**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk**

**2024. Húsvétra**

**Tartalom**

**2024. március 31. Húsvétvasárnap**

**Imaóra: Könyörögjünk, hogy ha nem is értjük pontosan, higgyünk biztosan a feltámadásban! - Ézs 26,19**

- Bruce Milne: A feltámadásról (A megismert igazság c. könyvből)

**Bibliaóra: Ha meghaltunk, élni fogunk! - Rm 6,1-14 (8-9.v.)**

- Rm 6,1-4. Az Evangélium biztosítja a megszentelődést (Charles Simeon)

- Rm 6,8-11 A keresztyén ember Krisztussal együtt feltámadt új életre (Charles Simeon) – két fordításváltozatban.

- Rm 6,14 A bűn feletti győzelem ígérete (Charles Simeon)

**Délelőtti istentisztelet: Nincsen itt, mert feltámadott! - Mt 28,1-10**

- Mt 28,1-10. Matthew Henry igemagyarázata

- Mt 28,6. A feltámadás (C. Simeon)

**Délutáni istentisztelet: Mt 28,11-20 A Feltámadott nagy parancsa**

- Mt 28,18-20. Az apostolok megbizatása (küldetése) – C. Simeon

**MBE. Délután istentisztelet: Mt 22,23-33 (32) Kérdés a feltámadásról. [**szinoptikus igehelyek:Mk 12,18-27. Lk 20,27-39.)

- Mt 22,23-33. Mk 12,18-27. Lk 20,27-39. Matthew Henry igemagyarázata

- Mt 22,23-33. Mk 12,18-27. Lk 20,27-39. J. C. Ryle magyarázata

- Mk 12,26-27. A feltámadás bizonyítéka Mózes könyveiből (C. Simeon prédikációja)

- Angyali élet (Spurgeon prédikáció)

**2024. április 1. Húsvéthétfő**

**Imaóra: Adjunk hálát a Krisztusban beteljesedett próféciákért. ApCsel 26,22-23**

- ApCsel 26,22-23 Pál tanúságtétele (C. Simeon)

**Délelőtti istentisztelet: Zsolt 16,1-11 Nem hagysz a holtak hazájában.**

- Zsolt 16. Matthew Henry

- Zsolt 16. Elmélkedések az Áhítat régebbi köteteiből és más könyvekből

- Zsolt 16,8-11. Krisztus feltámadása és dicsősége (C. Simeon)

**Délutáni istentisztelet: Jel 5,1-10 A megdicsőült Bárány**

- Matthew Henry magyarázata (fordította: hangai Szabó Zsigmond ref. Lkp.)

- Jel 5,6-10 A hétpecsétes könyv felnyitása (C. Simeon)

**MBE. Délután istentisztelet: 1Thess 1,7-10 A feltámadt Úr Jézus által megmentve.**

- 1Thess 1,9-10 A keresztyén igehirdetői szolgálat hatóköre és célja (C. Simeon)

**Imaóra:**

**Könyörögjünk, hogy ha nem is értjük pontosan, higgyünk biztosan a feltámadásban!**

**- Ézs 26,19**

**Bruce Milne: A megismert igazság c. könyvéből**

*Bruce Milne: Know the Truth (2009)* ***A megismert igazság.*** *– Fábián Sándor fordítása. (Budapest. Kiadta a Magyarországi Baptista Egyház. 2014. 443-444. old)*

**A feltámadásról**

Időnként felmerül, hogy az ÓSz-nek tulajdonképpen nincs is feltámadásba vetett reménysége. Jézus rámutatott, hogy ez egyáltalán nem így van (Mt 22,29-32). A feltámadásra vonatkozó meggyőződés egyre tisztábban és nyilvánvalóbban mutatkozik meg az ÓSz-ben, semmi kétségünk nem lehet tehát afelől, hogy jelen van. (Jób 19,25-27; Zsolt 49,15; Zsolt 73,24kk; Péld 23,14; Ézs 26,19; Ez 37,1-14; Dán 12,2). A halottak feltámadását az ÚSz egyértelműen vallja (Mt 22,29-32; Jn 5,23-29; Jn 6,39-40, 44kk; 1Kor 15). Ebben jut teljességre a megváltás (Rm 8,23).

Milyen lesz a feltámadás? Két állítást tehetünk róla.

Először is, **különbözni fog a jelenlegi átéléseinktől.** Azt az életet, amit az új étben és az új földön fogunk élni, nem fogja többé korlátozni az első bűneset és a saját magunk által elkövetett bűn. El fogunk változni; test és vér – ahogy most ismerjük azokat – nem örökölheti Isten országát (1Kor 15,50k.). Mivel feltámadt testünk Jézus feltámadt testéhez lesz hasonló, új és különleges tulajdonságaink lesznek (Lk 24,31.36.kk; Jn 20,19-29). Olyannyira különböző lesz, mint amennyire az érett kalász különbözik a kicsiny magtól, amelyből kinő (1Kor 15,35-38).

Másodszor, **a feltámadás valamilyen mértékű folytonosságot is fog jelenteni jelenlegi helyzetünkkel**.

Néhányan fenntartásokkal vannak ez iránt a tanítás iránt, a fizikai pusztulás és felbomlás abszolút nagyságára hivatkozva. Az ilyenek jól teszik, ha eltűnődnek Jézus szavain, amit kora szkeptikusainak mondott: „Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” (Mt 22,29). – Ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy minden, ami ma az univerzumban létezik, a semmiből jött létre Isten erejéből, máris könnyedén túllépünk a feltámadás vélt nehézségén.

*Bruce Milne: Know the Truth (2009)* ***A megismert igazság.*** *– Fábián Sándor fordítása. (Budapest. Kiadta a Magyarországi Baptista Egyház. 2014. 443-444. old)*

*A skót származású* ***Dr. Bruce Milne*** 1983-2001 között a vancouveri Első Baptista Gyülekezet vezető lelkészeként szolgált. Ez idő alatt a gyülekezet elérte a 2000 főt. Korábban tíz éven át evangelizációt tanított a Spurgeon College-ben.

**Bibliaóra:**

**Ha meghaltunk, élni fogunk! –**

**Rm 6,1-14 (8-9.v.)**

**AZ EVANGÉLIUM BIZTOSÍTJA A MEGSZENTELŐDÉST**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: THE GOSPEL SECURES THE PRACTICE OF HOLINESS**. **Sermon No. 1845. From: Horae Homileticae.** [**https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html**](https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html)

[**Róma 6:1-4**](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+6:1-4&t1=eng_nas&sr=1)**. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem bőséges legyen? Isten mentsen!. Hogyan élhetnénk tovább a bűnben, akik meghaltunk a bűnnek? Nem tudjátok, hogy közülünk mind, akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra, az ő halálába keresztelkedtünk? Ezért vele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.**

Az ige másutt elmondja, hogy "az evangélium a zsidóknak botránkozás volt, a görögöknek pedig bolondság", míg mindazok számára, akik lelkükben megtapasztalták, "Isten ereje és bölcsessége" [[1Korinthus 1:23-24](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+1:23-24&t1=eng_nas&sr=1).]. Az okok, amelyek miatt a zsidók és a görögök oly hevesen szidalmazták az evangéliumot: a Mózes által adott kinyilatkoztatással való nyilvánvaló ellentéte az egyik számára sértővé (botrányossá) tette; az pedig, hogy olyan Megváltót ajánlott nekünk, aki úgy tűnt, hogy képtelen önmagát megmenteni, a másik számára megvetendővé (bolondsággá) tette. Volt azonban egy olyan botránkozási terület, amely egyformán kitette mindenki elítélésének; ez pedig az a kedvezőtlen kilátás, amivel a szentséggel (megszentelt életvitellel) kapcsolatban rendelkezett. A vallásos emberek mint voltak ellene támadni ebből a szempontból: ezért az apostol, miután a lehető legtisztábban kifejtette az evangéliumi üdvösség tervét, előveszi ezt az ellenvetést, és választ ad rá; - olyan választ, amilyet ugyan sem a zsidók, sem a pogányok nem várhattak, de olyat, amelynek helyesnek kell lennie (igaznak bizonyul) mindazok számára, akiket Isten képessé tesz annak megértésére.

A textus szavaiból alkalmat veszek arra, hogy megmutassam,

**I. Az evangélium feltételezett tendenciáját, a bűnre...**

**Bizonyára az evangéliumnak, ha úgy fogalmazzuk meg, ahogyan Szent Pál megfogalmazta, a felületes szemlélő számára ilyen aspektusa van:**

[Nagyban felmagasztalja Isten kegyelmét az elesett ember megváltásában. Ezt a kegyelmet a maga ingyenességében és teljességében mutatja be. Az üdvösséget mindenkinek felkínálja, "pénz nélkül és ingyen". Az üdvösséget egy másik ember igazsága által kínálja, mégpedig a mi megtestesült Istenünk és Megváltónk igazsága által. Üdvösséget kínál egyedül hit által, cselekedetek nélkül; mondván: "Aki nem cselekszik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istenteleneket, annak a hite igazságnak számít Istennél [ [Róma 4:5](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+4:5&t1=eng_nas&sr=1).]". És nem is csak a legigazabbaknak teszi ajánlatát; hanem mindenkinek, még a legaljasabb bűnöst (istentelent) sem kivéve; mondván: "Ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem még inkább bővelkedik; hogy amint a bűn uralkodott a halálra, úgy uralkodjék a kegyelem az igazságosság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által [[Róma 5:20-21](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+5:20-21&t1=eng_nas&sr=1).]."].

**Ezért minden korban az emberek azt szabadosságnak minősítették –**

[Szent Pál korában sokan azt a következtetést vonták le kijelentéseiből, hogy – ha állításai igazak - az emberek nyugodtan "maradhatnak a bűnben, hogy így Isten kegyelme" a bűnbocsánatban "annál bőségesebben megmutatkozhasson". Napjainkban is, bárhol is hirdetik hűségesen az evangéliumot, az emberek ugyanazokat az ellenvetéseket hozzák fel ellene. Mivel a bűnösök főkolomposáank is üdvösséget kínálunk, mondván: "Mindazok, akik hisznek, megigazulnak mindenből [jegyzet: [ApCsel 13:39](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ac+13:39&t1=eng_nas&sr=1).]", úgy tűnik számukra, mintha a *könnyen vennénk a* bűnt. És mivel kijelentjük, hogy az emberek jó cselekedetei *nem* vesznek részt az embert megigazító igazságosságban; és hogy a valaha elvégzett legjobb cselekedetünk, ha mégoly kis mértékben támaszkodnánk rá, nemcsak hogy semmit sem adna hozzá Krisztus cselekedetéhez, hanem érvénytelenítené és semmissé tenné mindazt, amit valaha értünk tett és szenvedett: úgy tűnik, mintha ezzel a *könnyelműen kezelnénk a megszentelődést*; mivel kijelentjük, hogy az általunk elkövetett rossz soha nem fogja elítélni (kárhoztatni), és az általunk elkövetett jó sem fogja megigazítani a hívő lelket. Az emberek el sem tudják képzelni, mi ösztönözhet bennünket arra, hogy jó cselekedeteket tegyünk, ha azok nem igazítanak meg bennünket (nem szolgálnak igazságunkra; ha nem azok alapján tekintetünk igazaknak); vagy hogy mi késztethet arra, hogy tartózkodjunk a bűntől, ha az olyan könnyen eltörölhető az Úr Jézus Krisztusba vetett hit egyetlen egyszerű gyakorlásával. Ezért az egész evangélium számukra furcsa, érthetetlen és buja (bűnre vivő) tanításnak tűnik; csak arra való, hogy félrevezesse az egyszerű embereket, és csak a képmutatók és fanatikusok számára ízletes].

De minden ilyen ellenvetésre válaszolva, megmutatom,

**II. A Garanciát, amit az egyetemes szentség (szent életvitel) gyakorlásához ad...**

Kétségtelen, hogy semmi más, csak az isteni kegyelem biztosíthatja a szentség gyakorlását: és egy olyan ember számára, aki nélkülözi ezt a megszentelő elvet, mindenféle érzés, bármilyen jellegű is legyen, hatástalan lesz a lelke megtisztítására. Meglehet (előfordulhat), hogy valaki a legnagyobb tiszteletet vallja a jó cselekedetek iránt, mégsem végzi el azokat; vagy lehet, hogy a legnagyobb tiszteletet vallja Krisztus iránt, mégsem nyújtja neki a szív engedelmességét: sőt, ellenkezőleg, meglehet, hogy "Isten kegyelmét bujasággá változtatja [Júdás, 4. vers]". De amennyiben bármilyen elv érvényesüléséről beszélhetünk, az evangéliumi elvek, ott ahol tisztaságukban elfogadják őket, a szív és az élet szentségét eredményezik. Így nyilatkozik az apostol az előbbi ellenvetésre válaszolva.

**Hogy teljesen belemenjünk az apostol érvelésébe, nézzük meg, mit vall az ember, amikor először belép Krisztus egyházába -**

[Megkeresztelkedik Krisztusba:" Krisztusba, "mint aki meghalt az ő bűneiért, és mint aki feltámadt az ő megigazulásáért [[Róma 4:25](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+4:25&t1=eng_nas&sr=1).]". Az így meghaló és így feltámadó Megváltóhoz érzi magát hasonlatosnak; meghal a bűnnek, ahogyan Ő meghalt a bűnért; és hozzá hasonlóan feltámad egy új, mennyei életre [8-11. vers]. A keresztsége idején történt alámerülése ezt jelképezte számára; és amikor alávetette magát ennek, megfogadta, hogy ennek a változásnak a megtapasztalására törekszik a lelkében, és nem nyugszik addig, amíg el nem éri. Krisztust a keresztre feszítése után eltemették: és a keresztségben a hívő "eltemettetik Krisztussal együtt", és vállalja, hogy ugyanúgy elkülönül minden korábbi vágyától, mint Krisztus e romlandó világ minden gondjától. És ugyanaz az erő, amely Krisztusban hatott, hogy feltámassza őt a halálból, hatékonyan működik a lelkében is, hogy véghezvigye benne ezt a csodálatos megújulást az isteni képmás szerint. "Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsőségére"; és ugyanez a dicsőséges erő teszi képessé a hívőt arra, hogy "új életben járjon".

Nos, mindezt az ember a keresztségben vallja: Isten és a világ előtt ezeket a leghatározottabb érzéseit és megingathatatlan kötelezettségeit ismeri el (vallja meg). Mindenekelőtt kijelenti, hogy mindent Krisztusnak köszönhet, és kötelessége, hogy lelkének minden képességét Krisztusért használja; "teljes egészében annak a Megváltónak él, aki meghalt érte és feltámadt [[Róm 14:7-8](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+14:7-8&t1=eng_nas&sr=1).]"].

**Most pedig figyeljük meg, milyen hatással kell lennie ennek a vallomásnak az egész jövőbeli életére –**

 [elismerem, hogy letérhet a kötelesség útjáról, és visszatérhet minden rossz útra, amelyről azt állítja, hogy megszabadult [[2Péter 1:9](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=2pe+1:9&t1=eng_nas&sr=1); [2Péter 2:20](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=2pe+2:20&t1=eng_nas&sr=1).]]. De mindezek közepette azt kell mondania: "Ez az életmód nem az elveimből fakad, és nincs is összhangban velük. Nem: teljesen ellentétes a kinyilvánított érzelmeimmel, és a legünnepélyesebb kötelezettségvállalásaim folyamatos megszegése. Az evangélium nem hibáztatható azért, amit teszek, mint ahogyan Júdás vagy Péter, Anániás vagy Démás, vagy bármely más személy bűneiért sem, aki valaha is meggyalázta keresztyén hivatását." Ez az evangélium nem hibáztatható azért, amit teszek. Egyszóval, a Krisztus hitére megkeresztelt ember az egész világ előtt ezt az egyértelmű tanúságot teszi: "Isten kegyelme, amely üdvösséget hoz, arra tanít engem, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és istenfélően éljek ebben a jelen világban." És ha nem ezt a hatást váltja ki, a hiba egyedül bennem van.

Nos, úgy tekintem, hogy ez teljes választ ad a textusomban szereplő ellenvetésre. Elismerem, hogy az evangélium elveit valló ember járhat azokhoz méltatlanul: de határozottan tagadom, hogy az evangéliumban bármi is van, ami az ilyen életre ösztönözne: ellenkezőleg, azt állítom, hogy az embernek az egyházba való belépése a keresztség által nyílt elismerése annak, hogy egészen más életet él; és hogy nem térhet el a szentségtől anélkül, hogy kifejezetten ne szegné meg minden elvét és minden kötelezettségét].

**Alkalmazás -**

**1.Van-e most itt valaki, aki az evangéliummal szemben itt felhozott ellenvetést fenntartja?**

[Sajnos, sokan vannak, akik az evangélium hirdetőit úgy állítják be, mintha azt mondanák hallgatóiknak: "Csak higgyetek, és élhettek, ahogyan csak akartok". De azt hiszem, hogy az ellenzők egész serege között nincs olyan, aki elhinné a saját állítását. Hiszen közismert tény, hogy azok a személyek, akik a mi szolgálatunkat a kicsapongásra való bujálkodásra való buzdításként kárhoztatják, a következő lélegzetvételben ellenünk kiáltanak, hogy a mennybe vezető utat olyan keskenyre szabtuk, hogy csak néhány lelkes ember járhat rajta. De ha feltételezzük is, hogy őszinték, csak saját tudatlanságukról árulkodnak. Szent Pál azt mondja a szövegemben: "Nem tudjátok, hogy közülünk mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztusra, megkeresztelkedtünk az ő halálára?". Nem: semmit sem tudnak a dologról: semmit sem tudnak a keresztyén elvekről; és egyáltalán nem veszik figyelembe a keresztyén kötelezettségeit. A keresztyén sohasem tartja magát szabadnak a törvény erkölcsi kormányzása alól, noha szabadnak tudja magát annak elítélő ítéletétől. Éppen ellenkezőleg, ezernyi indítékot érez az engedelmességre, amiről egy egyszerű, önelégült erkölcscsősznek fogalma sincs: és ha azt javasolnák neki, hogy "vétkezzen, hogy a kegyelem bővebb legyen", felháborodva és undorral válaszolná: "Isten mentsen!". Nektek tehát azt mondom, hogy legyetek szorgalmasak a kutatásotokban és őszinték az ítéletetekben. Hol találtatok valaha is az önelégült erkölcscsőszök között olyan szentséget, mint Pál apostolnál? Ezek az eredmények az ő elveinek valódi gyümölcsei voltak; ahogy ő maga mondta nekünk: "Krisztus szeretete kényszerít bennünket, mert így ítéljük meg, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindnyájan halottak voltak; és hogy ő azért halg meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezentúl ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámadt [ [2Kor 5,14-15](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=2co+5:14-15&t1=eng_nas&sr=1).].". Csak fogadjátok el az evangéliumot úgy, ahogyan ő hirdette; és az úgy fog működni bennetek, ahogyan az általa alapított gyülekezetekben működött].

**2. Van itt valaki, aki magatartásával alkalmat ad erre a kifogásra?**

[Hogy nincs köztünk egyetlen *bevallott* antinomista (Isten törvényének megvetője) sem, azt könnyen elhiszem: de nincsenek-e olyanok, akik féktelen indulatukkal, kapzsiságukkal vagy szentségtelen életükkel "alkalmat adnak a vallás ellenségeinek a káromlásra", és "rosszat beszélnek az igazságokról", amelyeket Pál hirdetett? Ó, testvéreim, ha van közöttünk egy ilyen ember, emlékezzen arra, amit áldott Urunk mondott: "Jaj a világnak a sértések (botránkozások) miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak, aki által jönnek, mert jobb lenne, ha malomkő lenne a nyakába akasztva, és a tenger közepébe vetve, mint hogy az Isten kicsinyei közül egyet is megbotránkoztasson [[Lukács 17:1-2](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=lu+17:1-2&t1=eng_nas&sr=1).].". Sajnálatos tény, hogy egyetlen ember, aki szentségtelen életvitelével meggyalázza az evangéliumot, több kárt okoz az emberek lelkének, mint amennyit tíz szent ember tudna nekik jót tenni. Bármennyire is vakok az istenfélők kiválóságaira, mindenkinek nyitva van a szeme, hogy meglássa azoknak a hibáit, akik istenfélőnek vallják magukat; igen, és a szája is nyitva van, hogy jelentsen és súlyosbítson minden rosszat, amit látott vagy hallott: mert a világi emberek ezzel próbálják igazolni magukat az olyan vallás megvetésében, amelyet annyira meggyalázva látnak. Felszólítlak tehát titeket, kedves testvéreim, óvakodjatok minden olyan dologtól, ami ezeket a végzetes hatásokat kiválthatja; és könyörögjetek Istenhez, hogy inkább azonnal vágjon ki benneteket a földről, minthogy hagyja, hogy a világ számára botlássá váljatok, egyháza számára pedig botrányt okozzatok.].

**3. Bízom benne, hogy vannak jelenlévők, akik szem előtt tartják és példát mutatnak keresztelési (bemerítési) fogadalmukat illetően...**

[Igen, remélem, sokan vannak közöttünk, akik "magas hivatásukhoz méltóan járnak", és "szent és mennyei viselkedésükkel ékesítik Istennek, a mi Megváltónknak a tanítását". Az ilyen személyeknek azt mondom, hogy legyenek állhatatosak az útjukon, és törekedjenek arra, hogy "egyre jobban és jobban gyarapodjanak". És hogy lássátok, milyen magasságokba lehet eljutni, állítsátok magatok elé az Úr Jézus Krisztust mind halálában, mind feltámadásában; hogy "az egyiknek hasonlatosságára formálódva, a másiknak hasonlatosságára is legyetek [5. ver.]". Mi köze volt neki e világ gondjaihoz vagy örömeihez, amikor "eltemették" a sírba? Vagy mikor volt egy pillanatnyi szünet (megszakítás) új életében az Istennek végzett szolgálataiban, mióta feltámadt a halálból? Legyen tehát ez a mintátok mind a bűnnek való meghalásotokban, mind az igazságnak való élésetekben; és mivel elismeritek, hogy "drága áron lettetek megvásárolva, törekedjetek arra, fárodozzatok azon, hogy Isten dicsőítsétek mind testetekkel, mind lelketekkel, amelyek az övéi [[1 Korinthus 6:20](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+6:20&t1=eng_nas&sr=1).]]

**A keresztyén ember Krisztussal együtt feltámadt új életre**

**Charles Simeon** (1759-1836) **prédikációvázlata**

*Fordította (angolról): Borzási Sándor (Lupény, 2022. január 29)*

**Forrás:** Charles Simeon: **THE CHRISTIAN RISEN WITH CHRIST IN NEWNESS OF LIFE, Discourse No. 1846 .** https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/6/8/6/11/

 ***Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.  Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.*** *(Rm 6,8-11)*

Az evangélium minden korban, valahányszor azt ingyenesen, hűségesen (szabályszerűen, hűen) felajánlva hirdették, gyalázva volt, mint ami káros az erkölcsre (erkölcsöt romboló). De Pál apostol, bár jól tudta miként fogják tanításait félremagyarázni, emiatt nem csonkította meg az evangéliumot, s nem hirdette azt kevésbé ingyenesnek, mint ahogy Isten felfedte előtte: teljes üdvösséget hirdetett egyedül az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által, anélkül, hogy valamilyen cselekedetet vagy érdemet kellene felmutatnunk részünkről. De ugyanakkor, kimutatta, hogy a jócselekedetek bár ki vannak zárva, és semmi részük nincs a lélek megigazításában, a dolog természetéből fakadóan szükségszerűen gyakorolva lesznek elengedhetetlenül minden egyes hívő részéről. Mert az igazán hívő ember, épp a keresztségben kifejezett vallástétele szerint, valóban „meghalt a bűnnek, és él az igazságnak”, s ez valóban így is van (nem lehet másként). Feltárta, hogy szükségszerűen meg lesz a hívő lelkében az ő Urához és Megváltójához való hasonlóság, mivel egyesült vele (felvállalta e hasonlóságot) a keresztségben vállalt kötelezettségeiben; vagy inkább ebben vallást tett, hogy tényleges tapasztalata volt erről, mielőtt megkeresztelkedett. Úgyhogy képmutató lenne és nem igazi hívó, ha nem lenne valóban szent, úgy szívében, mint életvitelében. Ennek hatásáról szól az egész ezt megelőző szakaszban (1-7.vers), s textusunkban megerősíti (megszilárdítja, bizonyítja) az állítást, és egy lelkes buzdítást alapoz rája.

