet zsinórjai és az emberi kötelékek vonjanak - ne kérjetek ostorokat és láncokat. Ne a Sínai mennydörgései és villámai után kutassatok; elégedjetek meg a Golgota galambbúgásával.

*"Halljátok Jézus hívó hangját!*

*'Jöjj, te megterhelt, jöjj hozzám!*

*Nyugalmat és békességet ajánlok,*

*Pihenés, szegény fáradozó, neked;*

*Vedd magadhoz az üdvösséget,*

*Vedd most, és légy boldog.'*

*Az életet egyedül Jézusban találod meg,*

*Csak ott kínálják neked...*

*Felajánlva ár és pénz nélkül,*

*Isten ajándéka, melyet ingyen küldött;*

*Fogadd el az üdvösséget,*

*Fogadd el most, és légy boldog."*

 Ne feledjétek, kedves hallgatóim, hogy néhányan közületek, akik nem hisznek, **olyan jeleket keresnek, amelyeket mások soha nem kaptak**. Hadd mondjak egy-két példát. Ott állt ***a tékozló fiú***, aki a disznókat etette, és olyan éhes volt, hogy legszívesebben megtöltötte volna a hasát a csuhéval; átfutott az agyán a gondolat: "Felkelek, és elmegyek apámhoz". Milyen jelet kapott? Elindult, hogy megkeresse apja arcát. Mondom, milyen jelet kapott? Miféle jel adatott neki? Úgy tűnik, még csak meghívót sem küldtek, de ő kereste az apját, és megbocsátást talált. •Vegyünk egy másik esetet. Krisztus a kereső lelkeket az ***özvegyasszonyhoz*** hasonlította, aki az igazságtalan bíró segítségét kérte. Hozzá kiáltott, addig kiáltott hozzá, amíg el nem nyerte a perét; de milyen jele volt? Ha volt is jele, az mind negatív volt, mind az ellenkező oldalról jött, mégis továbbment. •Nézzétek meg ***a kánaáni asszonyt.*** Azt kívánta, hogy a lánya meggyógyuljon. Milyen jelet kapott? Krisztus azt mondta: "Nem illik elvenni a gyermekek kenyerét, és a kutyák elé vetni." Segítő jel helyett egy kemény szó volt, amely elkedvetlenítette, mégis megnyerte a pert. És ti, hallgatóim, miért nem, miért nem? •A **szegény asszonynak, aki a sokaságban megérintette Krisztus ruhájának szegélyét**, milyen jele volt, hogy Krisztus segíteni akar rajta? A saját őszinte, erős vágya és a Jézusba vetett hite volt az, ami miatt megérintette a Mester ruháját, amelyből az erő származott. Ne várd tehát, hogy jeleket kapjál, amikor másoknak sem kaptak, hanem tedd azt, amit mások tettek, és elnyered a hasonló áldást.

III.

Most még néhány percet kérek, és a ti nagyon komoly figyelmeteket, miközben most **leleplezem s közszemlére állítom a ti bűneiteket,** a ti súlyos bűneiteket.

 Kedves hallgatóim, először is, **hazuggá teszitek Istent.** Nem ez-e a Szentlélek bizonyságtétele: "Aki nem hisz, hazuggá tette Istent"? •Hogyan bánunk mi a **Marssal**? Ha mondanak nekünk valamit róla, azt mondjuk. "Kételkedem benne"; több bizonyítékot akarunk. • Nos, meggyőződésem, hogy sokan közületek még engem is tisztelnek annyira, hogy ha én állítanék valamit, azt minden további bizonyíték nélkül elfogadnátok; de itt van az örökkévaló Isten, aki kijelenti, hogy aki bízik az ő Fiában, az üdvözül, és ti gyakorlatilag hazudtok neki; mert ha hinnétek, amit ő tanúsít, mivel üdvözülni akartok, biztosan bíznátok a Fiában; de ti gyakorlatilag azt mondjátok: "Nem hisszük, nem hisszük el; több bizonyítékot akarunk, jelet és csodát akarunk. Istent hazuggá teszitek.