Hogy világosabban lássuk e nehéz (bonyolult) de fontos tárgyat, vegyük fontolóra

**I. Az igazságot, amit magában foglal.**

[Bizonyosra veszi, hogy a hívő „meghalt Krisztussal együtt”. A hívő ember, Krisztussal való, Istentől adott egységéből fakadóan, részese mindannak, amit Krisztus tett, vagy szenvedett érte. Krisztus megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett? A hívő is úgyszintén megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett: csakhogy Krisztus megtapasztalta ezt testében, míg a hívő lelkében éli ezt át. A hívőnek vagy egy „ó embere”, vagy „a bűn testének” nevezett identitása, s ez az, ami átmegy egy azzal egyenértékű változáson, mit Krisztus megtapasztalt halandó testében. Ez az ó ember „megfeszíttetett”. A keresztre feszítés egy hosszan elhúzódó büntetés volt: de bár a megfeszített személy halála lassú és fokozatos volt, de annak bizonyosságához kétség nem fért. Ilyen módon „az ó ember”, vagy „a bűn teste” a hívőben elpusztíttatott. Nincs egyből megölve, mint ami nem mozdulhat többé: de keresztre van szegezve. Fokozatosan gyengül. És a hívő óhajában, határozott szándékában és akaratában máris halott, mintha már teljesen megsemmisült volna. A hívő, megkeresztelkedésekor, ünnepélyes fogadalommal tudomásul veszi ezt a maga részéről, mint ami az aktusban ki is ábrázolódik, igen, és úgyszintén, mint olyan igazságot, amit Isten a maga részéről meg is pecsételt a számára e szentségben szertartásában: „megkeresztelkedett (belemerült) Krisztus halálába, és eltemettetett mintegy Krisztussal együtt a keresztség által a halálba”. Ez volt a keresztségben tett hitvallása. És ez az ő kötelessége. És ahol csak igazi, üdvözítő hit létezik a szívben, e hitvallás megvalósul, s e kötelezettség teljesül. Ezért általános igazságként állítható, hogy amint egy oltvány részesedik az alany állapotában, amelybe oltatott, úgy a hívő, a Megfeszített Megváltóba oltva „az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lett”, vagy más szóval „halott Krisztussal” (meghalt Krisztussal).]

Szoros kapcsolódik ehhez

**II. A buzdítás, amit erre alapoz:**

**„Hisszük” mondja, „hogy élünk is ővele”.**

[Nemcsak az ő halálában azonosul a hívő Krisztussal, hanem az Ő feltámadásában is. Amint a hívőnek van egy „ó embere”, amely meghal, úgyszintén van egy „új embere” is, amely él. S ez utóbbiban, nem kevésbé, mint az előzőben, hasonlít Krisztushoz. Az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadt és felemeltetett állapotában Istennel él, és Istennek él, Istenének és Atyjának szolgálatába állítva minden erejét, amit csak kapott Tőle. Ekképpen a hívő is bensőséges közösségben él Istennel, neki szentelve minden frissen kapott (újjászületésében nyert) erőit, és érte hasznosítva minden egyes képességét, tulajdonát, amivel csak rendelkezik. Ez az ő kiváltsága, nem kevésbé, mint kötelessége: és ezért teljesen meg lehetünk győződve afelől, hogy a leggyengébb hívő is, ha igazán becsületes, megvalósítja e magas és dicsőséges hivatást.]

**E buzdítás szilárd és erős alapra van helyezve—**

[„Tudjuk, hogy Krisztus többé meg nem hal”. Azok, akiket feltámasztott, mint Lázár és mások, végül kénytelenek voltak lefizetni az adósságot, mellyel természetünk tartozik, és megadni magukat a halál csapásának. De „Krisztus felett a halál többé nem uralkodik”. Ő oly teljes engesztelést szerzett a bűnért, úgy megbűnhődött érte, hogy annak büntetőjogi következményei többé nem érvényesek ráj. De az élet, amivel rendelkezik, folytonos (állandó) és tökéletes; lévén, hogy teljesen és örökké odaszentelte magát megváltott népe gondozására, és mennyei Atyja dicsőségére. És itt van a hívő biztonsága: „Mivel Krisztus él, ő is élni fog.” (Jn 14,19). A hívő „élete el van rejtve Krisztussal az Istenben” (Kol 3,3), sőt, „maga Krisztus az ő élete”, és ezért biztosak lehetünk, hogy az Ő hívő népe megőriztetik, hogy „vele együtt megjelenjen dicsőségben” (Kol 3,3-4). Mi már *most* Ő*benne* élünk*:* és ezért élni *fogunk,* ő*vele,* örökké.]

Ebből következik

**III. A kötelesség, mit lelkünkre köt**.

[„Gondoljátok ti is magatokról (úgy számoljatok hát magatokkal), hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által”. Ez szilárdan megalapozott, megdönthetetlen tudat kell, hogy legyen elménkben: Én keresztyén vagyok: én halott vagyok a bűnnek: semmi közöm többé „az én korábbi bűnös vágyaimhoz, melyek tudatlanságomban uraltak engem”, (1Pt 1,14 és 4,2-3), amiképpen magának Krisztusnak sincs köze „a bűnökhöz, melyeket egyszer testében felvitt a fára”. „A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése” (1Jn 2,16) nem hat már elbűvölő varázzsal rám: azok az „urak, melyek egykor uralkodtak felettem” most halottak; s én felszabadultam igájuk alól. (Ez pontosan a 7. versben foglalt gondolat). Mint keresztyén, új és mennyei élettel rendelkezek. Istennek élek, mint Krisztus maga. És Istennek kell, hogy éljek, mint ahogy Krisztus. Egyetlen cselekedete sincs Krisztusnak úgy a gondviselésben, mint a kegyelemben, amelyben ne lenne tekintettel Atyja dicsőségére: tehát, ekképpen én is „akár eszek, akár iszok, vagy akármit teszek, mindent Isten dicsőségére kell cselekednem” (1Kor 10,31). Ennél alacsonyabb szintű mércével megelégednem lehetetlen: keresztyén vallástételem teljesen megtiltja ezt. Akik cselekedeteik által igyekeznek megigazulni, azok megelégedhetnek egy ilyen tégla-mesével, mely vélekedésük szerint felmenti őket a büntetéstől. De én nem elégedhetek meg semmivel, csakis a Krisztushoz való teljes hasonulással. Tisztátalan vágyaim, melyek megfeszíttettek, soha többé nem fognak lejönni a keresztről (Isten segítsen ebben); ott pusztulásra vannak ítélve: és minél hamarabb meghalnak, annál jobb. Új életemet úgy fogom tölteni, mint ahogy Krisztus tölti életét, a nekem adott hivatás teljesítésében, és Istenem dicsőítésében. Keresztyének, ez az az állapot, amelyre törekednetek kell! S ha bármiben is megrekedtek, ami ehhez fel nem ér, nem vagytok méltók a keresztyén névre.]

Ebben a tárgyalt témakörben láthatjuk

**1. Az evangélium sajátos tendenciáját.**

[Az evangélium sajátosan arra irányul, hogy „mindenestől megszenteljen bennünket”, és tisztává tegyen, amiként Krisztus is tiszta. (1Thess 5,23. 1Jn 3,3). És bárhogyan gyalázzák is az evangélium ellenségei, mint ami kicsapongásra vezet, mégis megmutatják, hogy a kegyesség szerinti tudománynak hiszik, a szerfeletti botránkozással, mellyel viszonyulnak a legkisebb következetlenség iránt is a keresztyén ember életvitelében. Mert ha valóban nem hiszik, hogy a hívő alapelvei a lehető legmagasabb tökéletességet *megkövetelik*, és arra is *irányulnak*, akkor miért ütköznek (botránkoznak) meg, és miért ujjongnak oly nagyon a legkisebb céltévesztésen is?! Az evangélium sajátos tendenciája tehát a szent élet, s ennek maguk a hit ellenségei akaratlanul is hiteles bírái.]

**2. Az igazi kritériumot, mellyel ítéletet alkothatunk Krisztusban vetett hitünkről.**

[Nem becsüljük le a keresztyén tapasztalat egyéb részeit; de az egyetlen biztos teszt, ami által megvizsgálhatjuk magunkat, az, hogy milyen fokon vagyunk halottak a bűnnek, és élünk Istennek –-- -- „A fát gyümölcséről kell megismernünk” --- --]

**3. A kapcsolódási pontot (összefüggést) kötelességünk és boldogságunk között.**

[A keresztyén kötelesség mértékét magasra állítottuk. Igaz: de kételkedik-e valaki is afelől, hogy a Krisztushoz való ilyen hasonulás úgyszintén egyben a legigazibb boldogság is? Valóban, a mennyei boldogságnak is ez lesz a lényege: „Olyanok leszünk, mint Ő, amikor meglátjuk Őt úgy amint van” (1Jn 3,2).]

**(az előbbi prédikáció DeepL- fordításban:)**

**A KERESZTYÉN FELTÁMADT KRISZTUSSAL ÚJ ÉLETBEN**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: THE CHRISTIAN RISEN WITH CHRIST IN NEWNESS OF LIFE** . **Sermon No.1846. From: Horae Homileticae.** [**https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html**](https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html)

[**Róma 6:8-11**](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+6:8-11&t1=eng_nas&sr=1)**. Ha pedig Krisztussal együtt meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, tudván, hogy Krisztus, miután feltámadt a halálból, nem hal meg többé; a halál nem uralkodik többé rajta. Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, Istennek él. Hasonlóképpen ti is úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által.**

Az evangéliumot minden korban, amikor szabadon és hűségesen hirdették, azzal rágalmazták meg, hogy az erkölcsöt sérti (rombolja). De Pál, bár jól tudta, hogy tanításait félremagyarázzák, emiatt nem csonkította meg az evangéliumot, és nem hirdette azt kevésbé szabadon, mint ahogyan az neki kinyilatkoztatott: az üdvösséget teljes egészében az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által elnyerhetőnek hirdette, minden cselekedet vagy érdem nélkül a mi részünkről: Ugyanakkor azonban azt is kijelentette, hogy a jó cselekedeteket, bár a lélek megigazításából ki vannak zárva, minden hívőnek szükségszerűen gyakorolnia kell; mert a hívő, már a hitvallása által is, "halott a bűnnek, és él az igazságnak", és nem is lehetséges más hívő magatartás. Kimutatta, hogy a hívő lelkében szükségképpen meg kell lennie az ő Urának és Megváltójának való megfelelésnek, mivel a keresztségben erre elkötelezezte magát, vagy inkább azt vallotta, hogy ennek tényleges tapasztalatában hitben részesült, mielőtt megkeresztelkedett; tehát képmutató, és nem lehet igazi hívő, ha nem szent mind szívében, mind életében. Erről beszél az egész előző szövegkörnyezetben [1-7. vers]; - - - és az imént olvasott szavakkal megerősíti ezt a gondolatot, és erre alapoz egy erős buzdítást.

Ennek a nehéz, de fontos témának a megvilágításához vegyük fontolóra,

**I. Az igazságot, amit feltételez...**

[Magától értetődőnek veszi, hogy a hívő "meghalt Krisztussal együtt". A hívő a Krisztussal való egyesülése révén részesül mindabban, amit Krisztus vagy tett, vagy szenvedett érte. Krisztust keresztre feszítették, meghalt és eltemették? Nos, a hívő is megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett: csakhogy Krisztus ezt a testében élte át, míg a hívő a lelkében tapasztalja meg. A hívőnek megvan az, amit "óembernek" vagy "a bűn testének" neveznek: és ez az, ami olyan változáson megy keresztül, amely megegyezik azzal, amit Krisztus a halandó testében tapasztalt. Ez a régi ember "megfeszíttetett". A keresztre feszítés hosszan elhúzódó büntetés volt: de bár a keresztre feszített halála lassú és fokozatos volt, mégis biztos volt. Így pusztul el "az óember" vagy "a bűn teste" a hívőben: nem olyan hirtelen lesz megölve, hogy soha többé ne mozduljon: hanem a keresztre szegezik: fokozatosan meggyengül: és a hívő szándékában, törekvésében és elhatározásában olyan valóságosan halott, mintha már teljesen megsemmisült volna. A hívő a keresztségében ezt a maga részéről ünnepélyesen felvállaltnak tekintette, éspedig, mint aminek valóságát ez a rítus Isten részéről jelképesen eléje tárta és megpecsételte (benne ennek zálogát nyerte): "megkeresztelkedett Krisztus halálába, és mintegy eltemettetett Krisztussal együtt a keresztség által a halálba". Ez volt a hitvallása; és ez a kötelessége: és ahol a lélekben igaz és üdvözítő hit van, ott ez a hitvallás megvalósul, és ez a kötelezettség teljesül. Ezért általános igazságként feltételezhetjük, hogy ahogyan egy oltvány részt vesz annak a törzsnek az állapotában, amelybe beoltották, úgy a hívő, aki a megfeszített Megváltóba van beoltva, "vele együtt az ő halálának hasonlatosságában van részesül", vagy más szavakkal "Krisztussal együtt halott"].

Ezzel szoros összefüggésben van,

**II. A meggyőződés (hozzáállás [következtetés]), amit erre alapoz...**

**"Hisszük - mondja -, hogy mi is vele fogunk élni".**

 [A hívő nem csak a halálában, hanem a *feltámadásában* is Krisztushoz hasonlóvá válik. Ahogy a hívőnek van "régi embere", amely meghal, úgy van "új embere" is, amely él: és ez utóbbiban, nem kevésbé, mint az előbbiben, hasonlít Krisztushoz. Az Úr Jézus Krisztus a feltámadott és felemelkedett állapotában Isten*nel* és Isten*nek* él, és az ő Istenének és Atyjának alkalmazza mindazt a hatalmat, amelyet rábíztak (neki szolgál vele). Így a hívő az Istennel való bensőséges közösség állapotában él, neki szenteli minden újonnan szerzett erejét, és minden képességét, amellyel rendelkezik, az ő javára fejleszti. Ez az ő kiváltsága, nem kevesebb, mint kötelessége: és ezért teljes mértékben meg lehetünk győződve arról, hogy a leggyengébb hívő is eléri ezt a magas és megtisztelő hozzáállást, ha valóban igazlelkű].

**Ez a meggyőződés szilárd és szilárd alapon nyugszik –**

[Tudjuk, hogy Krisztus nem hal meg többé." Azok, akiket feltámasztott az életre, mint Lázár és mások, végül kénytelenek voltak megfizetni a természetünk által rájuk rótt adósságot, és engedni a halál csapásának: de "Krisztus fölött a halálnak nincs többé uralma". Ő olyan teljes mértékben kiengesztelte a bűnt, hogy annak büntető következményei közül semmi sem terheli többé. De az élet, amelyet ő birtokol, örökkévaló és tökéletes, mivel teljes egészében és örökkévalóan az ő népének gondoskodására és mennyei Atyjának tiszteletére van szentelve. És itt van a hívő biztonsága: "Mivel Krisztus él, ő is élni fog [[János 14:19](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+14:19&t1=eng_nas&sr=1).].". A hívő "élete el van rejtve Krisztussal együtt Istenben"; igen, "maga Krisztus az ő élete"; és ezért biztosak lehetünk abban, hogy hívő népe megmarad, hogy "megjelenjen vele együtt a dicsőségben [[Kolossé 3:3-4](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=col+3:3-4&t1=eng_nas&sr=1).]". Mi benne élünk: és ezért vele fogunk élni örökké].

Ebből következik,

**III. A kötelesség, amit ennek alapján eléjük tár...**

["Tekintsétek magatokat valóban halottaknak a bűnnek, de élőknek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által". Ennek egy olyan pontnak kell lennie, amely rögzült és megállapodott a gondolkodásunkban: Keresztyén vagyok: halott vagyok a bűnnek: Nincs több közöm "a tudatlanságomban elkövetett korábbi kívánságaimhoz [[1Pt 1,14](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1pe+1:14&t1=eng_nas&sr=1); [1Pt 4,2-3](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1pe+4:2-3&t1=eng_nas&sr=1).]", mint magának Krisztusnak a "bűneihez, amelyeket egykor a saját testén hordozott a fán". "A test kívánságának, a szem kívánságának és az élet kevélységének" nincs többé varázsa számomra [[1Jn 2:15-16](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1jo+2:15-16&t1=eng_nas&sr=1).]: azok az "urak, akik egykor uralkodtak rajtam", most már halottak, és megszabadultam az igájuktól [Megjegyzés: Ez a 7. versben szereplő pontos gondolat]. Keresztyénként új és mennyei életet birtokolok: élek Istennek, ahogy maga Krisztus is; és Istennek kell élnem, ahogy maga Krisztus is él. Nincs olyan cselekedet, amelyet Krisztus akár gondviselésből, akár kegyelemből végez, amely ne lenne tekintettel az ő Atyjának dicsőségére: így "akár eszem, akár iszom, akármit teszek, mindent Isten dicsőségére kell tennem [[1Kor 10,31](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+10:31&t1=eng_nas&sr=1).]". Ami pedig azt illeti, hogy bármilyen alacsonyabb mércével megelégedjek, az lehetetlen: keresztyén hivatásom teljes mértékben tiltja ezt. Azok, akik a cselekedeteik által akarnak megigazulni, megelégedhetnek olyan téglakészítéssel, amely az ő felfogásuk szerint megóvja őket a büntetéstől; én azonban nem elégedhetek meg mással, mint a Krisztusnak való tökéletes megfeleléssel. A keresztre feszített vágyaim soha (Isten segítségével) nem fognak lejönni a keresztről: ott vannak pusztulásra ítélve; és minél hamarabb meghalnak, annál jobb. Az én új életemet Krisztuséhoz hasonlóan a rám bízott hivatal betöltésével és Istenem dicsőítésével töltöm. Keresztyének! Ez az az állapot, amelyre törekednetek kell; és ha bármiben megpihentek, ami nem éri el ezt, akkor nem vagytok méltók a keresztyén névre.].

**Ebben a témában láthatjuk,**

**1. Az evangélium megfelelő tendenciáját (irányultságát)...**

[Az evangélium megfelelő tendenciája az, hogy "teljesen megszenteljen minket", és tisztává tegyen, ahogyan maga Krisztus is tiszta [1Thessz 5:23. [1Jn 3:3](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1jo+3:3&t1=eng_nas&sr=1).]. És bármennyire is rágalmazzák az evangélium ellenségei, hogy az erkölcstelenségre hajlik (bűnre visz), mégis éppen azzal a túlzott sértettséggel, amelyet a keresztyének magatartásának legkisebb ellentmondásán is felfognak, megmutatják, hogy azt az istenfélelem szerinti tanításnak tartják. Hiszen, ha nem tudnák, hogy elvei a lehető legnagyobb tökéletességet követelik meg, és arra irányulnak, akkor miért sértődnének meg annyira, és miért ujjonganak annyira a legkisebb tökéletlenségen? Az evangélium megfelelő tendenciája tehát a szentség, ennek még az ellenségek maguk is hiteles bírái].

**2. Az igazi kritériumot, amely alapján megítélhetjük a Krisztusba vetett hitünket -**

[Nem akarjuk lebecsülni a keresztyén tapasztalat más részeit; de az egyetlen biztonságos teszt, amellyel próbára tehetjük magunkat, az az, hogy mennyire vagyunk halottak a bűnnek, és mennyire élünk Istennek - - - "A fát a gyümölcséről kell megismerni" - - -]

**3. A kötelességünk és a boldogságunk közötti összefüggést...**

[Magasra tettük a keresztyén kötelesség színvonalát. Igaz: de kételkedik-e valaki abban, hogy ez a Krisztushoz való igazodás egyszersmind nem a mi legigazibb boldogságunk is? Bizony, maga a mennyország ebben áll: "Olyanok leszünk, mint Ő, amikor meglátjuk őt olyannak, amilyen [[1Jn 3:2](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1jo+3:2&t1=eng_nas&sr=1).]."].

**A BŰN FELETTI GYŐZELEM ÍGÉRETE**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: A PROMISE OF VICTORY OVER SIN.** **Sermon No. 1847. From: Horae Homileticae.** [**https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html**](https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html)

[**Róma 6:14**](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+6:14&t1=eng_nas&sr=1)**. A bűn nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt.**

Az evangéliummal szemben gyakran hangoztatják ellenvetésként, hogy nem kedvez az erkölcsnek. Ennek azonban éppen az ellenkezője igaz; mert az evangélium nemcsak olyan szigorúan előírja az erkölcsi kötelességeket, mint maga a törvény, hanem sokkal erősebb indítékokat alkalmaz azok teljesítésére, sőt még erőt is ad ahhoz, hogy képesek legyünk teljesíteni azokat. E levél nagy része azzal a céllal íródott, hogy megalapozza a hit általi megigazulás tanát: mégis, itt egy egész teljes fejezetet szentel az egyetemes szentség hangsúlyozására, és az előbb említett ellenvetés minden alapjának mindenestől való eltávolítására: és a szövegben világosan ki van jelentve, mintha maga Isten mondaná kiáltaná az égből, hogy a bűn soha nem nyerheti vissza a Ő népe szívében az uralmat. Megvizsgáljuk,

**I. Az ígéret, amit itt kaptunk...**

**Az ígéret kifejezetten világos, és a bűntől való megszabadulásunkra vonatkozik, bármilyen legyen is az -**

[A bűn szinte minden fajtája uralja a megújulatlan (újján nem született) embert. Valóban nem minden ember ugyanannak a vágynak a rabja; és nem is ugyanolyan mértékben elégítik ki bármelyik vágyat: de minden rossznak a magva ott van az emberek szívében; és ha valaki tartózkodik valamelyik bűnös cselekedettől, az inkább azért van, mert nem érez erős kísértést annak elkövetésére, mintsem azért, mert nincs hajlam arra, hogy elkövesse; és általánosan megállapítható, hogy a korunkhoz, alkatunkhoz, helyzetünkhöz és életkörülményeinkhez tartozó bűnök szokásosan uralkodnak rajtunk. Isten azonban azt ígéri, hogy ez nem lesz így az ő népével; hogy megszabadulnak e gyalázatos rabságtól; és képessé válnak arra, hogy ellenálljanak az “étvágy” (kívánságok) és a szenvedélyek kívánságainak.

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy ez az ígéret az abszolút tökéletességre terjed ki (míg e földön élünk): mert bármennyire is kívánatos lenne a tökéletesség elérése bizonyos szempontból, ebben nincs részünk ebben a világban. Még Isten legkiválóbb szentjei is kudarcot vallottak, méghozzá éppen azokban a pontokban, amelyekben különleges kiválóságuk állt: Ábrahám, Mózes, Jób és mindenki más eléggé bebizonyította, hogy "nincs olyan igaz ember a földön, aki itt élve ne vétkeznék", és hogy "ha valaki azt mondja, hogy nincs bűne, az önmagát csapja be, és nincs benne az igazság". Az apostol (textusunkban) nem is arra gondol, hogy Isten gyermekénél soha, semmilyen esetben nem lehet bűn, még durvább fajta sem; mert ahogyan "sok mindenben mindnyájan vétkezünk", úgy az erős kísértés hatására nagyon is viselkedhetünk szent hivatásunkhoz méltatlanul: Noé, Lót, Dávid, Salamon szomorú bizonyítékai az ilyen gyengeségnek és romlottságnak. De ezt állítja a szöveg, és ezt tanúsítja a Szentírás egyetemes hangja, hogy Isten egyetlen gyermeke sem engedheti át magát szándékosan és szokás szerint egyetlen bűnnek sem. Nem: Isten minden gyermeke vigyázni fog a bűn ellen a szívében és a cselekedeteiben is; és imádkozni és harcolni fog ellene élete utolsó órájáig - - - És az ok, amiért soha nem tud ugyanolyan szándékosan és megszokásból vétkezni, mint korábban, az az, hogy Isten magva, vagyis a kegyelem élő elve van benne, amely állandóan arra ösztönzi, hogy gyűlöljön és meneküljön minden gonoszságtól [[1János 3:9](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1jo+3:9&t1=eng_nas&sr=1).].]; és "mivel Krisztusé, nem teheti meg, hogy ne feszítse keresztre naponta a testet (bűnös természetét, óemberét) annak hajlamaival és vágyaival együtt" - - -].

Ennek az ígéretnek a hívőkre való korlátozása arra vezet bennünket, hogy megmutassuk,

**II. Az új szövetségi állapotunkkal való kapcsolatát...**

**A hívők "már nem a törvény alatt vannak, hanem kegyelem alatt" -**

[Egykor másokhoz hasonlóan egy olyan szövetség alatt álltak, amely elátkozta őket az engedetlenségért, de nem adott nekik reményt a múltbéli bűnök megbocsátására, sem pedig arra, hogy a jövőben ellenálljanak a bűnnek: most azonban elfogadták a jobb szövetséget, a kegyelem szövetségét, amelyben Isten felajánlja nekik minden korábbi bűnük teljes bocsánatát, és biztosítja őket, hogy ő maga ad nekik elegendő kegyelmet minden szükség idején. Erre az ígéretre támaszkodnak, mivel keserű tapasztalatból tudják, hogy önmaguktól még egy jó gondolat gondolására sem elégségesek, és hogy egyedül Isten adhatja meg nekik, azt is, hogy akarjanak, azt is, hogy tegyenek bármilyen jó dolgot].

**Éppen ezért garantálja Isten számukra, ha szabad így beszélnünk, az egyetemes szentség elérését –**

 [Azáltal, hogy elfogadják Isten szövetségét, az ő gyermekeivé, családjának tagjaivá és dicsőségének örököseivé válnak. Isten becsületét (dicsőségét) érinti pedig az, hogy saját gyermekei ne maradjanak az ördög rabságában - - - Emellett, miután dicsőségének örököseivé tette őket, soha többé nem hagyja őket a romlott természet hatalma alatt; mert ez képtelenné tenné őket dicsőségének élvezésére, még ha be is engedné őket az abban való részesedésre: A szentségtelen természet teljesen alkalmatlanná tenné őket a mennyei szolgálatra és élvezetekre - - - De van még egy másik ok is, amiért Isten teljesíti ezt az ígéretet számukra: Isten az Ő szövetségének részévé tette, hogy megtisztítja népét minden szennyétől és minden bálványától [[Ezékiel 36:25-27](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=eze+36:25-27&t1=eng_nas&sr=1)].]; és ígéretet tett arra, hogy nemcsak megbocsátja minden bűnüket, hanem meg is tisztítja őket minden hamisságtól [[1János 1:9](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1jo+1:9&t1=eng_nas&sr=1).] - - - Most pedig erre az ígéretre támaszkodnak, és erre hivatkoznak, mint egyetlen reménységükre; és mit gondoltok Isten, aki nem tud hazudni, vajon fel fogja-e azt mondani? Nem: teljesíteni fogja számukra abban az időben és azon a módon, amelyet a saját dicsőségére nézve a legelőnyösebbnek ítél].

E tárgy hasznosítására (alkalmazására), figyeljük meg, hogy

**1. Életünk első nagy céljának kell lennie, hogy bátran támaszkodjunk erre a szövetségre...**

[Hol találhatunk máshol megszabadulást az első szövetség megszegése miatt ellenünk hozott ítéletektől, vagy kaphatunk erőt az Isten szent akaratának való engedelmességhez? Minden saját akaratunkból fakadó erőfeszítés teljesen hiábavaló; egyedül Krisztus az, aki e dolgok közül az egyiket vagy a másikat elérheti; és csak akkor kaphatjuk meg ezeket az áldásokat tőle, ha rá tekintünk, és az ő szövetségére támaszkodunk. De ha egyszer érdekeltséget szereztünk benne, akkor mindezek a dolgok a miénk; bocsánat, béke, szentség, dicsőség, mind a miénk, abban a pillanatban, amint hiszünk benne. Mi versenyezhet tehát ezzel? Valóban, az idő és az érzékelés minden dolga teljesen jelentéktelenné válik ehhez képest: és ezért tekintsük ezt az egyetlen szükséges dolognak, és tegyük egész életünk egyetlen céljává, hogy Krisztusban találtassunk, és biztosítsuk azokat az áldásokat, amelyeket ő vásárolt meg számunkra.].

**2. Azonban senki sem lehet érdekelt a kegyelmi szövetségben, aki nem tapasztalja meg a bűntől való megszabadulást...**

[Bár senki sem kerül be a kegyelmi szövetségbe a benne lévő szentség miatt, de senki sem marad szentségtelen, miután bejutott abba. "Éppen Isten kegyelme, amely üdvösséget hoz nekünk, arra tanít bennünket, hogy megtagadjuk az istentelenség minden fajtáját és fokát [[Titusz 2:11-12](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=tit+2:11-12&t1=eng_nas&sr=1).].". Ha ebben kudarcot vallanánk, azzal Krisztus halálának egyik fő célját hiúsítanánk meg [[Titusz 2:14](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=tit+2:14&t1=eng_nas&sr=1).]. Ha megengedett bűn rejtezik bennünk, akkor becsapjuk magunkat, és vallásunk hiábavaló [[Jakab 1:26](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=jas+1:26&t1=eng_nas&sr=1).].

**3. De senkinek sincs oka kétségbeesni testi kívánságainak megrögzöttsége miatt...**

[Ha azt követelné az Úr tőlünk, hogy szívünket saját erőfeszítéseinkkel tisztítsuk meg, akkor kétségbeeshetnénk. De a szentséget nem csak megparancsolja, hanem megígéri; Ő ígérte meg, aki képes teljesíteni is. Ne mondja tehát senki: "Sebem gyógyíthatatlan", mert Istennél minden lehetséges; és mi, bármennyire gyengék vagyunk is önmagunkban, "mindenre képesek leszünk Krisztus által, aki megerősített minket". Ha ebben a pillanatban tízezer vágy fogságába esünk a jövőben semmilyen bűn nem fog uralkodni ratjunk, de csak úgy, ha a kegyelem szövetségébe menekülünk - - -].

**4. Mindazonáltal ez az ígéret nem váltja fel az ima és az éberség szükségességét részünkről...**

[Isten ígéretei ingyenesek; "mégis kérnünk kell őt, mielőtt teljesítené azokat". Azt is vegyük figyelembe, hogy nincs szabadságunk a kísértésbe rohanni, amiért megígérte, hogy megtart minket; mert ez azt jelentené, hogy megkísértjük őt: de *az imádság és az éberség gyakorlása mellett meg fog tartani* minket. Ha Pál, ez a kiválasztott edény, kénytelen volt testét alárendelni, szolgává tenni, nehogy ő maga is elvetetté (méltatlanná) váljon, akkor bizonyára ugyanilyen gondosságra és szorgalomra van szükség a mi részünkről is. Vigasztalásunk azonban, hogy miközben futunk, "nem futunk úgy, mint a bizonytalanok"; és miközben "harcolunk, nem úgy küzdünk, mint aki csak a levegőt veri [[1Kor 9:26](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+9:26&t1=eng_nas&sr=1).]:", mert a győzelem biztosítva van számunkra, és Isten maga "megtiporja a Sátánt a lábunk alatt", és megőriz minket feddhetetlenül az ő mennyei országában].

[**https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html**](https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/romans-6.html)

**Délelőtti istentisztelet:**

**Nincsen itt, mert feltámadott! –**

**Mt 28,1-10**

**Mt 28,1-10**

**IGEMAGYARÁZAT**

**Matthew Henry kommentárjából**

[**http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc5.Matt.xxix.html**](http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc5.Matt.xxix.html)

***fordítás angolról: Borzási Sándor (2009),***

**Máté 28**

***- a részről általában -***

***Az előző fejezetekben láttuk, amint Üdvösségünk Fejedelme a sötétség erőivel szembeszállt; amint azok rátámadtak s hevesen harcolt velük. A győzelem, úgy tűnt, a két fél között ingadozott; sőt, hogy végül már az ellenség oldalára dől, s a mi Hősünk elesik előttük; hogy, Isten fogságba engedi az ő erejét, s az ő dicsőségét az ellenség kezébe. A sírban fekvő Krisztus a Dágon templomába jutott frigyládához hasonlított; úgy látszott, a sötétség erői úrrá lettek rajta. Ámde ekkor felserkent az Úr, mint aki álomból ébredez, mint hős, ki bortól vígadoz, Zsolt 78,61-65. Békességünk Fejedelmét ebben a részben ismét diadalmasnak látjuk, amint győztesként kijön a sírból, mint felettébb diadalmaskodó, ki fogva viszi a fogságot. Bár a frigyláda fogságba került, Dágon mégis leesik előtte, s nyilvánvalóvá válik, hogy senki sem képes megállni a szent Úr Isten előtt. Nos, mivel Krisztus feltámadása egyike vallásunk fő alapigazságainak, fontos, hogy csalhatatlan bizonyítékaink legyenek erre nézve. Négy ilyen bizonyítékot szolgáltat ez a fejezet, s ez csak egy pár a sok közül, mert Lukács és János még bővebben beszámol Krisztus feltámadásának bizonyságairól, mint Máté és Márk teszi. Itt találjuk,***

***I. Az angyal bizonyságtételét Krisztus feltámadásáról. (1-8.v.)***

***II. Magának Krisztusnak a megjelenését a szent asszonyoknak. (9-10.v.)***

***III. Az őrségben levő ellenfél bizonyságtételét, (11-15.v.)***

***IV. Krisztus megjelenését tanítványainak Galileában; az ő személyes bizonyságtételét, s a küldetést, mit nekik adott. (16-20.v.)***

**Mt 28,1-10**

***1 A szombat végén pedig, a hét elsõ napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2 És ímé nagy földindulás lõn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennybõl, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. 3 A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. 4 Az õrizõk pedig tõle való féltökben megrettenének, és olyanokká lõnek mint a holtak. 5 Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6 Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr. 7 És menjetek gyorsan és mondjátok meg az õ tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé elõttetek megy Galileába; ott meglátjátok õt, ímé megmondottam néktek. 8 És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az õ tanítványainak. 9 Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az õ tanítványainak, ímé szembe jöve õ velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az õ lábait, és leborulának elõtte. 10 Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.***

***http://www.ccel.org/ccel/bible/hu.Matt.28.html***

Krisztus feltámadásának bizonyítására itt találjuk *az angyalnak s magának Krisztusnak* bizonyságtételét az ő feltámadását illetően. Nos, talán úgy gondoljuk, jobb lett volna úgy rendezni a dolgot, hogy a tanuknak egy tekintélyes számú csoportja legyen ott jelen, hogy lássa, amint az angyal elhengeríti a követ, s amint a holttest életre kel; mint ahogy Lázárt látta a nép kijönni a sírból; s akkor a dolog minden vitán felül megdönthetetlenül állt volna. Ámde ne írjunk mi elő semmit az isteni Bölcsességnek, mely úgy intézkedett, hogy a feltámadás tanúi *feltámadva* lássák Őt, de ne lássák Őt *feltámadni. Az Ő testöltése* titok volt; hasonlóképpen az volt az ő második testöltése is (ha szabad így nevezzük), Krisztus testének ez *új megalkotása,* az ő megdicsőült állapotára nézve; ezért volt tehát *titokban formáltatva. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.* Krisztus olyan bizonyságokat adott feltámadásáról, melyek az Írásokkal voltak *megerősítve és igazolva,* s *amaz ige* által, melyet *ő szólott* (Lk 24,6-44; Mk 16,7); mert hitben kell járnunk, nem látásban. Itt látjuk,

I. A szent asszonyok jövetelét a sírhoz. Figyeljük meg

1. Mikor jöttek; *a szombat végén, a hét első napjára virradólag,* 1.v. Ez pontosan jelzi Krisztus feltámadásának időpontját.

(1.) Halála után *harmadnapon* támadt fel; ezt az időpontot jelölte ő meg előre, gyakran, s ehhez tartotta magát. A hét hatodik napjának estéjén lett eltemetve, s a következő hét első napjának hajnalán támadt fel, úgy hogy a sírban körülbelül harminchat órát volt. Ily sokáig volt ott, hogy kimutassa valóban meghalt; és nem többet, hogy teste rothadást ne lásson. Harmadnapon támadt fel, hogy megfeleljen Jónás próféta előképének (Mt 12,40) s hogy beteljesítse ama jövendölést (Hós 6,2), *harmadnapon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt.*

(2.) A zsidó szombat után támadt fel; ez pedig a húsvét szombatja volt; egész szombatnapon a sírban feküdt, hogy jelezze a zsidó ünnepeknek s a ceremoniális törvény egyéb részének eltörlését, s hogy kifejezze, az ő népe halott kell legyen ezeknek megtartására nézve, s nem kell nagyobb figyelmet tanúsítsanak irántuk, mint amennyit ő tanúsított, amikor *a sírban feküdt.* Krisztus a hatodik napon munkáját *bevégezte,* sazt mondta: *Elvégeztetett;* a hetedik napon nyugodott, s aztán a következő hét első napján mintegy új világ vette kezdetét, s új munkába kezdett. Ezért senki se ítéljen meg bennünket most az *újhold, vagy a zsidó szombat dolgában,* melyek csak árnyképei az eljövendő javaknak, de a *valóság a Krisztusé.* Továbbá megjegyezhetjük, hogy az az idő, melyen az elhunyt szentek testei a sírban töltenek, egy szombat részükre (amilyen a zsidó szombat volt, mely főképpen testi nyugalomból állt), mert ott *megnyugszanak fáradalmaiktól,* (Jób 3,17); s ezt Krisztusnak köszönhetik.

(3.) *A hét első napján* támadt fel; a teremtéskor az első hét első napján Isten parancsolt, *hogy a sötétségből világosság ragyogjon elő;* ezért ezen a napon Az, aki a világ világossága kellett legyen, fényével előtört a sír sötétségéből; s mivel a hetednapos nyugalomnap Krisztussal együtt eltemettetett, ezért a hét első napján támadt fel, a keresztyén nyugalomnapon, – mit az Úr Napjának nevez az Írás (Jel 1,10). S attól fogva más napról nincs annyi említés téve az egész Újtestamentumban mint erről, s ez gyakran említtetik, mint olyan nap, melyen a keresztyének istentiszteletre összegyülekeztek, Krisztus nevében, az ő magasztalására. Jn 20,19.26; Csel 20,7; 1Kor 16,2. Ha Izráelnek az északi földekről való megszabadítása felülmúlta az Egyiptomból való megszabadulás emlékezetét (Jer 23,7-8), sokkal inkább felülmúlja a Krisztusban való megváltatásunk Isten minden korábbi művének dicsőségét. A szombat a teremtés műve *tökéletességének* emlékezetére volt szerezve (1Móz 2,1.) Az ember, Isten elleni lázadása által megtörte ezt a *tökéletességet,* s ez sohasem lett teljesen helyreállítva Krisztusnak a halálból való feltámadásáig; ekkor az *egek és a föld* ismét *elvégeztettek,* s azoknak szétrombolt *seregeik* újra rendbe állíttattak; s az a nap melyen ez megtörtént, méltán lett *megáldva és megszentelve,* s nyugalomnappá rendelve. Aki ezen a napon feltámadt a halálból, ugyanaz, Aki által és Akiért mindenek teremtettek kezdetben, s most pedig újjáteremtettek.

(4.) E napnak *virradatán* támadt fel; mihelyt el lehetett mondani hogy a harmadnap elérkezett, vagyis az az időpont, melyet feltámadására nézve meghatározott, *Ő feltámadt;* népétől való visszavonulása után most a lehető legnagyobb sietséggel tér vissza, *és a dolgot igazságban oly rövidre metszi,* amennyire csak lehet. Megmondta tanítványainak, hogy bár egy kevés ideig *nem látják őt,* de *egy kevés idő* elteltével újra meglátják őt; és ennek megfelelően oly rövidre szabta ez időt, amilyen rövidre csak lehetett, És 54, 7-8. Krisztus *virradatkor,* pirkadatkor támadt fel, mert akkor látogatott meg minket újra a naptámadat a magasságból, Lk 1,78. Gyötrődése éjszaka vette kezdetét; amikor a kereszten függött, a nap elsötétült; a sírba az esti szürkületben helyezték; de a sírból napfelkeltekor támadt fel, azért mert ő ama *fényes, hajnali Csillag (*Jel 22,16), *az igazi Világosság.* Akik korán reggel foglalkoznak a keresztyén nyugalomnap istenes dolgaival, hogy lélekben felkészüljenek az előttük álló napra, ebben Krisztus példáját követik, és a Dávidét, „Jó reggel kereslek téged.”

2. Kik voltak, akik a sírhoz jöttek: *Mária Magdaléna és a másik Mária,* ugyanazok, akik temetésén is részt vettek, és a sírral átellenben álltak, mint ahogy előbb a kereszttel szemben is ott láttuk őket. Még mindig az érdekelte őket, miként fejezzék ki szeretetüket Krisztus iránt; még mindig tudakozódtak iránta. Akkor jutunk ismeretre, ha így *keressük és kutatjuk azt.* Szűz Máriáról nincs említés téve, hogy velük lett volna; valószínű, hogy a *szeretett tanítvány,* ki magához vette őt otthonába, visszatartotta őt attól, hogy a *sírhoz menjen, s ott sírjon.* Hogy Krisztushoz hűséggel ragaszkodtak nemcsak a sírnál hanem a sírban is, tükrözi Krisztusnakhasonló gondoskodását az övéi iránt, amikor *ők sötétségben vetnek ágyat maguknak.* Amint a sírban levő Krisztus drága volt az ő szentjeinek, úgy a sírban levő szentek is drágák Krisztusnak; mert a halál és a sír sem képesek meglazítani azt a szeretetköteléket, mely köztük fennáll.

3. *Mit cselekedni* jöttek: a többi evangélisták azt mondják, jöttek, hogy megkenjék a testet; Máté azt mondja jöttek, hogy *megnézzék a sírt,* vajon úgy van-e, ahogy hagyták; talán hallották, de nem voltak biztosak afelől, hogy a főpapok őrséget rendeltek a sírhoz. Mentek, hogy egy újbóli látogatásban fejezzék ki szeretett Mesterük iránti jóakaratukat, s valószínű, hogy némi foszlánya az ő feltámadása gondolatának is ott élt szívükben, mert nem felejthették el teljesen mindazt, amit oly sokszor mondott nekik. Jegyezzük meg, A sírhoz való látogatások nagyon hasznosak a keresztyéneknek, és ezáltal megbarátkoznak azzal, s rettenetétől megszabadulnak; különösen áldottak a mi Urunk Jézus sírjához tett hitbeli látogatások, ahol a bűnt szemünk elől eltakarva látjuk, s megszentelődésünk példaképét látjuk benne szemünk előtt, s a megváltó szeretetnek nagy bizonyítékát látjuk fényesen ragyogni még a *sötétség országában* is.

II. Az Úr angyalának megjelenését nekik (2-4.v.). Egy feljegyzést találunk itt a Krisztus feltámadásának végbemeneteléről, már amennyire ezt Isten megfelelőnek látta velünk közölni

1. Volt egy *nagy földrengés.* Amikor meghalt, a föld mely *befogadta őt,* megrendült félelmében; most, hogy feltámadott, a föld, mely *kiadta őt,* örömmel szökdécselt az ő feltámadása felett. Ez a földrengés mintegy *megoldotta* a halál köteleit, s *lerázta* a sír bilincseit, s bevezette azt, *akit minden népek óhajtanak,* Agg 2,6-7. Krisztus *diadalának jele* volt ez; s azért tétetik róla említés itt, hogy amikor az *egek örvendenek,* a föld is *ujjongjon.* Előképe volt ez annak a *megrázásnak,* melyben része lesz a földnek az általános feltámadáskor, amikor a hegyek és a szigetek elmozdíttatnak, hogy a föld többé *be ne fedhesse megölettjeit.* Egy *zúgás és zörgés* volt a völgyben, *amikor a tetemek egybementek, mindegyik tetem az ő teteméhez.* Ezék 37,7. Krisztus országa, melyet most indult felállítani, megindította a földet, s *erősen megrázta azt.* Mindazok, akik megszenteltetnek s ezáltal új lelki életre támadnak - miközben ez bennük végbemegy -, bensejükben földrengést tapasztalnak, akárcsak Pál, ki *remegve és ámulva* szólt az Úrhoz.

2. *Az Úrnak angyala leszállt a mennyből.* Az angyalok gyakran szegődtek az Úr Jézus mellé: születésekor, megkísértésekor és gyötrődésében is; de a keresztnél egy angyalt sem láttunk mellette; amikor Atyja elhagyta Őt, az angyalok is visszavonultak tőle. De most, amikor újra felveszi azt a dicsőséget, mely övé volt a világ fundamentumának felvettetése előtt, íme, *imádják Őt Istennek minden angyalai.*

3. Odajött és *elhengerítette a követ a sír szájáról, és reá ült arra.* Urunk Jézus el tudta *volna hengeríteni a követ* saját erejével is, de angyal által tette, annak jelzésére, hogy miután vállalkozott elégtételt tenni bűneinkért, melyek neki lettek tulajdonítva, s miután ez adósság lefizetéséért fogságba jutott, nem *törte fel a börtönt,* hanem *törvényes feloldozást* nyert a mennyből; nem szökött meg a börtönből, hanem egy mennyei követ lett küldve, azzal a céllal, hogy *elhengerítse a követ,* s így kitárja a tömlöc ajtaját, ami sohasem történt volna meg, ha nem fizette volna meg a *teljes elégtételt.* De lévén, hogy halálra adatott a mi vétkeinkért, hogy teljességre vigye a szabadítást, *fel is támasztatott a mi megigazulásunkért;* meghalt, hogy megfizesse adósságunkat, s feltámadt, hogy kezünkbe adja a felmentő levelet. Bűneinknek *köve* oda volt hengerítve az Úr Jézus sírjára (s másutt láttuk, hogy egy nagy kő hengerítése *vétkességet jelentett* 1Sám 14,33); de annak bizonyítására, hogy az isteni igazságnak elégtétel adatott, most egy angyal küldetett, hogy elvegye a követ; nem mintha az angyal *támasztotta volna őt fel a halálból, -* mint ahogy Lázárt sem azok támasztották fel, kik elvették a követ sírjáról -, hanem ekként kifejeződött a Menny egyetértése és öröme az ő kiengedése felett. Krisztus ellenségei megpecsételték a követ, Babilonhoz hasonlóan elhatározva, *hogy nem nyitják ki foglyuknak ajtaját. Vajon elvétetik-e a préda az erőstől?* Mert hiszen ez az ő órájuk volt; ámde a halál és a sötétség minden hatalma a világosság és az élet Istenének kontrollja alatt van; a mennyből jött angyalnak volt ereje *feltörni a pecsétet,* még ha az Izráel nagyjainak hatalmas pecsétje volt is; és képes volt elhengeríteni a követ, bármilyen hatalmas volt is az. Ekként *az erőstől elvétetnek a foglyok.* Hogy az angyal *ráült a kőre,* miután *azt elhengerítette,* nagyon figyelemreméltó, s a Krisztus feltámadása útjában álló minden akadályok feletti biztos győzelemről tanúskodik. Ott ült, dacolva a pokol összes erőivel, kik a követ visszagördíteni akarták. Krisztus az ő nyugalmi székét és ítélő trónját ellenségeinek ellenállásai dacára állítja fel; *az Úr ott ül a nagy vizek felett.* Az angyal ott ült, mint a sír őrzője, miután elrettentve elűzte az ellenség *fekete* őreit; ott ült, várva az asszonyokat, s készen arra, hogy a feltámadás hírét közölje velük.