 Továbbá **megsértitek Isten szuverenitását.** Neki joga van jeleket adni vagy nem adni, ahogy akarja, de ti, úgymond, azt mondjátok: "Adj nekem jelet, különben elkárhozom. Nem kapom meg a kegyelmedet, ha nem kaphatom meg a magam módján; nagy Isten, nem üdvözülök, ha nem érezhetem úgy, ahogyan én akarom érezni. Van egy szeszélyes elgondolásom, hogy a kegyelem műve hogyan fog végbemenni; és ha nem úgy indul a dolog, ahogy én gondolom a legjobbnak, akkor inkább a pokolban vetem meg az ágyamat, minthogy elfogadjam a te Fiadat." • Azt mondod most, hogy “túl kemény veled a predicator”? Ó, a szeretet az, ami keménnyl tesz engem! Valójában ti vagytok azok, akik keményen bántok Istennel és keményen bántok a saját lelketekkel. Ó, dobjátok el ezt az átkozott büszkeségeteket, csókoljátok meg a Ő kinyújtott ezüst-jogarát, és mondjátok: "Uram, ments meg engem, ahogyan akarod. Én hiszek, segíts az én hitetlenségemen."

 Meg kell mondanom nektek, mi több, **a bálványimádó szerepét játsszátok**. Mit tesz egy bálványimádó? Azt mondja: "Nem tudok hinni egy láthatatlan Istenben; kell egy aranyborjú vagy egy kép, amelyet a szememmel láthatok, és a kezemmel megérinthetek." Ti is ugyanezt mondjátok. Nem tudsz Isten puszta szavára alapozni, olyasmit követelsz, amit érezhetsz, amit láthatsz. Ez merő bálványimádás. Nem látjátok ezt? Saját érzéseiteket és érzelmeiket, vagy furcsa benyomásaitokat méltóbbá teszitek a bizalomra, mint akár magát Istent: bálványokká teszitek őket, és Isten helyére állítjátok őket. Amennyire csak tudjátok, alábecsülitek az Istenséget. Ó, reszkessetek egy ilyen bűntett láttán!

 Nem látjátok-e továbbá, hogy **megfeszítitek a Megváltót**? Azok, akik a kezét a fára szegezték, nem voltak nagyobb bűnösök, bármennyire is nagyok voltak, mint ti, akik azt mondjátok neki: *"Vérző Megváltó, hiszem, hogy meghaltál a kereszten; hiszem, hogy a te véred megtisztíthatja a bűnt, de nem bízom benned, hogy megteszed; nem bízom benned; nem tudok bízni, nem akarok bízni benned. Bízom a férjemben, de nem bízhatok a Megváltómban; bízom a gyermekemben, de nem bízhatok az Istenemben; bízom a lelkészemben, de nem bízhatok az Isten Fiában, aki a legmagasabb egekbe emelkedett*." Mi más ez, mint keresztre feszítés – hisz így úgy bánsz vele, ahogy csak egy kutyával bánnak. Nem tudom, mi lehet ennél rosszabb. A szögek a kezében sem okozhattak nagyobb kegyetlenséget, mint ez a bizalmatlanság az ő mélységes szeretetével és isteni hatalmával szemben.

"Ah - mondja valaki -, én nem ezt akarom; de látni akarom a Szentlélek munkáját a lelkemben". Ah, akkor egy másik vádat kell felhoznom ellened - **a Szentlélek munkájában akarsz bízni, ahelyett, hogy Jézus Krisztus munkájában bíznál.** Nos, ***az egész Bibliában nincs olyan szöveg, amely azt mondaná, hogy a Szentlélek munkáját tegyük bizalmunk alapjává.*** Sehol sincs úgy megemlítve, mint a bűnös bizalmának alapja; egészen más helyet foglal el. ***Ha megpróbálod a Szentlélek munkáját a Krisztus munkájának helyére tenni, akkor megszomorítod a Szentlelket***; mert a legutolsó dolog, amit a Szentlélek valaha is tenne, hogy Isten Bárányát kiszorítsa. ***Az ő hivatala és küldetése Krisztus dicsőítése;*** hogyan tudná tehát kiszorítani őt? Amikor azt mondod: "Nem bízhatok a vérben, nem bízhatok Krisztus igazságában, kell valami a Szentlélektől, amiben bízhatok", akkor mintegy megpróbálsz összeütközést teremteni a Szentlélek munkája és Krisztus munkája között, és ez a végsőkig szomorítja a Lelket.

IV.