4. *Hogy tekintete olyan volt, mint a villámlás, s az ő ruhája fehér, mint a hó;* 3.v. Ez látható kifejezése volt annak, amit mi *fényesnek és csodálatosnak* mondunk, a láthatatlan világ *dicsőségének,* mely nem ismer *színbeli különbségeket.* Az őrökre szegezett *tekintete villámláshoz hasonlított;* villámokat szórt, Zsolt 144,6. Ruhájának *fehérsége* nemcsak a tisztaság képe, hanem az örömnek és diadalnak is. Amikor Krisztus meghalt, a menny csarnokai *mély sírásba kezdtek,* ezt jelezte a *nap elsötétülése;* de amikor feltámadt, ismét *magára öltötték a dicsőség öltönyét.* Az angyalnak ez a dicsősége Krisztus dicsőségét képviselte, azt a dicsőséget, melyre most feltámadt, mert ez a leírás azonos azzal, amit a megdicsőülés hegyén róla ad az Ige (Mt 17,2); de, amikor feltámadása után tanítványaival társalgott, fátyolt vont e dicsőségre. S úgyszintén jelzi a szentek dicsőségét is a feltámadáskor, amikor olyanok lesznek, *mint az Isten angyalai a mennyben.*

5. Hogy *tőle való féltükben az őrizők megrettentek és olyanokká lettek, mint a holtak* 4.v. Katonák, vitézek voltak ők, kik megtanultak keményen szembenézni a félelemmel, mégis, egyetlen angyalnak puszta tekintete rettenetet bocsát rájuk. Ekként, amikor felkelt Isten Fia az ítéletre, *a bátor szívűek kifosztattak,* Zsolt 76,6.10. Jegyezzük meg, Krisztus feltámadása amint barátainak örömet okoz, úgy ellenségeinek rettenetet és zűrzavart szerez. „*Megrettentek”,* ugyanazt a szót találjuk itt, mint a 2.versben. Amikor a *föld megrendült*, a földnek e fiai, kiknek osztályrészük e földben van, szintén *megrendültek;* ezzel szemben, akiknek boldogságuk az odafent valókban van, azok *még ha megrendül is a föld, nem félnek.* Ezek az őrizők olyanok lettek mint a holtak, amikor az, akit őriztek, életre kelt, s azok, akiket távol tartani igyekeztek, vele együtt életre keltek. Bénultság vett erőt rajtuk, látva mily zavarba kerültek feladatuk teljesítésében, amire ide kirendeltettek. Azért lettek ide állítva, hogy *őrizzenek egy halottat a sírjában,* - ennél könnyebb szolgálatot eddig sohasem bíztak rájuk, gondolhatták; s mégis, túl nehéznek bizonyult részükre. Talán megmondták nekik, hogy egy félénkszívű tanítvány-csoport valószínűleg a sírhoz fog közeledni, akik mihelyt meglátják őket, megrettennek majd, s olyanok lesznek, mint a holtak; de meglepődve tapasztalták, hogy egy erős angyallal van nekik dolguk, akivel szemébe se mernek nézni. Isten ekként *rettenti meg ellenségeit, s hiúsítja meg* terveiket, Zsolt 9,21.

III. Az üzenetet, mit ez angyal közvetített az asszonyoknak. 5-7.v.

1. Bátorítja őket félelmeikkel szemben. 5.v. Sírhoz közeledni, különösen csendben és egyedül, némileg *félelmetes* lehet*;* és még inkább az volt ez asszonyok részére, amikor egy angyalt találtak a sír bejáratánál; de ő gyorsan megnyugtatni igyekszik őket e szavakkal: *Ne féljetek.* Az őrizők megrettentek és olyanok lettek, mint a holtak, de *ti ne féljetek.* Hadd rettenjenek meg Sionban a bűnösök, mert okuk van rá; de *te ne félj, Ábrahám,* te sem, *Ábrahám hűséges magva;* miért félnének *Sára leányai,* kik jót cselekesznek? 1Pt 3,6. „*Ne féljetek.* E hír, mit én mondok nektek, ne lepjen meg titeket, hisz előre megmondatott néktek, hogy Mesteretek fel fog támadni; ne okozzon ez rettenetet számotokra, mert e feltámadás lesz vigasztalásotok; ne féljetek tőlem, hogy valamit ártanék nektek; se rossz hírtől ne tartsatok, mert nem azért küldettem. *Ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek.* Tudom, hogy szeretitek őt, s fájlaljátok hogy megfeszíttetett. Nem azért jöttem, hogy megrettentselek, hanem hogy bátorítsalak benneteket.” Jegyezzük meg, Azoknak, kik *Jézust keresik,* nincs okuk *félni;* mert ha szorgalmasan keresik, *megtalálják Őt,* s tapasztalni fogják, hogy *bőségesen megjutalmazza* őket. Az Úr Jézus után való minden hitből fakadó érdeklődésünk figyelemmel van kísérve, és fel van jegyezve a mennyben. *Tudom, hogy ti Jézust keresitek!* S bizonyosan választ nyerünk, *jó szavakkal, vigasztaló beszédekkel. - Jézust keresitek, aki megfeszíttetett.* Említést tesz erről, hogy megfeszíttetett, hogy még inkább kiemelje iránta való szeretetüket. „Ti mégis keresitek őt, noha *megfeszítetett;*  ennek ellenére mégis szeretitek őt”. Jegyezzük meg: Az igazi hívők szeretik és keresik Krisztust, *noha* megfeszíttetett; sőt, éppen *azért,* mert kereszthalált szenvedett.

2. *Biztosítja őket Krisztus feltámadása felől;* s ebben elégséges erő volt félelmeik lecsendesítésére. (6.v.) *Nincsen itt, mert feltámadott.* Ha csak annyit mondott volna: *Nincs itt,* ez önmagában nem lett volna örvendetes üzenet azok részére, kik Őt keresték; ámde hozzá tette: *Feltámadott!* Jegyezzük meg: Nagy vigasztalást képez a krisztuskeresők számára, kik nem találják őt ott, ahol gondolták, ez a hír, hogy *feltámadott:* ha nem találjuk meg őt testi vigaszban, mégis ő *feltámadott!* Nem kell azokra hallgatnunk, akik ezt mondják: *Íme itt a Krisztus, vagy íme, amott;* mert ő nincs *itt,* sem *amott:* ő *feltámadott!* Minden Krisztus utáni érdeklődéseinkben, tudakozódásunkban emlékeznünk kell arra, hogy Ő *feltámadott;* s úgy kell keressük Őt, mint *Feltámadottat.* (1.) Nem valami róla alkotott érzéki, *testi gondolatokkal.* Voltak, akik *ismerték Krisztust test szerint;* de mostmár mi nem ismerjük így Őt, 2Kor 5,16. Igaz, volt teste; ámde most *megdicsőült testtel rendelkezik.* Akik képeket és szobrokat készítenek Krisztusról, elfeledik, hogy *nincsen itt, feltámadott;* Krisztussal való közösségünk lelki kell legyen, az ő igéjében való hit által, Róm 10,6-9. (2.) Nagy *tisztelettel és alázattal* kell keresnünk Őt, s az ő dicsőségét szent félelemmel rettegő szívvel, mert *feltámadott.* Isten rendkívül *felmagasztalta Őt, és adott neki oly nevet, mely minden név felett való,* s ezért minden térd és minden lélek *meg kell hajoljon előtte.* (3.) A *mennyre összpontosított gondolkozásmóddal* kell Őt keresnünk. Amikor szinte készek vagyunk e világot otthonunkká tenni, s így szólni: *jó nékünk itt lenni, -* emlékezzünk, hogy a mi Urunk Jézus *nincs itt, mert feltámadott,* s ezért a mi *szívünk* se tapadjon *ide,* hanem emelkedjék *fel* Hozzá, s *az odafelvalókat keresse* Kol 3,1-3. Fil 3,20.

Két dologra irányítja az angyal ez asszonyok figyelmét, hogy hitüket megerősítse Krisztus feltámadását illetően:

[1.] Az Ő *beszédére,* mely most *beteljesedett,* amire *emlékezhettek volna*. *Feltámadt, amint megmondotta.* Ezt úgy mutatja fel, mint a hit sajátos tárgyát; „Megmondotta, hogy *fel fog támadni,* s ti jól tudjátok, hogy ő maga az *Igazság,* s azért elég okotok volt számítani rá, hogy *feltámad;* mért vagytok oly rest szívűek *elhinni* azt, amit előre megmondott nektek?” Sohase tartsuk különösnek azt, aminek várására Krisztus felhívta figyelmünket, akár a jelenlevő szenvedésekről, akár ama *dicsőségről* legyen is szó, mely ezután *fog kijelentetni.* Ha emlékezetben tartjuk, amit Krisztus *mondott nekünk,* úgy nem fogunk felettébb meglepődni azon, amit *tesz velünk.* Az angyal, amikor azt mondta: *Nincs itt, hanem feltámadt,* kifejezésre juttatja, hogy nem más evangéliumot prédikál, hanem csak azt, melyet már befogadtak, mert egyedül Krisztus szavára hivatkozik, mint ami elégséges a meggyőzésre; *Feltámadott, amint megmondotta.*

[2.] Az ő *sírjára,* mely *üres,* melybe *betekinthetnek;* „*Jöjjetek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr.* Hasonlítsátok össze azt, amit *hallottatok* azzal*,* amit *láttok,* s a kettőt egybevetve *hinni* fogtok. Látjátok, hogy *nincsen itt,* és emlékezve arra, amit mondott, teljesen meggyőződhettek, hogy *feltámadott.* Jöjjetek, *lássátok a helyet,* s látni fogjátok, hogy nincsen ott; s látni fogjátok, hogy onnan el nem lophatták; s ezért le kell vonnotok a következtetést, hogy *feltámadt.”* Jegyezzük meg, Áldott módon megnyugtathat, és jó befolyást tehet ránk, ha jövünk, s a hit szemével megtekintjük *a helyet, ahol feküdt az Úr.* Lásd meg szeretetének jegyeit, hogy ily mélyre ereszkedett érettünk; nézd, mily *nyugodalmassá* tette azt az *ágyat,* és mily *fényessé* számunkra, azzal, hogy ő maga benne feküdt. Amikor a sírra gondolunk, hol nemsokára nyugodni fogunk, hogy annak félelmétől megszabaduljunk, nézzünk abba a sírba, ahol az Úr feküdt. „Nézzétek a helyet, ahol *a mi Urunk* feküdt” – mondja a szíriai szöveg. Az angyalok elismerik, hogy *nekik* is Uruk, éppúgy mint *nekünk;*  mert *minden nemzettség,* úgy a mennyben mint a földön *róla neveztetik.*

3. *Utasítja őket,* hogy *vigyék el ennek hírét* az ő tanítványaihoz, 7.v. *Menjetek, gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak.* Valószínű, hogy nagyon élvezetes volt számukra az üres sír látása s az angyalokkal való társalgás. Jó volt itt lenni; de volt más dolog is, amit tenniük kellett; *ez a nap örömmondás napja* volt;s bár ők részesedtek először a vigasz zsengéjében, ők *ízlelték meg azt először,* de nem szabad azt csak *maguknak kisajátítaniuk,* nem pihenhetnek békében, hanem ama leprásokhoz hasonlóan, 2Kir 7,9, menniük kell, hogy *elmondják a tanítványoknak.* Jegyezzük meg, a másoknak való hasznosságot, az emberek közötti áldott szolgálatot előnyben kell részesítenünk az Istennel való közösség egyéni élvezetével szemben; mert sokkal *jobb adni mint kapni.* Figyeljük meg,

(1.) Krisztus *tanítványainak* kellett először elmondani *a hírt.* Nem azt mondta: Menjetek, mondjátok meg a *főpapoknak* és a *farizeusoknak,* hogy *zavarba essenek;* hanem, Mondjátok meg a tanítványoknak, hogy *vigasztalódjanak.* Isten fontosabbnak tartja barátainak örömét, mint ellenségeinek megszégyenítését, noha mindkettő teljességre fog jutni odaát. *Mondjátok meg tanítványaimnak;* lehet, hogy elhiszik beszédeteket, lehet, hogy nem; de mindenképpen mondjátok meg nekik, [1.] Hogy bátorságot vegyenek jelenlegi szomorúságuk és szétszórtságuk alatt. Nagyon nehéz helyzetben voltak most, gyász és félelem között szorongott szívük; micsoda édes vigasz lesz ez nekik most, ha hallják, hogy *Mesterük feltámadt!* [2.] Hogy tovább kutassanak utána, ők maguk. Ez ébresztőként küldetett számukra, hogy felébressze őket abból a különös tompaságból, mely erőt vett rajtuk, s hogy felkeltse reményüket. Azért kapják e hírt, hogy Krisztus keresésére induljanak, s felkészüljenek a Vele való találkozásra, amikor megjelenik számukra. Az általános utalások fürkészőbb keresésre serkentenek. Most hallani fognak felőle, de nagyon rövid időn belül meg is látják Őt. Krisztus *fokozatosan* fedi fel magát.

(2.) *Az asszonyok* elküldetnek hozzájuk, s így – úgymond - *az apostolok apostolaivá tétetnek.* Ezzel nagy megtiszteltetésben részesítette őket, mintegy jutalomként iránta való állhatatos ragaszkodásukért, szeretetükért, melynek jelét adták úgy a keresztnél, mint a sírnál; s egyben ezzel hallgatólagosan megdorgálta a tanítványokat, kik elhagyták őt. Mert Isten e világ erőtlenjeit választja ki, hogy megszégyenítse a hatalmasokat, s a kincset nemcsak hogy *cserépedénybe* helyezi, hanem itt épp a *gyengébb* edényekbe. Amint *az asszony,* megcsalatva egy gonosz angyal sugallata által, *első volt a vétkezésben* (1Tim 2,14), úgy ezek az asszonyok, megfelelően értesülve egy jó angyal oktatásai által, elsők lettek a bűnből való szabadításba vetett hitben, mely Krisztus feltámadása által jelentetett ki számukra; s így gyalázatuk elfordíttatott, s azzal szemben ellensúlyként áll e küldetés, mely folytonos dicséretükre szolgál.

(3.) Felszólítást kaptak, hogy *gyorsan* menjenek az üzenettel. Miért, mi az oka e sietségnek? Nem lehetett volna e hírt higgadtan elrejteni, s bármikor átadni nekik, hogy örömmel fogadják? Igen, de most a bánat terhe alatt sínylődtek, s Krisztus sürgősen kívánta a vigaszt eljuttatni számukra. Amikor Dániel megalázta magát Isten előtt népe bűnei miatt, Gábriel angyal sebesen szállva elküldetett a vigasztalás üzenetével, Dán 9, 21. Nekünk mindig készek és készségesek kell legyünk: [1.] Az Isten parancsainak való engedelmességre, Zsolt 119,60. [2.] Hogy jót tegyünk testvéreinknek, s vigaszt vigyünk nekik, mint akik átérezzük nyomorúságaikat. *Ne mond, Menj el, és jöjj el holnap, és adok neked,* hanem most, rögtön adj.

(4.) Utasítást kaptak, hogy közöljék tanítványaival, hogy *Galileában meglátják Őt.* E galileai találkozás előtt voltak Krisztusnak más megjelenései is számukra, melyek hirtelenek és meglepetésszerűek voltak; de tervezett egy ünnepélyes és nyilvános találkozást, s efelől előre értesítette őket. Nos, ez a találkozás Galileában volt tervezve, Jeruzsálemtől nyolcvan vagy száz mérföldnyire; [1.] A Galileában maradt tanítványok iránti *kedvességből,* kik *nem jöttek* (valószínűleg *nem jöhettek)* felJeruzsálembe; oda kívánt menni, hogy kijelentse magát ottani barátainak. *Tudom a te dolgaidat, és azt, hogy hol lakol.* Krisztus jól tudja, hol laknak tanítványai, s ellátogat hozzájuk. Jegyezzük meg: Krisztus felmagasztaltatása nem feledtette el vele tanítványainak legszegényebb és elesettebb rétegét, hanem épp azoknak kívánja kegyelmesen *kijelenteni magát,* kik távol vannak a kegyelmi eszközök bőségétől. [2.] A most Jeruzsálemben levő tanítványok gyengeségére való tekintettel, kik még mindig *féltek a zsidóktól,* s nem mertek a nyilvánosság előtt mutatkozni; s ezért e találkozást Galileába helyezte át. Krisztus ismeri félelmeinket, és tekintettel van gyengeségünkre, s a Vele való találkozás áldását ott adja, ahol kevésbé áll fenn a zaklatás veszélye.

*Végül:* Az angyal ünnepélyesen megerősíti mindazt az igazságot, amit kijelentett nekik; *„Íme megmondottam néktek,* biztosak lehettek efelől, s építhettek erre; *Én* mondtam nektek, ki hazugságot szólni nem merek.” *Az angyalok által hirdetett beszéd erős volt,* Zsid 2,2. Isten korábban angyalok által tudatta akaratát népével, mint pld. a törvényadáskor is; ámde amint az evangéliumi korban ezt a közlési módot szándékozott félre tenni (*mert nem angyaloknak vetette alá az eljövendő világot,* sem nem jelölte ki őket, hogy az evangélium hirdetői legyenek), ezért ez angyal azért küldetett *most,* hogy megbízhatóan hírül adja a tanítványoknak Krisztus feltámadását, s aztán az ő kezükre bízza azt, hogy hirdessék ki a világnak, 2Kor 4,7. Ezt mondva, „*Íme megmondottam néktek,”* mintegy mentesíti magát hitetlenségük szégyenétől, ha nem veszik komolyan e híradást; s a felelőséget rájuk hárítja: *„Én elvégeztem küldetésemet.* Híven átadtam üzenetemet; most ti lássátok, hogyan viszonyultok hozzá; akár elhiszitek, akár nem, *Én megmondottam néktek.”* Jegyezzük meg, Isten azon hírnökei, kik megbízatásukat hűen teljesítik, ebből a tudatból vigaszt meríthetnek, attól függetlenül, hogy mennyire lesz sikeres szolgálatuk: Csel 20,26-27.

IV. Az asszonyok *eltávozása* a *sírtól,* hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak, 8.v. És figyeljük meg,

1. Milyen érzelmi és lelki állapotban voltak; *Eltávoztak félelemmel és nagy örömmel;* különös keveredése volt ez a félelemnek s az örömnek egyszerre, ugyanabban a szívben. Azt hallani, hogy Krisztus feltámadt, nagy örömet okozhatott; de a sírjába bevezettetni, s látni egy angyalt, s beszélni vele erről – ez félelmet keltő volt. Jó hír volt, de attól féltek, hogy túl jó ahhoz, hogy *igaz* legyen. De figyeljük meg, örömükről az van mondva, hogy „*nagy* öröm” volt; félelmükről ez nincs így megjegyezve. Jegyezzük meg, (1.) A szent félelemhez öröm társul. Akik az Urat tisztelettel és *félelemmel* szolgálják, egyszersmind *örvendezéssel* is szolgálják Őt. (2.) A lelki örömhöz rettegés is vegyül Zsolt 2, 11. Csak a teljes szeretet és öröm az, mely kiűz minden félelmet.

2. Milyen sietve mentek. *Futottak.* A félelem és az öröm együtt feltüzelte őket, és szárnyakat adott mozgásukhoz; az angyal azt mondta, hogy gyorsan menjenek, s íme futnak. Akik Isten küldetésében járnak, nem vesztegelhetnek, nem álldogálhatnak; ahol *a szív kitárult* az evangélium jó hírei előtt s beteljesedett velük, ott a *láb futni fog Isten parancsolatainak útján.*

3. Milyen céllal mentek; Futottak, hogy *megvigyék a hírt tanítványainak.* Kétség nélkül örömteljes hírek voltak ezek részükre; siettek, hogy megvigasztalják őket azzal a vigasztalással, mellyel őket is megvigasztalta Isten. Jegyezzük meg, Krisztus tanítványai gyorsak és készségesek kell legyenek arra, hogy közöljék egymással mennyei édes tapasztalataikat; el kell beszéljék másoknak, hogy *mit cselekedett Isten az ő lelkükkel,* s mit üzent nekik. A Krisztus Jézusban való öröm, akárcsak a drága kenet édes illatával elárulja magát, s betölt minden helyet, ahová csak elér. Midőn Sámson mézet talált, hozott belőle szüleinek is.

V. Krisztus megjelenése az asszonyoknak, az angyal tanúbizonyságának megerősítésére, 9.v. E buzgó, szent asszonyok nemcsak elsőkként hallották a feltámadott Krisztusról szóló első híreket, hanem elsőkként részesültek az ő látásában is, feltámadása után. Az angyal azt az utasítást adta azoknak, kik kívánták látni őt, hogy menjenek Galileába; de ezen találkozás előtt, már *itt is* láthatták Őt, ki él és mindig látja őket. Jegyezzük meg, Jézus Krisztus sokszor többet tesz, mint amennyit mond, de sohasem kevesebbet; sokszor meglepetést okoz, de sohasem okoz csalódást benne hívő népének.

Itt látjuk, 1. Krisztus meglepetésszerű megjelenését ez asszonyoknak; *Mikor mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jőve ő velük Jézus.* Jegyezzük meg, Isten kegyelmes látogatásai rendszerint kötelességünk végzésének útján érnek bennünket; s akik mások javára használják azt, amivel rendelkeznek, azoknak még több adatik. E Krisztussal való találkozás váratlanul érte őket, feljebb, mint ahogy *gondolták.* Jegyezzük meg, Krisztus közelebb van népéhez, mint ahogy ők ezt képzelik. Nincs szükség arra, hogy *leszálljanak a mélységbe,* hogy a Krisztust onnan felhozzák; *ő nincs ott, feltámadott;* sem hogy a mennybe hágjanak *fel,* mert még *fel nem emeltetett;* hanem Krisztus *közel volt hozzájuk, s ma is közel van hozzánk az ige.*

2. A köszöntést, mellyel őket megszólította: *Legyetek üdvözölve.* Mi használjuk még a régi angol köszöntési formát, *teljes egészséget (All hail)* kívánva azoknak, akikkel találkozunk; E görög üdvözlési forma is ezt jelenti, s megfelel a héber alakzatnak: *Békesség néktek.* S ez kifejezésre juttatja (1.) Krisztus jóakaratát irántunk s boldogságunk iránt, még megdicsőült állapotában is. Bár előléptetést nyert, mégis úgy szeret minket, mint mindig, s nagyon törődik a mi jólétünkkel. (2.) A bizalmasságot és szent közvetlenséget, mit tanúsított tanítványaival való közösségében: *mert barátainak* nevezi őket. De a görög szó jelentése: *örvendezzetek! (legyetek üdvözölve).* Szívükben ott volt a *félelem* s az *öröm* is; s amit nekik mondott, örömük bátorítására szolgált *9.v. Örvendezzetek!* S hogy félelmüket elnémítsa, így szólt (10.v.): *Ne féljetek.* Jegyezzük meg, Krisztus akarata az, hogy népe vidám, örömtelt nép legyen, s az ő feltámadása túláradó okot ad az örömre.

3. A szeretetteljes tiszteletadást, mit neki tettek; *Hozzá járulván megragadák az ő lábait és leborulnak Előtte.* Ekként fejezték ki, (1.) *Hódolatukat* és *tiszteletüket* iránta. *Lábaihoz vetették magukat,* s *imádták Őt* alázattal, kegyes félelemmel, mint Isten Fiát, ki most már felmagasztaltatott. (2.) *Szeretetüket és ragaszkodásukat* iránta; *megragadták* őt, s nem akarták elbocsátani, Én 3,4. Mily *szépek voltak az Úr Jézus lábai* számukra! És 52,7 (3.) *Örömtől* való elragadtatásukat, most, hogy feltámadása felől újabban megbizonyosodtak; kitárt karokkal üdvözölték őt. Így kell mi is magunkhoz ölelnünk az evangéliumban nekünk megjelenő Krisztust, s *imádattal* lába alá vetnünk magunkat, s *hittel megragadnunk Őt,* s szeretettel és örömmel szívünkre szorítanunk.

4. A bátorító szavakat, melyeket Krisztus mondott nekik 10.v. Nem olvasunk arról, hogy ők valamit is mondtak volna neki; szeretetteljes ölelésük és hódolatuk eléggé világos beszéd volt; s amit Ő mondott nekik, nem volt több, mint amit az angyal már elmondott (5. és 7.v.), mert *az ő szolgái beszédét erősíti meg,* És 44, 26; s népét oly módon vigasztalja, hogy Lelke által újra szívükbe írja azokat az igéket, melyeket már előbb hallottak az ő *angyalaitól,* vagyisaz ige szolgáitól. Nos figyeljük meg itt,

(1.) Miként feddi meg félelmüket; *Ne féljetek!* Nem kell attól féljenek, hogy valamiképpen rászedetnek az ő feltámadásáról szóló ezen ismételt híradásokkal; attól sem kell féljenek hogy valami bántásban lesz részük, valakitől, ki a halottak közül megjelent nekik; mert a hír, bármennyire különös is, *igaz, és jó.* Jegyezzük meg, Krisztus feltámadt a halálból, hogy elhallgattassa népének félelmeit; s elégséges erő van ebben azok elnémítására.

(2.) Miként ismétli meg a nekik szóló üzenetet: „*Menjetek, mondjátok meg atyámfiainak,* hogy készüljenek egy galileai útra, mert *ott meglátnak engem.”* Ha bármilyen közösség is létrejöhet lelkünk és Krisztus között, mindig Ő az, aki meghatározza (megállapítja) a találkozást. Jeruzsálem eljátszotta Krisztus jelenlétének tisztességét, egy *lázadó* város volt, s ezért a találkozást Galileába viszi át. *Jöjj, én szerelmesem, menjünk ki…* Én 7,11. De ami leginkább figyelemreméltó itt, az hogy tanítványait az ő *atyjafiainak* nevezi. Menjetek, *mondjátok meg atyámfiainak,* nem csak azoknak kik rokonai voltak, hanem mind a többieknek is, mert mindnyájan testvérei voltak (Mt 12,50); de soha nem nevezte így őket míg fel nem támadott, (csak itt és Jn 20,17-ben). Mivel a feltámadás által bizonyíttatott *meg hatalmasan Isten Fiának,* ezáltal Isten minden gyermekéről kijelentetett, hogy az *ő testvérei.* Mivel ő az *elsőszülött a halottak közül,* ő kell legyen az *elsőszülött sok testvér között;* mindazoknak testvére, kik az ő feltámadásának hasonlatossága szerint vele eggyé lesznek. Krisztus oly közvetlenül s családiasan beszélgetett most tanítványaival, mint tette ezt halála előtt is; de hogy valamiképpen azt ne gondolják, hogy idegenné lett számukra, ezt a meleg megszólítást, címet adja nekik: *menjetek el az én testvéreimhez,* hogy beteljesedjék az Írás, mely az ő megdicsőült állapotába való bemenetelről szólván ezt mondta: *hirdetem a Te neved az én atyámfiainak.* Ők szégyenletesen elhagyták Krisztust az ő szenvedéseiben; ámde, hogy kimutassa, hogy ő meg tud bocsátani, és mindezt el tudja felejteni, s hogy bennünket is tanítson így tenni, nemcsak tovább foglalkozik velük s *találkozást* szervez, hanem *testvéreinek* is nevezi őket. Mivel mindnyájan az *ő testvérei,* ebből következik, hogy *egymással* is testvérek, s testvérként kell szeressék egymást. Hogy atyafiainak ismeri el őket, ezzel nagy dicsőséget helyez rájuk; de egyben alázatossági példát is ad nekik, miként viselkedjenek dicsőséges helyzetükben.

**Elmélkedések az ÁHÍTAT régebbi köteteiből**

Mt 28:1-10 **1992**:106 **1990**:110; **1994**:99; **1997**:105; **1998**:108; **2002**:110

**A FELTÁMADÁS**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: THE RESURRECTION Sermon No.1414. From: Horae Homileticae.** <https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/matthew-28.html>

[Máté 28:6](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=mt+28:6&t1=eng_nas&sr=1). Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol az Úr feküdt.

A mi áldott Urunkat ért megaláztatások között, amiket a zsidó nép egyetemlegesen okozott neki, voltak olyan barátok, akik együtt éreztek vele, és minden tiszteletüket és szeretetüket ki akarták fejezni iránta, amit a körülményeik megengedtek. Mostanra már megölték, és a el is temették, minden olyan megkülönböztett bánásmód nélkül, amely egy tiszteletreméltó temetéshez szokás szerint hozzátartozott. Ezért néhány asszony, akiknek Ő kedves volt, szombat utáni nap, nagyon korán, fűszereket hoztak, hogy bebalzsamozzák szent testét. Nem tudták azonban, hogyan tudják majd véghezvinni szándékukat, mivel egy nagy követ helyeztek a sírja szájára, hogy senki ne férhessen hozzá a holttesthez, és ne tudja eltávolítani azt. Eljutottak azonban a sírhoz; és nagy meglepetésükre "látták, hogy a kő el van hengerítve, és egy angyal ült rajta. Az angyal tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája fehér, mint a hó". E látványtól nagyon megijedtek; de az angyal hamarosan megnyugtatta őket, mondván: "Ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Ő nincs itt, hanem feltámadt. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol az Úr feküdt".

 Most pedig, mivel hiszem, hogy mindannyian tanúságot akartok tenni a Megváltó iránti tiszteletetekről ezen a húsvéti napon, azt mondom nektek: "Jöjjetek a sírhoz, ahová Jézus testét helyezték, és ahonnan feltámadt; "Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol az Úr feküdt.""

Jöjjetek, mondom, és lássatok ott,

**1. Egy Krisztus melletti tanúskodást …**

Íme, az üres sír tanúskodik nektek, a legdöntőbb módon,

**1. Az Ő küldetésének igazságáról**...

[A mi áldott Urunk a feltámadására alapozta, mint Messiás, a hitelességére vonatkozó összes igényét. Már a szolgálata kezdetén azt mondta: "Romboljátok le ezt a templomot, és három nap múlva feltámasztom [[János 2:19](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+2:19&t1=eng_nas&sr=1).]". Ezt akkoriban nem értették meg: de ellenségei életének végén vádként hozták fel ellene; és feltámadása után barátai úgy emlékeztek vissza rá, mint a ténylegesen bekövetkezett eseményre vonatkozó jóslatra. Egy másik alkalommal, amikor a hitetlen farizeusok sürgették, hogy adjon nekik valami nagyobb jelet, mint amit már láttak, azt mondta nekik, hogy "nem adhat nekik más jelet, mint Jónás próféta jelét; mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a bálna gyomrában, úgy kell az Emberfiának is három nap és három éjjel a föld gyomrában lennie [ [Máté 12:38-40](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=mt+12:38-40&t1=eng_nas&sr=1).]". Több más alkalommal is beszélt a feltámadásáról, mint messiási mivoltának döntő bizonyítékáról [[Lukács 24:6-8](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=lu+24:6-8&t1=eng_nas&sr=1).]: és ez volt az alapja mindazon óvintézkedéseknek, amelyet a tanítványai által esetleg elkövetett megtévesztés ellen alkalmaztak. Attól tartottak, hogy éjszaka jönnek, és ellopják a holttestet, és aztán azt mondják, hogy feltámadt a halálból: és ennek megakadályozására a sírt Pilátus pecsétjével lepecsételték, és katonák hada őrizte. Ez bölcs elővigyázatosság volt, mert ha a harmadik nap elteltével megtalálták volna a sírban, akkor azonnal bebizonyosodott volna, hogy csaló; és minden befolyása elenyészett volna. Ő azonban a kijelölt időben feltámadt, és ezzel bebizonyította, hogy valóban ő a Krisztus, a világ Megváltója. Ezt Szent Pál világosan megerősítette: "A halottak közül való feltámadása által hatalmasan bebizonyította, hogy Isten Fia [ [Róm 1:4](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+1:4&t1=eng_nas&sr=1).]".

Jöjjetek hát, mondom, és vizsgáljátok meg a sírt, és abból megtudjátok, hogy Jézus volt valóban a Krisztus, a világ Megváltója.]

**2. Az ő közvetítésének (közbenjárásának) elégséges volta...**

[Az Úr Jézus vállalta, hogy kiengeszteli a romlott világ bűnét, és vérével megváltja őket Istennek. Meghalt az emberek bűnei alatt. De ki lehetett biztos abban, hogy az ő engesztelése érvényesült-e arra a célra, amelyért felajánlotta? Igaz, hogy közvetített: de ki tudná megmondani, hogy a közvetítését elfogadták-e? Hogyan lehetne ezt a kérdést kielégítően megállapítani? A feltámadása minden kétséget kizáróan bizonyította ezt. Ha egy ember, aki kezesként vállalta, hogy megfizet egy adósságot, kiszabadul a börtönből, akkor természetesen arra következtetünk, hogy teljesítette a kötelezettségét: a felmentése azt bizonyítja, hogy a hitelezőnek nincs többé követelése vele szemben. Amikor tehát látjuk, hogy feltámadt a sírból, ahová az emberek bűnei miatt került, nem maradhat már kétségünk affelől, mint hogy a törvény és az igazságosság minden követelését teljesítette a mi érdekünkben. A két kecskebak, amelyet az engesztelés napján áldoztak fel, és a két madár, amelyet a leprás megtisztulásakor áldoztak fel, ezt a misztériumot szemléletes módon mutatta be [[3Mózes 16:15-22](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=le+16:15-22&t1=eng_nas&sr=1); [3Mózes 14:4-7](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=le+14:4-7&t1=eng_nas&sr=1).]. A haldokló állat az ő halálát jelképezte; a bűnbak pedig, amely egész Izrael bűneit elhordozta (pusztába kivitte), az ő feltámadását. Az élő madár is, amelyet a leölt madár vérébe mártottak, és a leprás tökéletes megtisztulása érdekében a levegőbe eresztettek, ugyanazt az áldott igazságot sugallta: "Krisztusnak meg kellett halnia a mi bűneinkért, de fel kellett támadnia a mi megigazulásunkért. [[Róma 4:25](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+4:25&t1=eng_nas&sr=1).]" Ha nem támadt volna fel, még mindig a bűneinkben lettünk volna [[1Kor 15:17](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+15:17&t1=eng_nas&sr=1).]"; de mivel "ő nemcsak meghalt, hanem fel is támadt", immár dacolhatunk minden ellenségünkkel; és bizalommal mondhatjuk: "Ki az, aki engem elítélhet (kárhoztat) [[Róma 8:34](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+8:34&t1=eng_nas&sr=1).]?"].

Ebben a sírban úgyszintén láthattok,

**II. Egy nekünk tett pecsétes Biztosíték...**

Igen, bizony, ez egy biztosíték

**1. Krisztus hatalmáról, hogy lelki életre emeljen minket...**

[Krisztus feltámadását a Szentírás annak mintájaként állítja be, ami az ő minden követőjében végbemegy; éspedig ugyanannak az erőnek a hatalma által, amely ezt a feltámadást kimunkálta. Az Efézusiakhoz írt levélben Szent Pál olyan aprólékossággal és pontossággal vonja meg a párhuzamot, amely valóban megdöbbentő. Azért imádkozik értük, hogy megismerjék, milyen nagy az Isten hatalma, mely túláradóan nagy irántunk, hívők iránt, amaz ő hatalmas erejének munkája szerint, melyet Krisztusban cselekedett, amikor feltámasztotta őt a halálból, és a maga jobbjára ültette a mennyekben [[Efézus 1:19-20](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=eph+1:19-20&t1=eng_nas&sr=1).].". Majd pedig így szól róluk: "Isten, aki gazdag az irgalmasságban, az ő nagy szeretetéből, amellyel szeretett minket, még amikor halottak voltunk a bűnökben, megelevenített minket Krisztussal együtt, és együtt feltámasztott minket, és együtt ültetett minket a mennyekben a Krisztus Jézusban [[Efézus 2:4-5](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=eph+2:4-5&t1=eng_nas&sr=1).]." Itt, mondom, azt látjátok, hogy Krisztus meghalt, megelevenedett, feltámadt és a dicsőségben ül; és az ő hívő népe megelevenedett a bűnökben való halálból, és vele együtt feltámadt, és vele együtt a legmagasabb mennyekben ül. Ugyanezt a dolgot állítja, és ugyanezt a párhuzamot vonja a Rómaiakhoz írt levél is; ahol azt olvassuk: "Krisztussal együtt eltemettettünk a keresztség által a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk [[Róma 6:4](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+6:4&t1=eng_nas&sr=1).]. De vajon megvalósulhat-e ez bennünk? Azt felelem: Íme az üres sír! Ki támasztotta fel az Úr Jézust? Ő maga mondta: "Van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam felvenni azt újra [[János 10:18](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+10:18&t1=eng_nas&sr=1).]", és azt mondta továbbá: "Mivel én élek, ti is élni fogtok [[János 12:32](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+12:32&t1=eng_nas&sr=1).]". Biztosak lehetünk tehát abban, hogy "ha testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, akkor Jézus élete is nyilvánvalóvá lesz testünkben [[2Korinthus 4:10](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=2co+4:10&t1=eng_nas&sr=1).]:": ha "vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk; mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, Istennek él; ezenképpen bátran tekinthetjük magunkat valóban halottnak a bűnnek, de élőnek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által [ [Róma 6:8-11](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+6:8-11&t1=eng_nas&sr=1).]". "Mivel az ő halálának hasonlatosságában vele eggyé lettünk, tökéletesen biztosak vagyunk abban, hogy az ő feltámadásának hasonlatosságában is eggyek leszünk [ [Róma 6:5](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+6:5&t1=eng_nas&sr=1).].

**2. Az ő elhatározásáról, hogy felemel minket az örök életre...**

[Gyakran mondta Urunk az ő hívő népéről: "Feltámasztom őket az utolsó napon [[János 6:40](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+6:40&t1=eng_nas&sr=1); [János 6:54](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+6:54&t1=eng_nas&sr=1).]". És azzal, hogy saját magát feltámasztotta, zálogot adott nekünk, hogy ezt meg is fogja tenni. Hiszen nem pusztán mint egyes ember támadt fel, hanem mint egész népének feje és képviselője; ahogyan írva van: "Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, és lett az alvók első zsengéje [[1Kor 15:20](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+15:20&t1=eng_nas&sr=1).].". Az zsengék, tudjátok, megszentelték és biztosították az egész aratást: és pontosan így biztosítja az ő feltámadása a miénket is: mert "ha annak a Lelke lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor aki feltámasztotta Krisztust a halálból, a mi halandó testünket is megeleveníti az ő Lelke által, amely bennünk lakik [Róm 8:11 és [2Kor 10:14](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=2co+10:14&t1=eng_nas&sr=1).]. Sőt, ezt maga a mi Urunk Jézus Krisztus fogja megvalósítani, mert amikor még a földön volt, kijelentette, hogy "mindazok, akik a sírokban vannak, meghallják az Isten Fiának szavát, és kijönnek; akik jót cselekedtek, az élet feltámadására, akik pedig rosszat cselekedtek, a kárhozat feltámadására [Jn 5:28-29]."].

**Üzenet (alkalmazás)**:

**1. Az evangéliumi üdvösség hitetlen elutasítójához -**

[Te nem hiszel Jézusban, csak mint prófétában, egy hozzád hasonló emberben; aki meghalt ugyan, mint példa, hogy megerősítse szavát; de soha nem támadt fel, hogy folytassa művét; és úgy véled, nem is nagyobb Megváltó számunkra, mint amennyire Mózes maga Szabadító volt…. Jöjj hát, és nézd meg a sírt, ahol eltemették: "Jöjjetek, és nézzétek meg a helyet, ahol az Úr feküdt." Mondd meg nekem, ki vitte el őt onnan? Elfogadod-e azt a történetet, amelyet a papok találtak ki, és amelynek terjesztésére a katonákat lefizették, hogy a tanítványok éjjel jöttek és ellopták őt? Hogyan? az összes katona aludt, amikor az alvásért halálbüntetés járt? És ha aludtak, hogyan tudták volna megmondani, hogy mi történt? És hogyan történt, hogy Jézus negyven napon keresztül különböző tanítványoknak jelent meg, és végül ötszáz testvér jelenlétében szállt fel a mennybe? A tanítványai közül legalábbis néhányan eléggé hitetlenkedtek: Tamás csak akkor akart hinni, ha a kezét a kezén és a lábán lévő szögek nyomába teszi, és a kezét az oldalába helyezi. Hogyan győzték meg hát őt és a többieket? és hogyan tudták életük kockáztatásával tanúsítani Jézus feltámadását, sőt, az életüket is feláldozni e tanúságtételért? Ha el tudod hinni, hogy ezeket a dolgokat egy olyan közvetlen hazugság alátámasztására tették, amelyből ők maguk nem tudtak képzeletbeli hasznot húzni, akkor olyasmit hiszel el, ami végtelenül hihetetlenebb, mint maga a tény, amelyet tagadsz. Elítélheted mások hiszékenységét: de te magad vagy a leghiszékenyebb minden társad közül. Vizsgáld meg Jézus sírját, és nézd meg azt bármilyen őszinteséggel, és nem kételkedhetsz jobban a feltámadásában, mint a Biblia bármely más tényében: és ha ezt elhiszed, akkor el kell hinned mindent, amit a próféták vagy az apostolok mondtak róla.]

**2. A keresztre feszített Megváltó alázatos keresőihez...**

**[**Nektek is azt mondom, amit az angyal mondott az asszonyoknak: "Ne féljetek, mert te a megfeszített Jézust keresitek." A római katonáknak, akik a sírt őrizték, volt elég okuk a félelemre. A földrengés megrémíthette őket: a fényes angyal pedig halálra rémítette őket. Neked azonban nincs mitől félned: mert a Megváltó, sőt az "Úr, aki a sírban feküdt" és feltámadt, a te Barátod, a te Előfutárod, a te Szószólód és közbenjáród. Elment, hogy "megjelenjék érted Isten színe előtt" [ [Zsidók 9:24](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=heb+9:24&t1=eng_nas&sr=1).]: és ezzel biztosítékot adott arról, hogy "képes megmenteni mindazokat, akik általa Istenhez járulnak [[Zsidók 7:25](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=heb+7:25&t1=eng_nas&sr=1).]". - - -

Sőt, ha elgondolkodsz azon az állapoton, amelyre ő feltámadt, akkor a saját halálod kilátása is vigasztalhat, mert te magad is fel fogsz támadni, mint ő, és részesülni fogsz abban a dicsőségben, amelyet ő maga birtokol. "Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor bizony azokat is, akik Jézusban alszanak el, Isten vele együtt előhozza [ [1Thesszalonika 4:14](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1th+4:14&t1=eng_nas&sr=1).]". Számodra még a leghevesebb halál is csak álom [[ApCsel 7:60](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ac+7:60&t1=eng_nas&sr=1).]: és a feltámadás reggelén felébredsz, és "elragadtatol, hogy találkozzál Uraddal a levegőben, és akkor örökké az Úrral leszel". Ti csüggedő szentek, akik vagy mások távozását siratjátok, vagy a saját eltávozotok (halálotok) kilátása miatt reszkettek: szárítsátok fel könnyeiteket, és "vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel [[1Thesszalonika 4:13-18](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1th+4:13-18&t1=eng_nas&sr=1).]".

<https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/matthew-28.html>

**Délutáni istentisztelet:**

**Mt 28,11-20**

**A Feltámadott nagy parancsa**

**AZ APOSTOLOK MEGBÍZATÁSA (küldetése)**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: THE APOSTLES’ COMMISSION.** **Sermon No.1415.From: Horae Homileticae.** <https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/matthew-28.html>

[**Máté 28:18-20**](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=mt+28:18-20&t1=eng_nas&sr=1)**. Jézus pedig odament, és szólt hozzájuk, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek azért és tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, s tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek; és ímé én veletek vagyok mindenkor, a világ végezetéig. Ámen.**

Az apostolok a leghitelesebb módon (autoritással) beszéltek és írtak. Isten nevében parancsokat, ígéreteket és fenyegetéseket adtak. Ezért természetesen feltesszük a kérdést, hogy milyen felhatalmazással cselekedtek. Az előttünk lévő szakasz a legmegfelelőbb (kielégítőbb) jelentést adja erről.

 Urunk e szavait vizsgálva, fontoljuk meg,

I. **A megbízást, amit apostolainak adott...**

**Ez a megbízatás nagyon világos és kifejezett volt:**

[Jézus *mint Isten*, az Atyával egyformán birtokolt öröktől fogva minden hatalmat; de *mint közvetítő* *(közbenjáró Megváltó)*, az Atyától kapta a hatalmát. Részben azért kapta, hogy ennek segítségével tölthesse be a közbenjáró hivatalát [[János 17:2](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+17:2&t1=eng_nas&sr=1).]; részben pedig azért, hogy jutalmul kapja a hivatalának betöltéséért [[Filippi 2:8-11](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=php+2:8-11&t1=eng_nas&sr=1).]. Ez a hatalom kiterjedt az égre és a földre. Ennél kevesebb nem lett volna elégséges arra a célra, amelyre adva volt; de ez által képessé vált arra, hogy mindent felüluraljon saját céljai megvalósítása érdekében. És ez egyáltalán nem csökkent a korszakok múlása által sem. Az utolsó napon valóban megszűnik [[1Kor 15:28](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+15:28&t1=eng_nas&sr=1).]; akkor már nem lesz alkalom a gyakorlására. De amíg az egyház minden tagja meg nem dicsőül, Jézus ezt a hatalmat az ő javukra fogja gyakorolni; és az ő hatalma lesz mindnyájuk reménye és vigasztalása.

**Erre alapozta azt a megbízást, amelyet az apostolainak adott.**

Korábban azért küldte őket, hogy a zsidókat oktassák; most kiterjeszti megbízatásukat a pogányokra is.

***Tanítaniuk* kellett minden nemzetet.** Mivel az embereket a szent**Három**ság nevében kellett megkeresztelniük, kétségtelen, hogy először a Szentháromság személyeit és tisztségeit kellett megismertetniük. Az **Atyát**, mint a mi megbántott, de megbékélt Istenünket és Atyánkat kellett hirdetniük (az üdvösség eltervezőjét és kiindulópontját); a **Fiút**, mint a bűnösök szószólóját és engesztelőjét kellett megismertetniük; a **Szentlelket**, mint Isten választottainak megvilágosítóját, vigasztalóját és megszentelőjét kellett bemutatniuk.