Alaposan átgondoltam ezt a témát, és igyekeztem minden oldalról komolyan beszélni róla, de ó, tudatában vagyok annak, hogy amikor megtettem minden tőlem telhetőt, akkor is folytatni fogjátok ezt az ostobaságot, és továbbra is ebben a bűnben maradtok; mégis imádkozom a Szentlélekhez, hogy ez ne így legyen, mert most az utolsó percekben **szeretném megmutatni nektek a Veszélyt,** ahogy megmutattam nektek ostobaságotokat és bűnötöket.

 Kedves barátaim, **halálveszélyben vagytok**: ezt elismeritek, és most tegyük fel, hogy abban az állapotban haltok meg, amelyben most vagytok. De hát ti majdnem meg vagytok mentve; felébredtetek, fel vagytok ébresztve, sok jó vágyatok van; de mégis, **az az ember, aki csak majdnem üdvözült, teljesen elkárhozik.** Volt egy gazda, aki éjjel ***majdnem*** bereteszelte az ajtaját, de a tolvaj bejött; egy rabot akasztásra ítéltek, és ***majdnem*** megkegyelmeztek neki, de felakasztották az akasztófára; egy hajót ***majdnem*** megmentettek a hajótöréstől, de az összes emberrel a fedélzeten a fenékre süllyedt; egy tüzet ***majdnem*** eloltottak, de felemésztett egy várost; egy ember ***majdnem*** keresztyénné vált, de lám, a pokol lángjaiban pusztul el. Így van ez veletek is; ha nem hisztek, hogy mindazok a dolgok, amelyekkel jószándékból és érzelmekből rendelkeztek, egyáltalán nem használnak nektek, mert "aki nem hisz, elkárhozik". • Ne feledd, barátom, lehet, hogy elkárhozol, mielőtt a nap ma lemegy: a pokol lángjai elboríthatnak téged, mielőtt a nap egy újabb reggelt aranyoz be fényével. Keresd a Megváltót most, amíg az evangélium üzenete friss erővel érkezik ezen az Úr napján. "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz", mert "aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül".

*"Hamarosan ez a hang megszűnik hívogatni,*

*Most szól, és hozzád szól;*

*Bűnös, hallgasd meg a kegyelmes üzenetet,*

*Menekülj a vérhez, hogy menedéket találj;*

*Vedd magadhoz az üdvösséget,*

*Fogadd el most, és légy boldog."*

Van még egy dolog, ami miatt veszélyben vagy, mégpedig az, hogy ***ha évekig meg is kíméltetel, a hosszú halogatás miatt a lelkiismereted olyan perzselővé válhat, mint a forró vas***. Ha ma elfogadod hittel az evangéliumot, bármi is voltál, bűneidet egy pillanat alatt megbocsátja Isten; ha most a Golgotán Krisztusra tekintesz, és lelkedet rá bízod, most élni fogsz, mert-

*"Élet van a megfeszítettre való tekintetben,*

*Élet van ebben a pillanatban számodra."*

De ha jó cselekedeteidre, előkészületeidre, félelmeidre, örömeidre nézel; ha csakugyan másra nézel, mint Krisztusra, akkor lehet, hogy a Szentlélek soha többé nem fog veled foglalkozni, lelkiismereted megkeményedik, és bálványaidnak engedve elpusztulsz, teljesen elpusztulsz az evangélium hangja alatt, elpusztulsz az evangélium szemgolyóidra világító fényében, elpusztulsz a kígyómarástól, míg a rézkígyó magasra van emelve, elpusztulsz a szomjúságtól, amikor az élet vize a lábad előtt csobog, mert nem elégszel meg azzal, hogy lehajolj és úgy vedd, ahogy Isten kínálja neked. Ó, bárcsak még ma véget vetnél ezeknek az ostobaságoknak és ezeknek a bűnöknek, azáltal, hogy hiszel ma a Szentlélek ereje által Jézus Krisztusban.

*"Jézus, az Isten örökkévaló Fia,*

*Akinek a szeráfok engedelmeskednek,*

*Az Atya keblét elhagyja*

*És belép az emberi világba.*

*Általa juthatsz Isten karjába!"*

<https://www.spurgeon.org/resource-library/sermons/a-word-with-those-who-wait-for-signs-and-wonders/#flipbook/>

Fordította DeepL Translator segítségével: Borzási Sándor (2023 június 6)