**A megtérteket a szent Három nevében kellett megkeresztelniük.** Miután a keresztyén hitre térítettek embereket, a keresztség által be kellett őket avatniuk az Istennel való szövetségbe. De bár először a felnőtteket tanították, majd megkeresztelték őket, a csecsemőkkel kapcsolatban megfordították ezt a sorrendet. Arra azonban ügyeltek, hogy az általuk hirdetett tanítást minden esetben rögzítsék a keresztség szertartásában; és hogy minden keresztyénnek vagy kifejezetten, vagy virtuálisan el kell ismernie azt. [a szerzőnek, mint anglikán lelkésznek ezt a véleményét mi, baptisták, bizonyos fenntartással fogadjuk – ford. megjegyzése ]

**A gyakorlati vallásra is oktatniuk kellett hallgatóikat**. Nyilvánvaló, hogy nem csupán erkölcsi prédikátorok voltak. Szükségszerűen sokat kellett hangsúlyozniuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek hivatalát; de emellett gyakorlatilag minden erkölcsi kötelességre is rá kellett tanítaniuk, és minden kötelezettséget érvényre kellett juttatniuk, akár Isten, akár az emberek felé.]

**II. Mivel ez a megbízatás olyan nehéz volt, bátorításul egy ígéretet is tett nekik.**

[Az apostolok könnyen elbátortalanodhattak attól, hogy ilyen nehéz szolgálatot próbáljanak elvégezni. Önmagukban szegények, alantasak és műveletlenek voltak: új, idegen, másoktól gyűlölt elveket kellett hirdetniük: szembe kellett szállniuk az emberiség természetes vágyaival és előítéleteivel: az embereket a bűnből a szentség és önmegtagadás magas szintű életére kellett rávezetniük; és mindezt nemcsak emberi segítség nélkül, hanem a világ minden hatalmával és politikájával szemben. Ezért úgy érezhették, hogy alkalmatlanok egy ilyen feladatra: Urunk azonban egy igen bátorító ígéretet adott nekik. Amikor Mózes visszautasította a szolgálatot, amelyre elhívást kapott, Isten megígérte, hogy vele lesz [[2Mózes 4:15](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ex+4:15&t1=eng_nas&sr=1).]: Krisztus is így ígérte meg, hogy támogatni fogja tanítványait munkájukban. Biztosította őket arról, hogy jelenlétével irányítja, segíti és támogatja őket, és munkájuknak jó eredményt ad. Erre az ígéretre külön felhívta a figyelmüket: **"Íme!"** És nem is fogja elmulasztani, hogy teljesítse azt a világ végezetéig. Sajátos erővel és hangsúllyal megerősítést is csatolt hozzá. Az "Ámen" tekinthető *megerősítésnek* vagy *kérésnek*: egyik felfogás szerint sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az ígéret, amelyet megerősít, minden apostol vigasza volt; és minden következő pásztornak, igehirdetőnek támasza volt. Mindenki tegye tehát hozzá az "Ámen"-t, mint ami egyszerre jelenti a *kívánságát* és a *megerősítését (bizonyosságát)*.]

Most pedig figyeljük meg,

**III. Azt, hogy ez a megbízatás milyen hatással (érvénnyel, jelentőséggel) van ránk napjainkban...**

Az apostolokat Isten ihlette arra, hogy kijelentsék azt, amit egy nem ihletett ember nem tudhatott; és Isten felhatalmazta őket arra is, hogy csodákat tegyenek szavuk megerősítésére. E tekintetben a mai lelkészek egy pillanatig sem tekinthetők velük egyenrangúaknak. Azonban **ami az üzenetet illeti, amelyet nekünk kell átadnunk,**

**ugyanaz a megbízatásunk, mint nekik**:

[Az Úr Jézus Krisztusnak megszakítás nélküli egymásutánban folyton voltak szolgái, akik az apostoli kortól napjainkig minden nemzedéknek hirdették és megismertették az ő nevét; és mindazoknak, akiket ő a szolgálat munkájára hívott el, ugyanazt az üzenetet kellett átadniuk [[2Korinthus 5:18-20](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=2co+5:18-20&t1=eng_nas&sr=1)].] - - - Különösen **a szent Háromságnak a megváltás gazdaságában betöltött tisztségét kell megismertetnünk;** bemutatják az Atyát, mint a Forrást, amelyből mindez fakad: (mert az ember iránti szeretetből adta nekünk az ő egyetlen drága Fiát, hogy megmentsen minket [[János 3:16](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=joh+3:16&t1=eng_nas&sr=1).]), és bemutatják Fiát, az ő egyenrangú, örökkévaló Fiát, mint a mi közvetítőnket, akinek haláláig tartó engedelmessége által nyerjük el a békét Istennel; és bemutatják a Szentlelket mint a közvetítőt (Ügynököt), aki lelkünkre alkalmazza mindazokat az áldásokat, amelyeket Krisztus vásárolt meg számunkra. Ezt a titkot, mondom, minden lehetséges világossággal és energiával ki kell bontanunk: és ragaszkodnunk kell hozzá, mint a bűnös reménységének egyetlen alapjához - - - Ugyanakkor **meg kell követelnünk az emberektől, hogy engedelmeskedjenek Isten parancsainak,** és nem szabad más szentségi mércét elfogadnunk, mint amit Isten adott nekünk az ő igéjében - - - -

A magunk erejéből erre a munkára vállalkozni bolondság és őrültség lett volna. De]

 **Nekünk is ugyanaz a bátorításunk van, mint nekik**

[Az Úr Jézus Krisztus az ő egyházával és népével lesz "a világ végezetéig", és minden hűséges szolga tőle várhat minden szükséges útmutatást és támogatást. Ő "bizonyságot tesz az Isten kegyelmének igéjéről" [ [ApCsel 14:3](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ac+14:3&t1=eng_nas&sr=1).], és isteni erővel ruházza fel azt, hogy elérje azt, amire küldte [ [Ézsaiás 55:11](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=isa+55:11&t1=eng_nas&sr=1).]. Bármilyen gyenge is önmagában, az ő kezében "gyors és erős lesz, és élesebb, mint a kétélű kard [ [Zsidókhoz írt levél 4:12](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=heb+4:12&t1=eng_nas&sr=1).]". Olyan lesz, mint "a kalapács vagy a tűz, amely darabokra töri a sziklát" [ [Jeremiás 23:29](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=jer+23:29&t1=eng_nas&sr=1).]. Tőle függve indulunk el tehát, biztosra várva, hogy - az azt átadók (eszközök) gyengesége ellenére - "Isten ereje lesz azoknak üdvösségére, akik hallgatják [ [Róma 1:16](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=ro+1:16&t1=eng_nas&sr=1).]".

Ha nem lenne ez a bátorítás, senki sem merészkedne a lelkészi (igeszolgálati) hivatalra, akinek van esze, de Krisztus megígért segítségére támaszkodva reméljük, hogy munkánk nem lesz hiábavaló az Úrban [ [1Kor 15:58](https://www.studylight.org/study-desk.html?q1=1co+15:58&t1=eng_nas&sr=1).]."]. [Megjegyzés: *E téma alkalmazását annak az alkalomnak kell megfeleltetni, amely alkalomból elhangzik. Ha felszentelési vagy vizitációs prédikációról van szó, a beszédnek a lelkészekhez kell igazodnia. Ha egy fiatal lelkész első munkába lépésekor hangzik el, a hallgatóságnak tiszteletteljesen el kell mondani, hogy mire számíthatnak egész szolgálata alatt; és kérni kell, hogy mind a lelkész, mind a hallgatóság érdekében könyörögjenek az isteni jelenlétért, amely nélkül hiába prédikál, és hiába hallgatják. Ha nemrégiben konfirmáltakról van szó, akkor a "keresztségi" fogadalmukat különösen meg kell erősíteni, mivel ezekre az elvekre és kötelezettségekre keresztelték meg őket*].

[**https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/matthew-28.html**](https://www.studylight.org/commentaries/eng/shh/matthew-28.html)

**MBE. Délután istentisztelet:**

**Mt 22,23-33 (32)**

**Kérdés a feltámadásról.**

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

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/matthew/22/23/22/23/>

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

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

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

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

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

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

Ez az eset pedig feltételezi (jelzi),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az érvelés menete pedig annak bebizonyítása,

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

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

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

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

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

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

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

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/mark/12/18/12/18/>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<https://bible.prayerrequest.com/5000004-matthew-henry-commentary/luke/20/27/20/27/>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Mt 22,23-33**

**J. C. Ryle (1816-1900) magyarázata**

<https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository_web.html#mattc22>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Mk 12,18-27**

**J. C. Ryle (1816-1900) magyarázata**

<https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository_web.html#mattc22>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Lukács 20:27-40**

**J. C. Ryle (1816-1900) magyarázata**

<https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/expository_web.html#mattc22>

**FELTÁMADÁS ÉS HÁZASSÁG**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A FELTÁMADÁS BIZONYÍTÁSA MÓZES KÖNYVEIBŐL**

**Forrás: Charles Simeon: THE RESURRECTION PROVED FROM THE PENTATEUCH. Discourse No.1448. from: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/mark/12/26/12/27/>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folytassuk az idézet megvizsgálását,

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ebből a témából megtanulhatjátok,**

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

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

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

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

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

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

# Az angyali élet

[**Charles H. Spurgeon**](https://answersingenesis.org/bios/charles-spurgeon/) **prédikációja**

**Elhangzott 1868. november 22-én, vasárnap reggel a Newingtoni Metropolitan Tabernacle-ben.**

**Forrás: C. H. Spurgeon: The Angelic Life. Sermon No. 842. From: The Metropolitan Tabernacle Pulpit.**

***Ebben a prédikációban Spurgeon összehasonlítja és kontrasztba helyezi az angyalokat a megváltott emberiség mennyei létformájával.***

Az űrlap alja

**Mert a feltámadáskor nem házasodnak, és nem is mennek férjhez, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben.** ([**Máté 22:30**](https://biblia.com/bible/esv/Matt%2022.30))

*1.* Így vagy úgy, de mindannyiunknak fejlődnünk kell. Az érett férfikor, ahogyan itt látjuk, csak a zöld fű, vagy legjobb esetben is csak kezdetleges a mag a kalászban: a teljesen érett mag a kalászban csak az eljövendő világban lesz látható. Vagy lefelé, vagy felfelé haladunk: de egyikünk sem maradhat abban a helyzetben, amelyet ma elfoglal. Vannak, akik óráról órára lefelé csúsznak, a gonosz szokások erejével egyre mélyebbre ereszkednek; egyre inkább az ördög jobbágyai és rabszolgái lesznek; és ennek következtében egyre inkább az ő képére formálódnak, és végzetüket ezekben a szavakban találják megírva: "Menjetek az örök tűzre, a pokolra, amely az ördögnek és angyalainak készült. Követtétek a Sátánt, egyre inkább hozzá hasonlóvá váltatok, és most megkapjátok a neki rendelt örökséget". Másfelől, aki bűnbánat és hit által az [evangélium](https://answersingenesis.org/gospel/) közösségébe kerül, kegyelmet kegyelemre kap; dicsőségről dicsőségre halad előre, egyre tökéletesebb hasonlatosságban a mennyei lényekkel, és végül, az angyalok, akik örültek a megtérésén (bűnbánatán), az angyalok, akikhez hasonlóvá vált, Isten kebelébe viszik a lelkét. Mi lesz veled, ember? Megérsz-e az arany sarlóra és a mennyei "aratási hazára", vagy megfeketedsz a vaskasza előtt, amely lekaszál téged, hogy társaiddal egy kötegbe kössön és elpusztítson, mint a konkolyt? Vagy az egyiknek, vagy a másiknak meg kell lennie. Ó, a végtelen kegyelem győzze le természetes hajlamainkat, és legyünk azok között, akik egyre erősebbek lesznek, erőről-erőre jutnak, míg fel nem érnek az Úr hegyére, és olyanok nem lesznek, mint az angyalok.

*2.* További előszó nélkül, a ma reggeli beszéd témája az lesz, hogy a *lelkek élete a trón előtt milyen tekintetben hasonlít az angyalokéhoz*; majd másodszor, talán lesz *néhány gyakorlati gondolat az angyali élet kezdetéről, már most, amíg még itt lent vagyunk*.

**I.**

*3.* Először is, tehát, **milyen tekintetben hasonlítanak azok a szentek az agyalokhoz, akik a halál folyamán már átmentek?**

*4.* A hasonlóság, bár sok ponton, többé-kevésbé szembetűnő, szerintem **ötféleképpen világosan látható**.

**1.**

*5.* Isten szentjei ***személyük tulajdonságait (kiválóságai)***tekintve olyanok, mint az angyalok. Egy dologban mindig is egyformák voltak, nevezetesen abban, hogy mind az angyalok, mind a szentek Isten teremtményei, és semmiképpen sem tekinthetők magasabb rendűnek. Egy hamis egyház megparancsolta híveinek, hogy vallásos hódolatot mutassanak be az angyaloknak, ami szemben áll a úgy a Szentírás példájával, mint kifejezett előírásával is. Az angyalokat nem szabad jobban imádni, mint a szent embereket, és sem az egyiket, sem a másikat nem lehet imádni anélkül, hogy a bálványimádás bűnét ne követnénk el. Vegyünk két párhuzamos esetet. Amikor János, meglátott egy angyalt, és összetévesztve őt az Urával, leborult, hogy imádja, a válasz így hangzott: "Vigyázz, hogy ne tedd, mert én a te szolgatársaid vagyok, meg a prófétáké. Az Istent imádd!". Amikor a pogányok Lystrában fiatal bikákat és barmokat hoztak elő, és úgy akartak áldozni Pálnak és Barnabásnak, mint Merkúrnak és Jupiternek, ezek a szent emberek megszaggatták a ruhájukat, és kijelentették, hogy ők is másokhoz hasonló természetű emberek. Az angyalok és a szent emberek elutasítanak mindenféle imádatot; egyhangúan vallják énekükben: "Ne nekünk, ne nekünk, hanem minden dicséret az Úrnak adassék!". Ó, Isten hosszútűrése, hogy eltűri azt a hitehagyott és átkozott egyházat, amely szenteket és angyalokat, férfiakat és nőket, és nem is tudom, mit még miket, a Seregek Urával vetekedve a tisztelet tárgyává merészelt tenni.

*6.* Ez azonban csak mellékes. A mennyei szentek személyükben az angyalokhoz hasonlóak, abban a tekintetben, hogy ***ott a nemiség örökre eltörlődik***. "Nem házasodnak, és nem adják őket férjhez" - amiből nem arra következtetek, hogy megsemmisül mindaz, ami a női jellemben sajátosan lelki, vagy ami a férfi jellemben szellemi, hanem arra, hogy a testi alkatban nem lesz többé semmi, ami a nemeket elválasztaná egymástól. Elképzelem, hogy egyes szentek a trón előtt kifejezésre juttatják majd azt a kiváló gyengédséget, a szeretet hősiességét, amely arra utal, hogy szent nők voltak itt lent, és hogy más szellemek különleges erejükben és élevenségükben, bátorságukban és buzgóságukban még a dicsőségben is felfedhetik azt a tényt, hogy a harcos egyházban Izrael vitéz férfiai közé tartoztak. Miért is ne? Mégis, minden más, ami a férfiakban és nőkben testi, el kell, hogy tűnjön, és egyek leszünk Krisztus Jézusban, akiben nincs sem férfi, sem nő. A házasság szóba sem jöhet majd.

*7.* Ehhez kapcsolódik egy további hasonlóság, nevezetesen, hogy a fenti szellemek ***halhatatlanságukban az angyalokhoz hasonlóak***. Nem tudnak meghalni. A mennyben soha nem hallatszott olyan dolog, mint a gyászharang. Soha egyetlen angyalt sem vittek a sírjához - bár angyalok voltak a sírban -, mert ketten ültek a fejénél és a lábánál, ahol Jézus teste feküdt; de ők látogatók voltak, nem pedig ott lakók. Az angyalokban nincs semmi olyan, amiből a halál-féreg táplálkozhatna; nincs olyan sírkamra, amely be tudná zárni szabad lelküket, és a halál kötelékei egy pillanatra sem tudnák őket fogva tartani. Így van ez azokkal a szabadokkal is, akik áthaladtak a síron, és most Krisztussal vannak - ők nem halhatnak meg: korszak korszakra pereghet, folytatódhatnak az örökkévalóság szüntelen körforgásai, de a halhatatlanok fején nem lesz a hanyatlás ősz hajszála soha; a mennyei lelkek soha nem fognak elpusztulni. Emiatt tehát e birodalmak népességét soha nem kell születéssel feltölteni. Itt örökös küzdelem folyik, az élet küzd a halállal, a halál egyetemes győzelmet arat, sírhelyekkel tarkítva a föld arcát, de az élet még mindig győzedelmeskedik, és mindig kisgyermekeket küld, hogy virágot szedjenek a sírok fölé. Az élet áradata, bár látszólag elnyelte a halál behemótja, még mindig tovább vonul, szélesebb és mélyebb áradatként, mint korábban. Ezért olyanok, mint az angyalok a mennyben, mivel nincs halál, és következésképpen nincs szükség a születésre a népesség újratermeléséhez.

*8.* Okunk van azt is hinni, hogy mivel ezek a szellemek a trón előtt olyanok, mint az angyalok, még akkor is, amikor a feltámadási trombita megszólal, és az egy időre testetlenné vált szellemek újra felöltöznek, ***lényük érettségének tényében olyanok lesznek, mint az angyalok***. A mennyben a csecsemők már nem lesznek csecsemők. Aki itt csecsemő volt, ott teljesen kifejlődött lesz. És nem lesz ott a mennyben a botján tántorgó, fáradt öregember, nem fogja oda vinni elgyengülő szemét és remegő térdét; megtisztult férfiasságának dicsőségében lesz, és nem érzi majd a romlást. A gyermek olyan lesz, mintha százéves lenne, és az öregember elvenebb lesz, mint ifjúsága dicsőségében. Az angyalokról nem olvasok sem fiatalkorukról, sem öregedésükről: mindig áldott tökéletességben állnak; és így Isten szentjei is mindig tökéletesek lesznek mind testileg, mind lelkileg. "Hajnalpír méhéből lesz ifjúságod harmatja", ó Jézus, és ugyanez a harmat hullik a te jobb kezed ültetésének minden növényére.

*9.* Feltételezzük azt is, hogy a trón előtt álló megváltott lelkek ***szépségükben mind hasonlítanak az angyalokhoz***. A testetlen szentek is szépek Jézus szemében, úgy ahogyan vannak; és amikor a szellemi testük teljes “mennyei dicsőségtől” ragyogva fog felemelkedni ", akkor a szépségüket mindenki látni fogja. "Gyalázatban van elvetve", mondja az apostol, "dicsőségben támad fel". Bármilyen gyalázatos vonásai voltak is annak a szegény teremtménynek, akit a földnek adtunk, nem lesz semmi torz, ami elcsúfíthatná annak a nemesebb testnek az arcát, amely Isten parancsára a sírból feltámad. "Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy milyenek leszünk", de hogy kifejezhetetlenül szépek leszünk, az a legbiztosabb, "mert olyanok leszünk, mint ő, amikor meglátjuk őt olyannak, amilyen". Olyan dicsőség lesz a feltámadt szentek körül, amely még az angyalok dicsőségét is felülmúlja, mert nekik soha nem mondta, hogy olyanok lesznek, mint az Egyszülött. De ez az osztályrésze minden vérrel megvásároltnak és vérrel megmosottnak, hogy Krisztus hasonlatosságára lesznek formálva, amikor majd meglátják őt szemtől szembe.

*10.* Ahogyan szépségben hasonlítani fogunk az angyalokhoz, úgy kétségtelenül ***erőben is hasonlítani fogunk hozzájuk***: "Áldjátok az Urat, óh ti angyalai, akik erőben kiválóak vagytok". Így szól az apostol: "Gyöngeségben vetettetik, erőben támad fel". Hogy ez milyen erő lesz, azt csak sejthetjük. Lesz egy megnövekedett szellemi kapacitás, egy sokkal kiterjedtebb szellemi erőkifejtés. Ami az új testet illeti, olyan erő lesz benne, amiről fogalmunk sincs. Hogy milyenek leszünk, szeretteim, az erő tekintetében, azt nem tudjuk megmondani, de azt tudjuk, hogy nem lesz szükségünk arra, hogy fáradt testünket olyan állandóan a pihenés ágyán nyújtogassuk, és hogy az időnk nagyrészében öntudatlanul feküdjünk, mert éjjel-nappal az ő templomában fogjuk szolgálni őt; és ez a fáradhatatlanság és a fizikai kitartás olyan fokát jelzi, amely most teljesen idegen számunkra. Ebben is olyanok leszünk, mint Isten angyalai.

*11.* Csak egy percre engedjétek, hogy gondolataitok előre lássák azt az áldott személyiséget, amely a tiétek lesz, amikor ez a jelen korszak elmúlt. Ma szenvedsz, ma megvetnek és elutasítanak; de ahogyan ***ebből a kúszó hernyóból vagy ebből a kiszáradt bábból egy kedves teremtmény fog kelni***, amelynek szárnyai olyan színűek, mint a szivárvány, úgy fog a te szegény, nyögő emberségedből is egy szép és kedves lény születni; miközben a ***lelked is leveti majd természetes romlottságának salakját, megszabadul itt lent tartózkodásának minden szennyétől és kárától,*** és az egész embered egy szépséges alkotássá áll helyre - egy dicsőséges templommá, melyben Isten lakik majd veled, és melyben te Istennel laksz majd.

**2.**

*12.* Másodszor, az angyalok és a megdicsőült szentek között **hasonlóság lesz a *jellem tekintetében***. "Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is", arra tanít bennünket, hogy az angyalok tökéletesen, vidáman, azonnal, fáradhatatlanul, a lehető legnagyobb készséggel teljesítik Isten akaratát. Így tesznek azok az áldott üdvözült lelkek is, akiknek megadatott, hogy Jehova arcát lássák: örömükre szolgál, hogy a mennyei Atyjuk akaratát szemlélik. Bármit is rendeljen s bízzuk rájuk az Úr, számukra mennyországukat jelenti annak teljesítése, mert a mennyben az Úr akarata az ő népének akarata. Itt lent, testvéreim, az akarat meg van bennünk, de a véghezvitelt nem találjuk (hogy hogyan hajtsuk végre, amit tenni akarunk, arra nem találjuk a képességet). Szentek akarunk lenni, de tagjainkban egy másik törvényt találunk, amely harcol az elménk törvénye ellen. Sóhajtozunk és sírunk a bennünk lakozó bűn miatt, s azt mondjuk: "Ó, nyomorult ember, ki szabadít meg engem e halál testétől?". De az angyalok nem tudják, milyen az, ha valaki elesett; ők soha nem küzdöttek semmilyen belülről jövő kísértéssel, bár egyszer megtámadta őket egy kívülről jövő nagy kísértés, amely által a Sátán és követői kiestek a boldogságból. Ők nem hordoznak magukban velükszületett (eredendő) bűnt. Nem találnak nehéz agyagot, amely eltömítené mennyei buzgalmukat; nem kell buja vágyak vagy mohó sóvárgások miatt siránkozniuk; nincsenek büszke gondolataik, amelyeket le kell vetniük, nincs lelki lehangoltságuk, nem kísérti őket hitetlenség, nincsenek akaratos (engedetlen) megnyilvánulásaik. Istennek szolgálnak, anélkül, hogy az engedelmességükben csorbát szenvednének. A bűn egyetlen gondolata sem szennyezi be a lelküket; a gonoszság egyetlen szótagja sem hangzik el szent ajkukról; a vétek egyetlen sugallata sem szennyezi be szolgálatukat. Így van ez a szentekkel is, akik velük együtt már a dicsőségben laknak. Ők is hibátlanok Isten trónja előtt. Megmosták ruháikat, és fehérré tették (megfehérítették) a Bárány vérében, és Isten Lelke, mint a tisztító tűz, természetükből kitisztított mindent, ami gonosz, és ma olyan tiszták, mint maga Isten a Krisztus igazságosságában és a Szentlélek munkája által beléjük oltott tisztaságban. Nem vágytok-e arra, hogy velük lehessetek, ha csak e tisztaság kedvéért is?- Mert a bűntől való megszabadulás minden bánattól való megmenekülést jelent, és a tökéletes szentség elnyerése a gyönyör csúcspontja lesz. Ó, ha csak tökéletesen tudnánk Istennek szolgálni, nem támasztanánk feltételeket a hellyel kapcsolatban! A tökéletesség egy tömlöcben végtelenül jobb lenne, mint a legkisebb bűnnel szívünkben egy palotában. Ha valaki teljesen megszabadulhatna minden gonoszságtól, még ha lehetséges is lenne, hogy egy ilyen lélek fizikai fájdalmat szenvedjen, a bűntől való megszabadulás öröme mégis kárpótolná minden gyötrelemért, amit a testének okozhatnának. Testvérek és nővérek, ez a osztályrész a tiétek és az enyém. Ha ma a bűnnel küzdünk halálos ellenségekkel szemben, és gyakran kísértésbe esünk, hogy attól féljünk, hogy vereséget szenvedünk, biztosak lehetünk abban, hogy a Bárány vére által győzni fogunk. Ott fent van a korona - engedjétek, hogy hitetek megragadja azt. Tartsatok ki bátran, mert minden lehetséges annak, aki hisz. A legmegrögzöttebb szokást is meg lehet törni, a vágy, amely tegnap legyőzött bennünket, nem győzhet le többé, ha a bennünk lakozó Isten erejében és az uralkodó Megváltó hatalmában nyugszunk. Csak bízzatok, mert Jézus által győzni fogtok, és a korona a tiétek lesz, örökké.

**3.**

*13.* Harmadszor, az áldottak lelkei olyanok, mint az angyalok, ***foglalkozásukat illetően***. Az angyalok, mint olvastuk, a szent istentiszteleten hódolnak a trón körül. Koronájukat a trón elé vetik, az üvegtengerre, és imádják a Bárányt örökkön-örökké. Soha nincs olyan pillanat, akár fénybe borul a föld, akár sötétségbe öltözik, amelyben Isten Fiát ne imádná tízezerszer tízezernyi mennyei szellem. A kerubok és szeráfok elfedik arcukat az Isten örökké élő Fia előtt. Az imádat az ő örökös hivatásuk. Így van ez mindazokkal is, akiket Krisztus vérrel váltott meg. Ők is örökké imádják. Örökké tartó szeretetüket Jézusnak adják. A vének úgy vannak ábrázolva, mint akik a trón előtt állnak édes illatokkal teli üvegcséikkel és arany hárfáikkal, amelyek a megdicsőült egyház örökké tartó és elfogadható dicséretét jelképezik. Ó, milyen édes az istentisztelet gyakran a földön, de milyennek kell lennie a mennyben! Szeretjük az Úr napját, és gyülekezéseink helye nagyon kedves lesz számunkra, mert nem más, mint Isten háza a lelkünk számára; de ó, de milyen más lesz tökéletesen imádkozni, zavaró gondolatok és elkalandozó elmék nélkül - milyen áldott lesz! Az ilyen szolgálat hamarosan a mi részünk lesz.

*14.* Az angyalokat a Szentírás úgy írja le, mint akik ***szent énekkel foglalkoznak.*** János angyalok megszámlálhatatlan seregének hangját hallotta. Csatlakoznak a trón előtt felcsendülő énekhez, amely az egykor megölt Báránynak tulajdonít dicsőséget, dicsőséget és fenséget. Ugyanebben a kórusban a megdicsőült lelkek buzgón egyesülnek, és még édesebb a hangjuk, mert az angyalok nem dicsérhetik az Úr Jézust, amiért megmosta őket a vérében, és ez a hang a leghangosabb az összes hang közül. A vérrel mosottak különös gazdagsággal járulnak hozzá a dallamhoz, amint örömteli szívük felemeli a kórust: "Méltó a Bárány, mert megöletett, és vérével megváltott minket Istennek!". Az Úr uralkodik örökkön-örökké". Ó, ez a mennyei ének! Ó, bárcsak néhány kósza hang éppen most meglátogatná a fülemet, hogy megtanuljam igazán, hogyan beszéljek róla! Hallgassátok meg, mit mond erről János: "És hallottam egy hangot az égből, mint sok víznek zúgását és mint nagy mennydörgés hangját; és hallottam hárfások hangját, akik hárfáikkal hárfáztak, és mintegy új éneket énekeltek a trón és a négy élőlény előtt." Dicsőség Krisztusnak ma! Bár nem csatlakozhatunk a szeráfi énekhez, ahogyan szeretnénk, de szívből jövő dicséretünket küldjük fel a mi hozzájárulásunkként ahhoz, aki halott volt (megöletett), de él örökké!

*15. Az* imádás és dicsőítés mellett jó okunk van azt hinni, hogy ***az angyalok létüket Isten útjainak, különösen Isten kegyelmi cselekedeteinek csodálkozó tanulmányozásával töltik.*** "Ezekbe a dolgokba" - mondta az apostol - "az angyalok vágyakoznak beletekinteni ". Hogy nem tökéletes a tudásuk, az egészen bizonyos, mert "senki sem tudja azt a napot és azt az órát, nem, még az *angyalok* sem, akik a mennyben vannak". Folyamatosan gyarapodnak a tudásukban, és Dániel könyvéből kiderül, hogy kérdéseket tesznek fel, és vágynak arra, hogy oktatást kapjanak. Az a látomás, amelyet Jákob látott, és amelyben Isten angyalai fel- és leszálltak a létrán, az isteni szellemek szemlélődését ábrázolja számunkra, akik Jézusról elmélkedve fel- és leszállnak; tanulmányozzák a megtestesült Isten dicsőségét, a sírba való leszállását és a diadalmas felemelkedését az Atya trónjára. Elmélkedéseik állandóan a kereszt és a megtestesült Isten cselekedetei körül lebegnek (forognak). Bizonyára ilyen lesz az áldottak foglalatossága. A mai (mostani) nehézségeket, amelyek ma megdöbbentenek bennünket, a mennyben fogják megmagyarázni nekünk. "Amit most nem tudtok, azt majd a későbbiekben megtudjátok". A mostani merőónunkhoz túl mélységes titkok egy másik állapotban fogják kincseiket átadni nekünk; mert itt csak rész szerint van bennünk az ismeret, de ott úgy fogunk ismerni, ahogyan Isten ismer minket. Az igazságokat, amelyeket csak halványan sejtettünk és árnyékban érzékeltünk, tisztább fényben fogjuk látni - "mert most csak úgy látunk, mintha sötétben látnánk, de majd szemtől szembe". Krisztusban kisiskolások, hogyan fogtok ott növekedni a megismerésben! Ti, az ihletett lap szerető tanulói, mennyire fogtok ott gyönyörködni az isteni oktatásokban! A legjobb kommentár a Szerző saját magyarázata lesz. Ő, aki a Szentírást írta, veletek lesz, és megkérdezitek tőle: "Mit értesz ezen a sötét mondáson?". Vagy talán teljesen túljutunk a betűn, és nem lesz szükségünk többé a szavakra és mondatokra, hanem a megnyílt Lélekből, Isten szívének mennyei értelméből fogunk táplálkozni. Bizonyára olyanok leszünk, mint az angyalok, hiszen tanulmányaink mind áhítatos és isteni dolgokban merülnek majd el.

*16.* A menny angyalai ***Isten arcát nézik***. Ez egy szentírási kifejezés, nem az enyém, mert maga Urunk azt mondja, hogy "a mennyben az angyalok mindig a ti Atyátok arcát nézik, aki ott van a mennyekben". És mi lehet az? Testvéreim, nem szabad testi értelmet adni ezeknek a szavaknak, mintha Istent akár angyali, akár emberi szemmel lehetne látni, mert Őt nem lehet ilyen tompa optikával látni; Isten szellem, és *a szellem csak gondolat és szellemi felfogás által látja Istent;* de milyen felfogása lehet Istennek az, amit a "mindig szemlélni fogják az Isten arcát" kifejezés jelent! Mózes, a régi rendtartás mesterszelleme, azt kérte, hogy lássa Istent, de csak egy olyan látványban volt része, amit a mi fordításunk a hátsó részének nevez, de amit találóbban úgy kellene leírni, hogy a *Mindenható pompájának hullámzó vonulata*, *ruhájának szegélye*. Ez volt minden, amit láthatott, noha a szeme erősebb volt, mint bármelyik emberé a törvény diszpenzációja felosztás alatt. De, testvéreim, mi a mennyben, az angyalokhoz hasonlóan, látni fogjuk az ő arcát, és az ő neve ott lesz a homlokunkon.

*Jézus Atyja, Te csodás szeretet
micsoda elragadtatás lesz,
trónod előtt leborulva imádni,
s örökké téged szemlélni!*

*17.* Még mindig nem merítettük ki az angyalok foglalkozásait. Ezek, amelyeket már említettem, inkább elmélkedő jellegűek - imádat, ének, tanulás és gyönyörű látomás; de a fenti lángoló kéruboknak vannak olyan elfoglaltságaik, amelyek a földhöz kapcsolódnak. Például együttérző örömöt éreznek. Ezt nem tudnánk, ha Jézus nem mondta volna: "Öröm van Isten angyalainál a mennyben egy megtérő bűnösön ". Hiszem ezt, hogy a megváltott emberek megdicsőült lelkét ugyanilyen öröm tölti el; és el tudom képzelni, hogy a hívő ember lelke örül a gyermek felett, kit bár eltávozásakor megtéretlenül hagyott, de aki megmenekült, miután szülei a mennybe emelkedtek - megmenekült az imák által, amelyeket egy anya hagyott hátra, és halálos ágyán legjobb és legszentebb hagyatékaként hagyott gyermekeire. Sok apa látta, hogy a földön felajánlott imáik révén haláluk után születtek újjá gyermekeik, de csak azután történhetett meg, hogy az imát odafenn dicséretre cserélték. Néha úgy gondolom - talán csak képzelődöm -, hogy ha a dicsőségben valaha is elvonhatom tekintetemet az én Uramról, ha valaha is egy pillanatra felfüggeszthetem az éneket az én Kegyelmesemhez, akkor az azért lesz, hogy a mennyei harcok felett átnézzek, hogy lássam, hogyan virágzik e földi gyülekezet, amely között dolgoztam. Bizonyára azok a tisztelt emberek, akik korábban e nyájat szolgálták, különös örömöt éreznek most odafenn a mi gyarapodásunkban; és amint a hír a földről a mennybe száll, hogy százak születtek újjá Istentől, és hogy az Ige közöttünk élő és ható volt, élesebb, mint bármely kétélű kard, ha az angyalok örülnek ennek, csak azt hihetem, hogy a megdicsőült lelkek is, akik sokkal inkább rokonai a bűnbánó bűnösöknek, mint az angyalok, még mélyebb együttérzést és még nagyobb ujjongó örömöt éreznek.

*18.* Mégis tovább kell mennem. Az angyalok a mennyben, mint mondják, ***fáradhatatlan szolgálatot végeznek.*** Gábriel az Úr szavára repül, akár Máriához, akár a pásztorokhoz, akár a királyhoz. Az angyalnak mindegy, hogy azért száll le, hogy Szennácherib seregeire csapjon le, vagy azért, hogy egy kisgyermek gyámja legyen. Jól mondták, hogy ha két angyalt küldenének a földre, és az egyiknek egy birodalmat kellene kormányoznia, minden földi pompa közepette, a másiknak pedig egy utcaseprő munkáját kellene végeznie, az angyalokat nem érdekelné a különbség, amíg tudják, hogy mi az Uruk szándéka. Amit Isten akar, azt teszik, jó szívvel. Mert ezek a ragyogó lelkek nem önmagukra, hanem csak Istenük jó tetszésére gondolnak. Kevéssé tudjuk, mit tesznek értünk. Csodálatos gyámságot gyakorolnak titokban a mennyország minden királyi magva felett. Mindig elfoglaltak; soha nem tétlenkednek. Soha nem találjuk őket ott, ahol a Sátán még mindig felkínálja a tétlen lelkeknek a vétkezést; hanem éjjel-nappal az ő Istenüket szolgálják.

*19.* Végezetül pedig e tekintetben, hogy ***állandó kísérői a mennyei Fejedelemnek.*** Bárhol is van Jézus, az angyalok mindenütt ott vannak körülötte. "Amikor eljön az ő Atyjának dicsőségében, és vele együtt jön majd minden szent angyala". Amikor a fejedelem elköltözik, az udvaroncok a királlyal mennek. Bárhol van a király, ott vannak a fegyveres urak; ott vannak a testőrei; így bárhol van Jézus király, ott vannak az ő angyalai. "Isten szekerei húszezer, sőt ezernyi angyal: az Úr van közöttük". A halhatatlan és örökkévaló nagy király, aki kardját felköti és harcba lovagol, nem egyedül indul; angyalok légiói követik a lábai előtt. Amikor az ördög és angyalai ellen hadat visel, mindezek, őrei és szentjei, a lángoló kerubok és a tüzes szeráfok, mint veterán seregek, a jobbján vannak. Ilyen lesz minden megdicsőült lélek elkötelezettsége is. Nem tudjuk, mik lehetnek szent feladataink azokon az égboltokon - hiábavaló lenne találgatni; de nem leszünk tétlenek, mert meg van írva: “szolgálnak neki éjjel-nappal az ő templomában". Azt gondoltam, hogy mivel az angyalok csak a szolgák, őket küldik ki a világegyetem távoli részeire a Mester terepmunkáját végezni, de mi, akik az ő gyermekei vagyunk, éjjel-nappal az ő templomában, otthon fogunk neki szolgálni; mert nincs-e megírva: "Ők az Úr házában laknak majd örökké"? A mi munkánk házimunka lesz, otthoni szolgálat az Ő közvetlen jelenlétben. Olyanok leszünk, mint az az angyal, aki a napban állt; örökké a végtelen Isten jelenlétének teljes lángjában fogunk lakni. Egyenrangúak leszünk az angyalokkal, és olyanok leszünk, mint ők, mind a foglalkozás, mind a jellem és a személy tekintetében.

***4.***

*20.* Hogy ne fárasszalak benneteket, csak néhány szót fűzök a negyedik ponthoz, bár úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Olyanok leszünk, **mint az angyalok *a mennyei lelkületben (érzületben, gondolkozásban, elfoglaltságban)***. Itt elérkeztünk a szöveg alapvető értelméhez. Ők nem házasodnak meg, és nem mennek férjhez; más dolgokra kell gondolniuk, más gondjaik és más örömeik vannak; nem törődnek a földi dolgokkal, hanem mennyei lelkületűek. Így van ez a trón előtt álló áldott lelkekkel is. Enni és inni, öltözködni - ezek olyan dolgok, amelyek már nem járnak a fejükben. A házat fenntartani, a gyermekeket eltartani, a farkast elűzni az ajtó elől - az ilyen aggodalmak soha nem zavarják a mennyei lelkeket. Testvérek, ez az egyik dolog, ami olyan kívánatossá teszi számunkra a nagy változást, hogy a halál után gondolataink, gondjaink, helyzetünk, vágyaink, örömeink mind Istenben lesznek. Itt külsőségekre van szükségünk, itt testi dolgok után kutatunk; hiszen ennünk és innunk, ruházkodnunk kell és lakásunkra kell gonolnunk. Itt némiképp akadályoznak minket ennek a szegényes anyagiasságnak a durvább elemei, de ott fent nekik nincsenek olyan szükségleteik, mint a miénk; következésképpen nincsenek földi jellegű vágyaik - vágyaik mind az ő Istenükre vonatkoznak. Egyetlen teremtmény sem húzza őket lefelé. Szabadon hajolhatnak meg a Teremtő előtt, és csak rá gondolhatnak; hogy belevethetik magukat az Istenség legmélyebb tengerébe, és fürödhetnek az ő mérhetetlenségében.

*21.* Ó, **micsoda szabadulás** lehet ez! mert ha most egy-két percre fel is szárnyalunk a magasztosabb dolgok felé, és felmászunk, mint a Pisgah csúcsára, hogy lenézzünk a világra, mindjárt hívnak, hogy a csata zaja és pora közepette ismét leereszkedjünk a völgybe; de akkor ott maradunk örökre és örökké a mennyei dolgok magasztosságában, elmerülve a dicsőségben, amely majd kinyilatkoztatik.

***5.***

*22.* Végül, ***boldogságunk***tekintetében olyanok leszünk, mint az angyalok, amikor a dicsőségben leszünk. Az angyalok és a megdicsőült lelkek **boldogsága teljes**. Mindig birtokában vannak az isteni jóváhagyásnak (elfogadottságnak) - ez az öröm forrása. Tudják, hogy teljes biztonságban vannak - ez a béke másik forrása; és megfelelő elfoglaltságaik vannak, amelyekkel elfoglalhatják létüket - és ez a boldogság egyik kútfeje. Szüntelen nyugalmuk van; igen, a szolgálatuk pihenés, a pihenés pedig boldogság. Nagyszerű képességük van a megismerésre, a megértésre és az élvezetre; és egy ilyen nagyszerű témával jól kitöltött, megnövekedett képesség örök boldogságot biztosít. Mi is ilyenek leszünk. A szavaim teljesen kudarcot vallanának, és ezért meg sem kísérlem leírni a mennyei boldogságot. Bármi legyen is az, a miénk lesz, ha hívők vagyunk. Bármilyen kicsik legyetek is Isten családjában, mégis, mivel hisztek a drága verben, e boldogság a tiétek; mert nem csak egyesekről, hanem mindenkiről van ez mondva: "Olyanok, mint Isten angyalai a mennyben".

*23.* Most, sajnos, az időm már majdnem lejárt, és a második pontra szerettem volna bővebben kitérni. Ez a téma túl nagy ahhoz, hogy egyetlen prédikációt tartsak. Ezért egy vázlatot kell adnom arról, amit a második részről el lehetett volna mondani.

**II.**

*24.* Szeretnék beszélni az angyali életről, amit e földön élhetünk.

*25.* Ha olyanok akarunk lenni, mint Isten angyalai a mennyben, akkor jó lesz, ha már itt körvonalazódik ennek lényege - ha már itt is átadjuk magunkat az angyali élet kezdetének. Ezt kellene tennünk. Urunkat Angyalnak nevezi az Ige. Ő a *szövetség angyala* – nos, nekünk most is olyannak kell lennünk, mint ő. Ezért most is hasonlítanunk kell az angyalokhoz. A lelkészeket különösen erre vannak felszólítva, mert ez az egyik nevük. János a hét gyülekezet *angyalainak* ír. A lelkészek Isten küldöttei az emberek fiaihoz. Olyanoknak kell lenniük, mint az az angyal, aki a menny közepén repült, és akinek az örökkévaló evangéliumot kellett hirdetnie minden teremtménynek; és ahogyan az angyal megfújta azt a trombitát, úgy a keresztyén lelkésznek is, amikor eljön az idő, és a gyülekezet összegyűlik, készen kell tartania a trombitáját, és ennek a trombitának nem szabad bizonytalan hangot adnia. Az, hogy olyanok lehetünk, mint az angyalok itt lent, bizonyos tény, hiszen Istvánról azt olvassuk, hogy az arca ragyogott, és még azok is, akik megkövezték, Isten angyalának látták. Miért ne lehetnénk mi is olyanok, mint az angyalok, hiszen nem angyali eledelt ettek-e az emberek a pusztában, és nem élhetünk-e ma is lelkileg angyali eledelen; sőt, nem énekelhetünk-e-

 *Sohasem ízlelték az angyalok fent,
mi a megváltó kegyelem, s meghaló szeretet?*

Mégis ez a mindennapi étel és ital minden üdvözült lélek számára.

*26.* ***Foglalkozásainkban*** olyanok lehetünk, mint az angyalok. Először is, legyen a miénk, ahogyan az övék volt, *hogy* ***Isten igéjét hirdessük*.** Olvasunk az angyalok által közzétett igéről; olvasunk az angyalokról, akik az örökkévaló evangéliummal repültek a menybolt közepén. Emberek és testvérek, képességetek szerint legyetek ebben olyanok, mint Isten angyalai, és hirdessétek az üdvösség tervét világszerte. Mindenki a maga képessége szerint mondja el másoknak Jézus Krisztus üdvösségét. Soha nem lesztek angyalibbak, mint amikor Isten az ő Szentlelkének hírnökeivé tesz benneteket az emberek szívéhez.

*27.* Legyen a mi feladatunk, hogy az angyalokat utánozva ***jó harcot vívjunk,***amíg itt vagyunk. Olvassuk, hogy Mihály és angyalai harcoltak a sárkány és angyalai ellen, és a sárkányt legyőzték. A harc minden nap folytatódik. Mihály az Úr Jézus, az egyetlen arkangyal. Nekünk, mint ő, - és alatta -, az igazság bajnokaiként kell kiállnunk az igazságért, soha meg nem adva magunkat az ellenfélnek, hanem készek állva szenvedni, akár vérig is, a bűn ellen küzdve. Rendíthetetlen bátorsággal és sérthetetlen lelkiismerettel álljunk ki szilárdan az egy Úr, az egy hit és az egy keresztség mellett, amíg el nem jön az, aki számadásra hív minket, és azt mondja: "Jól cselekedtétek, jó és hű szolgák". Mint az angyalok, tanítsunk tehát, és mint az angyalok, harcoljunk Krisztus ügyéért és koronájáért.

*28.* Legyen a mi dolgunk is, mint az angyaloké, hogy ***ellálljuk a lázadók útját***. Amikor Bálám úton volt, hogy megpróbálja megátkozni Izraelt, egy angyal odaállt egy tüzes karddal, és megállásra késztette. Hányszor megteheti ezt egy jó ember az istentelenekkel! A gonosz emberek gyakran érezték a kegyes lelkek jelenlétében, hogy nem tudnak gyalázatosan beszélni, és nem tudnak szabad szívvel vétkezni. Egy jó ember jelenléte félelmet keltett az egész társaságban. Példáddal azt kellene mondanod a világnak: "Ne lázadjatok Isten ellen". Még ha nem is beszélsz a nyelveddel, életed ékesszólásának állandóan fékeznie kell a bűn bőségét.

*29.* Ne elégedjünk meg ezzel, hanem legyen a mi részünk, hogy eszközök legyünk abban, hogy a ***reménység foglyai* - *Isten* foglyai - *szabaddá váljanak.*** Az angyal odament Péterhez, oldalba vágta, lecsapta a láncait, kinyitotta a kaput, és kivezette az utcára. Tegyük meg te és én is ezt néhányan azok közül, akik a bűn megrögzöttsége (köteléke) alatt okoskodnak és szenvednek, de nincs szabadságuk. Menjetek el ma, ha lehetőségetek van rá, és próbáljatok meg oldalba ütni egy alvót, és mondjatok neki egy komoly szót; mondjátok neki: "Miért alszol, amikor a halál és az ítélet oly közel van?", és ha látjátok, hogy felébredt, hívjátok meg, hogy kövessen titeket, mert kegyelmi ígéretek ajtait sorra megnyitva előttük, végül kitárhatjátok a nagy kaput, és egyszerű hit által kivezetitek a Krisztusban való szabadság széles terére. Mindannyian ilyen angyalok lehettek. Nem szükséges, hogy prédikátorok legyetek. Ha találkoztok a vigasztalhatatlanokkal, a házban éppúgy Jézushoz vezethetitek őket, mint a nagy gyülekezetben.

*30.* És akkor, szeretteim, utánozzuk mi is az angyalokat abban, hogy ***vigaszt nyújtunk az üdvözülteknek (megmentetteknek, hívőknek)*.** Amikor Illés elájult a borókafa alatt, megjelent neki egy angyal, és egy parázson sült pogácsára mutatott. Egy angyal azt mondta Pálnak, amikor a hajón volt: "Ne félj". Angyalok gyakran látogatták meg az istenfélő embereket ezzel az üzenettel: "Ne félj". Ó, ti, akik szeretitek az Urat, és magatok is boldogok vagytok benne, legyetek angyalok ebben: - vigasztaljatok másokat ugyanazzal a vigasztalással, amellyel Isten ma megvigasztalt benneteket. Lehet, hogy éppen ma ott ül mellettetek egy síró Hannah, akinek szüksége van Isten üzenetére, amely csak a ti ajkatokon keresztül juthat el szegény megtört szívéhez. Mesélj másoknak Isten jóságáról, ahogyan az a te tapasztalatodban megmutatkozik. Tegyetek tanúságot a Pásztor jóságáról és szeretetéről, aki nem hagyja cserben a nyáját, és ily módon tízezrek számára lesztek az irgalom angyalai, ha az Úr megkímél még benneteket, életet és lehetőséget ad rá.

*31.* Más tekintetben is utánozhatjuk az angyalokat, nevezetesen, hogy mindig ***vigyázzunk a lelkekre*.** Nektek, vasárnapi iskolai tanítóknak mindig angyaloknak kellene lennetek. Nem olvasunk-e a kicsinyekről, akiket Krisztus a karjaiba vett, és azt mondta: "Vigyázzatok, hogy meg ne vessenek egyet sem e kicsinyek közül, mert a mennyben az ő angyalaik mindig látják Isten arcát "? Vasárnapi iskolai tanítók, ez a ti küldetésetek - vigyázzatok, hogy ezt meg is valósítsátok. Az angyalok a kezükben hordoznak bennünket, nehogy bármikor kőbe verjük a lábunkat. "Mert az Úr angyala tábort jár mindenütt azok körül, akik félik Őt ". Hívők, tanuljátok meg, hogy keresztyén társaitok körül táborozzatok. Segítsetek megóvni őket a kísértéstől és a bánattól. Tartsátok együttérző kezeitekben azokat, akiknek segíteni tudtok. Vegyétek el a botránkoztatás köveit azok útjából, akik hajlamosak elesni; hordozzátok őket kezeitekben, nehogy kőbe verjék lábukat. Így lehettek Isten angyalai itt lent.

*32.* Mindezek mellett, nincs-e megírva: "***Áldjátok az Urat, óh ti angyalai"? "Isten minden angyala imádja őt?"*** Nos, akkor most olyan lehetsz, mint az angyalok, ha mindig a dicséret állapotában vagy. Ne hagyja el ajkadat zúgolódás, ne lakozzon szívedben panaszkodás. Dicsérjétek Istent, még ha nem is süt a nap; dicsérjétek őt, még ha a köd és a felhő ereszkedik is rátok; dicsérjétek őt, még ha a szelek süvítenek is, és az eső lezúdul. Nem szabad, hogy a körülmények uralkodjanak rajtatok. Az angyalok éppúgy dicsérik őt éjjel, mint nappal: ti is ugyanezt tegyétek.

 Dicsérjétek őt, amíg ő ad nektek lélegzetet,
és amikor hangotok a halálba vész,
a dicséret vegye igénybe nemesebb erőtöket.

*33.* Így bemutattam nektek azokat az eredményeket, amelyekre el fogunk jutni, és azokat a lehetőségeket, amelyekkel már most is rendelkezünk a Szentlélek hathatós ereje által, hogy megelőlegezzük ezeket az eredményeket. Legyen vágyatok az angyali élet megkezdésére; és ne feledjétek, hogy a hozzá vezető ajtó Krisztus keresztjénél van. Menjetek oda, ahová az angyalok csodálkozva néznek, és nézzetek oda bűnbánattal. Menjetek a bűn miatt könnyes szemmel, és bízzatok abban, aki meghalt a bűnösökért, és az angyalok Ura lesz az Uratok, és az angyalok palotája lesz az otthonotok örökkön-örökké. Ámen.
[**https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/842-the-angelic-life/**](https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/842-the-angelic-life/)

**2024. április 1. Húsvéthétfő**

**Imaóra:**

**Adjunk hálát a Krisztusban beteljesedett próféciákért.**

**ApCsel 26,22-23**

**PÁL TANÚSÁGTÉTELE**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: PAUL’S TESTIMONY. Sermon No.1812. From: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/acts/26/22/26/23/>

***Csel 26:22-23. Istentől segítséget nyerve, mind a mai napig állok és tanúságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és nem mondok mást, mint amit a próféták és Mózes megmondtak, hogy el kell jönnie: hogy Krisztusnak szenvednie kell, és hogy ő lesz az első, aki feltámad a halálból, és világosságot ad a népeknek és a pogányoknak.

AZ EVANGÉLIUMOT, ha hűségesen hirdetik, mind a mai napig "új tanításnak" nevezik [ Csel 17:19.]. De ez ugyanaz, ami kezdettől fogva volt. Nem ismerünk más "evangéliumot", mint amit "Ábrahámnak volt hirdetve” vagy mint amit az embernek a Paradicsomban adtak át. Az egyetlen különbség az apostolok és a próféták között az volt, hogy az egyik megjövendölte a Megváltót, akinek el kell jönnie, a másik pedig hirdette a Megváltót, aki már eljött. Ami minket illet, nekünk csak követnünk kell az apostolok nyomdokait, és ugyanazt a bizonyságot kell tennünk, amit ők egységesen tettek.

Az előttünk álló szavakban az apostoli szolgálat (tisztség) teljes tartalmát kapjuk. Vegyük észre,

I. A tanúságtételt, amelyet tett.

Ez mind magára az Úr Jézus Krisztusra, mind pedig a világ előtt való megjelenítésére vonatkozott...

[Nem szégyellte kijelenteni, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedett az elátkozott fán, és mint gonosztevő halt meg. De tanúságot tett arról, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, és hogy feltámadásában és feltámadása által minden kétséget kizáróan megalapozott a Messiási igénye [ Róm\_1:4.] - - - Másokat is valóban feltámasztottak a próféták és maga az Úr Jézus Krisztus: de bár feltámadtak, végül meghaltak, mint minden más ember: "Krisztus azonban feltámadt, hogy többé meg ne haljon" [ Róm\_6:9.], így "ebben is, mint minden másban, ő volt az első", és valóban "az elsőszülött a halottak közül" [ Kol 1:18.].

Most, hogy felment a legmagasabb egekbe, elküldte a Szentlelket, hogy bizonyságot tegyen róla, és hogy megismertesse azt az üdvösséget, amelyet ezentúl az ő nevében kell hirdetni; és nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is hirdetni kell, sőt a föld végső határáig - - - -

Ezekkel az általános kijelentésekkel az apostol természetesen belement e nagy misztérium célkitűzéseibe és szándékaiba; és megmutatta, hogy ez által az ember üdvösségéről van szó, mivel Krisztus a mi bűneinkért halt meg, és a mi megigazulásunkért támadt fel [ Róm\_4:25.]." - - -]

Az egész szolgálatában semmi máshoz nem ragaszkodott, mint amit Mózes és a próféták már előtte is kijelentettek [ 1Kor\_15:3-4.].

[Bőségesen teljes az a bizonyságtétel, amelyet az Úr Jézus munkájáról és hivataláról tettek. Az ő haláláról Mózes valóban beszélt, minden áldozatban, amelyet felajánlottak; ahogy a próféták is tették, a legkifejezőbben [ Ézs\_53:5. Dán\_9:26. Zak\_12:10.].] - - - Urunk feltámadását Mózes is világosan előrevetítette a bűnbak elrendelésében (melyet elbocsátottak a pusztába), és a főpapnak az áldozatok vérével való bevitelént a függönyön belül; és ugyanilyen világosan megjósolta Dávid [ Zsolt\_16:10.], és példázta Jónás [ Jón\_1:17.] - - - - -

A zsidók és a pogányok számára való megnyilvánulása is egyformán foglalkoztatta a figyelmüket; az egyik úgy állította ki őt, mint a "Silót, akihez a nép összegyűlnek [ 1Móz\_49:10.]"; a másik pedig úgy, mint aki "világosságul adatott, hogy megvilágítsa az egész világot [ Ézs\_42:6; Ézs\_49:6.]"].

A mi szövegünkben azonban különösen figyelmünkbe vannak ajánlva,

II. A körülmények, amelyek között végezte e tanúságot.

Valóban olyan fáradozásai és szenvedései voltak, amelyeket egyetlen ember sem tudott volna elviselni, ha a Mindenható hatalma nem segítette és nem tartotta volna fenn -.

["Többet munkálkodott, mint bármely más apostol"; és megpróbáltatásai mérhetetlenül nagyok voltak [ Vö. Róm\_15:19 és ApCsel\_20:34. és 2Kor\_6:4-5; 2Kor\_11:23-29.] - - - De "Istentől kapott segítséget", és ezért képes volt fáradtság és csüggedés nélkül haladni előre - - - Isten megígérte, hogy megsegíti őt [ 17. vers]; és ez az ígéret többféleképpen teljesült. Isten néha elhárította előle a megpróbáltatásokat [ ApCsel\_9:24-25; ApCsel\_18:9-10; ApCsel\_18:12; ApCsel\_18:17; ApCsel\_23:12-31.]; néha megtartotta őt azok alatt [ 2Kor\_4:8-10. 2Ti\_4:16-18.]; és néha megszabadította belőlük, amikor úgy tűnt, hogy pályája már a végéhez ért [ ApCsel\_14:19-20; ApCsel\_21:31-32; ApCsel\_23:27.]. Ezért az apostol hálásan ismerte el, hogy mind a gondviselésnek, mind Isten kegyelmének hálával adózik; az egyiknek, hogy megerősítette elméjét, a másiknak pedig, hogy megerősítette testét mindazért, amit ki kellett állnia].

Ugyanennek a mindenható hatalomnak kell minden hűséges lelkésznek tulajdonítania a kötelességének szabad teljesítésében való megmaradását...

[A lelkészek munkája vagy szenvedése napjainkban semmi ahhoz képest, amit az apostol elszenvedett. Az élet, az egészség és a szabadság megmaradását (megőrzését) azonban Isten különleges ajándékának kell tekintenünk: és még inkább Isten művének kell elismernünk a bűntől és a hitehagyástól való megóvásunkat is; kinek kegyelmes segítsége nélkül soha egyetlen órát sem tudnánk ellenállni nagy ellenfelünk támadásainak. Még az is nem kis kegyelem, hogy megmaradunk a hitben: és ha képesek vagyunk egyszerűen ragaszkodni az apostolok és próféták tanításaihoz anélkül, hogy bármilyen káros tévedésbe vagy hiú önhittségbe tévednénk, akkor a leghódolatteljesebb hálával ismerhetjük el a Mindenható Istennel szembeni kötelességeinket].

Láthatjuk ebben a szakaszban,

1. Mi a valódi oka annak a gyűlöletnek, amellyel a hűséges lelkészeknek szembe kell nézniük...

[Pál ellenségei sokféle okot hoztak fel az ellene irányuló gyűlöletükre: de az igazi ok az volt, hogy hűséges tanúságot tett azokról az igazságokról, amelyeket tulajdonképpen ők maguk is hittek. Nem tudták elviselni azt az őszinte hűséget, amellyel Mózes és a próféták bizonyságtételének elfogadására hívta fel őket. És vajon a hasonló hűség nem ad-e okot a mai napon is a megbotránkozásra? Igen: nincs olyan ember, aki bátran fenntartja Krisztus tekintélyét, és korlátlan alávetettséget igényel iránta, akit e világ emberei ne tartanának fanatikusnak vagy túl igaznak, s ezért ne támadnának ellene. De ha csak azt tudjuk mondani, hogy nem mondunk mást, mint amit a próféták és az apostolok előttünk kijelentettek, akkor nem kell tekintettel lennünk a világ rágalmaira, sem ellenkezéseire, egyáltalán. Ugyanaz az Isten, aki Pált megsegítette, minket is megsegít, és gazdagon kárpótolni fogja mindazt, amit mi érte szenvedünk].

2. Milyen okunk van a hálára, ha egy hűséges szolga hirdeti az igét folyamatosan közöttünk!

[A Sátán mindig résen van, hogy megfosszon minket ettől. Számtalan erőfeszítést tesz, hogy megfélemlítse vagy csapdába ejtse az Úr Jézus szolgáit. Nincs olyan személy a világon, aki ellen ravaszabbul és mérgesebben irányítaná erőfeszítéseit. Bizonyára nagy szükségük van, hogy imádkozzanak az emberek az érdekükben. Ha Pál olyan gyakran mondta: "Testvérek, imádkozzatok értünk", akkor sokkal inkább imádkozhatnak azokért, akiknek a képességei annyira elmaradnak az övétől. Legyünk tehát hálásak Istennek a igehirdetés szolgálatáért, amelyet még élvezünk; és amíg ez a szolgálat megmarad nekünk, minden erőnkkel hasznosítsuk azt].***

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/acts/26/22/26/23/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/acts/26/22/26/23/)

**Délelőtti istentisztelet:**

**Zsolt 16,1-11**

**Nem hagysz a holtak hazájában.**

**Zsolt 16.**

**Igemagyarázat Matthew Henry *(1662-1714)* bibliakommentárjából**

***Fordítás (angolról): Borzási Sándor (2007)***

forrás: <http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc.i.html>

hanganyag: <http://www.baptista.ro/szatmarnemeti/igemagyarazat1.html>

**16. Zsoltár.**

***- a részről általában -***

 **Ez a zsoltár mond valamit Dávidról, de sokkal többet Krisztusról. A kegyesség olyan kifejezéseivel kezdődik, melyek alkalmazhatók Dávidra; de a feltámadásnak olyan bizonyosságával zárul (éspedig olyan korai feltámadásnak, ami megelőzi a test szétoszlását) melyet csakis Krisztusra kell és lehet alkalmaznunk, senki másra. Nem értelmezhető ez Dávidra, amint ezt úgy Péter, mint Pál apostol is megjegyezték. Csel 2, 12 és 13, 36. Mert Dávid meghalt és eltemettetett, és rothadást látott.**

**I. Dávid úgy beszél itt magáról, mint Krisztusnak egy tagjáról, s így minden egyes hívő keresztyén közös nyelvén szólva megvallja Istenben való bizodalmát, (1.v.), vele való egyetértését (2.v.), Isten népe iránti szeretetét s vonzódását, (3.v.), Isten igaz tiszteletéhez való ragaszkodását, (4.v.) s teljes megelégedettségét és gyönyörűségét Istenben s a Benne való boldog részesedésben.**

**II. Továbbá úgy beszél magáról, mint Krisztus előképéről, s így mintegy magának Krisztusnak a nyelvén szól, akire a zsoltár többi része különösképpen, és részletekbemenően alkalmazva van, Csel 2,25 stb. Dávid Krisztusról szól, (nem önmagáról), „Magam előtt láttam az Urat mindenkor” stb. S ezt ő prófétaként mondotta, 30-31.v. Beszél 1. Istennek a Megváltó melletti különleges jelenlétről, annak szolgálatában és szenvedéseiben, 8.v. 2. Arról a kilátásról, mely az Üdvözítő előtt volt az ő saját feltámadását és azt követő dicsőséget illetően, amely tudat erőt adott számára örömmel végbevinni szent küldetését, 9-11.v.**

**Zsolt 16,1-7.**

**Hívő bizonyosság; Istennek való odaszenteltség**

*1 Dávid miktámja. & Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. 2 Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen. 3 A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden gyönyörûségem. 4 Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más [isten után] sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra. 5 Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 6 Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 7 Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.*

<http://www.ccel.org/ccel/bible/hu.Ps.16.html>

Ez a zsoltár „*miktám”* címfeliratot visel, amit egyesek „*arany zsoltárnak*” fordítanak. Rendkívül értékes; többre becsülendő az aranynál, sőt még a színaranynál is, mivel oly világosan beszél Krisztusról és az ő feltámadásáról, Aki az igazi drágakincs, elrejtve az ószövetség szántóföldjében.

I. Dávid itt a hit örömteljes bizodalmával Isten oltalmához menekül, (1.v.): *„Tarts meg engem, Istenem!* Őrizz meg engem a halálos veszedelmektől, de különösen azon bűnöktől, melyek támadásainak folyton ki vagyok téve; *mert benned*, egyedül csak benned *helyeztem bizodalmamat.” •* Akik magukat hit által Isten oltalmába ajánlják, s alárendelik magukat az isteni irányításnak, azoknak okuk van bizalommal remélni ezen áldások megtapasztalását. • Ez alkalmazható Krisztusra, ki így imádkozott, *Atyám, ments meg engem ettől az órától.* S bízott Istenben, hogy megszabadítja Őt.

II. Tudatosítja magában lelkének ünnepélyes odaszentelését Istennek, mint az ő Istenének (2.v.): „*Én lelkem! Ezt mondtad az Úrnak: Én Istenem vagy te,* s ezért bátran bízhatsz Benne.” Jegyezzük meg, - 1. Mindannyiunknak kötelessége és érdeke, hogy elismerjük az Urat a mi Urunknak, hogy alávessük magunkat Neki, s aztán alapozzunk Rája. *Adonai* azt jelenti *Én Bástyám, szívemnek erőssége,* 2. Ezt kell megtegyük a mi lelkünkkel: „*Ó, én lelkem, te azt mondtad”* (angol ford.) Az Istennel való szövetségkötés a szív munkája kell legyen; mindennek, ami bennünk rejlik részt kell vennie ebben, szívünk minden erőit be kell fognunk e munkába. 3. Akik az Urat elfogadták személyes Uruknak, azoknak gyakorta emlékezetükbe kell idézniük, amit tettek. „Azt mondtad az Úrnak: *Te vagy az én Uram?* Mond hát újra és újra, s ragaszkodj e hitvalláshoz, maradj meg abban, soha se tagadd meg. Ezt mondtad? Úgy végy vigasztalást ebből és élj ennek megfelelően. Ő a te Istened, Őt imádd, Őt tiszteld és szemed csak rajta függjön.”

III. Magát Isten tiszteletére szánja, a szentek iránti szolgálatban, (2,3.v.) *Jóságom nem ér fel hozzád, csak a szentekig* (angol ford.)[[1]](#footnote-1) Figyeljük meg – 1. Akik az Urat személyes Urukká fogadták, azok hozzá hasonlóan: jók kell legyenek és jót kell tegyenek; ne várjunk boldogságot, anélkül, hogy jósággal szolgálnánk másoknak. 2. Bármilyen jóság van is bennünk, s bármi jót teszünk is, alázattal el kell ismernünk, hogy az *nem ér fel Istenig;* úgyhogy nem érdemelhetünk ki azáltal semmit tőle. Istennek nincs szüksége a mi szolgálatainkra; nem gyarapodik ezáltal, semmit sem adhatnak azok hozzá az ő végtelen tökéletességéhez és boldogságához. A világ legbölcsebb, legjobb, leghasznosabb embere sem hozhat Istennek valami hasznot, Jób 22,2; 25,7. Isten végtelenül felettünk áll, és boldog tőlünk függetlenül is. Mindaz, ami jót csak teszünk, Tőle származik, Tőle van; ezért mi vagyunk adósok Neki, s nem ő nekünk. Dávid elismeri ezt, (1Krón 29,14) „*Mert Tőled van minden, s amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked.* 3. Ha Isten a miénk, akkor Őérette (Reá való tekintettel), jóságunknak ki kell terjednie mindazokra, akik az övéi, vagyis a földön élő szentekre. Mert amit velük teszünk, azt ő úgy fogadja, mintha Vele tettük volna, mert bennük Ő van jelen. Jegyezzük meg, (1). Vannak *szentek* a földön; s nekünk mindannyiunknak szenteknek kell lennünk már e földön, mert másként sohasem leszünk szentek a mennyben. Akik Isten kegyelme által új életet nyertek, és életüket odaszánták Isten dicsőítésére, azok szentek ezen a földön. (2). A földön levő szentek *fenségesek,* kiválóak, nagyok, erősek, és mégis közülük egyesek oly szegények ezen a világon, hogy szükségük van arra, hogy Dávid jósága elérje őket. Isten kiválókká tette őket a nekik adott kegyelem által. *Az igaz ember kitűnik felebarátai között.* Ezért Isten felségeknek tartja őket. Értékesek az ő szemében, tiszteletreméltóak; az ő gyöngyei, drága kincsei. Isten képezi az ő dicsekedésük tárgyát, és, győzelmi ékesség Ő a részükre. (3). Mindazok, akik az Urat Istenükké fogadták, *gyönyörködnek* az ő szentjeiben, mint rendkívüli személyiségekben, mivelhogy az Ő képét hordozzák, s mivel Isten szereti őket. (4). Nem elégséges csupán gyönyörködnünk a szentekben, hanem, amint arra alkalom adódik, *jóságunkat ki kell terjesztenünk feléjük*. Készek kell lennünk a szükségben levők iránt szeretetünk kifejezésére: ellátni őket azzal, amiben hiányt szenvednek, s a szeretet fáradozásával munkálkodni értük. • Ez alkalmazható Krisztusra. A megváltás műve, mit értünk végbevitt, nem jelentett semmi nyereséget Isten számára, mert a mi romlásunk benne kárt nem tett; hanem az üdvösség haszna és áldása mireánk, emberekre terjed ki, akikben Ő gyönyörűségét lelte, Péld 8, 31. *Én őérettük* mondja, *odaszentelem magamat,* Jn 17,19. Krisztus gyönyörködik még a földön levő szentekben is, noha gyengék, és sok tekintetben erőtlenek. S ha ezt megfontoljuk, jó ok lehet arra, hogy mi is elfogadjuk egymást és szeretettel gyönyörködjünk egymásban.

IV. Megtagadja a tiszteletet minden hamis istentől, valamint az azoknak tisztelőivel való minden közösséget is megtagad. 4. v. Itt, 1. Ítéletet olvas minden bálványimádó fejére, kik más isten után sietnek. Annyira örülten rajongnak bálványaikért, s oly mohón futnak utánuk, mintha attól félnének, hogy elszöknek előlük. *Megsokasodnak fájdalmaik,* egyrészt azon ítéletek által, melyeket magukra vonnak az igaz Istentől, akit elhagytak, valamint azon csalódások folytán, melyekben részük lesz az általuk kedvelt bálványokban. Akik megsokasítják isteneiket, fájdalmakat halmaznak magukra: mert bárki legyen, aki kevésnek tartja az egy Istent, túl soknak fogja találni a kettőt, s mégsem elégítik ki lelkét, ha százával sokasítja is őket. 2. Kijelenti határozott állásfoglalását, hogy nem vállal közösséget velük, sem az ő sötét, gyümölcstelen cselekedeteikkel. „*Nem áldozom meg véres italáldozatukat,* nem csak azért, mert a bálványok, akiknek áldozzák, hamis hiábavalóságok, hanem mivel ennek véres megáldozása már önmagában véve is barbár dolog.” Isten oltárán, mivel a vér engesztelésül szolgált, annak megivása a legszigorúbban tiltva volt; s az italáldozatok nem vérből, hanem borból voltak. De az ördög az ő imádóinak az áldozatok vére ivását írta elő, hogy ezáltal is kegyetlenségre tanítsa őket. „*Én nem fogok ilyen dolgot tenni, -* mondja Dávid – nincs közöm az ilyen bálványistenekhez, még annyi sem, hogy nevüket ajkamra vegyem, s hogy a legcsekélyebb szinten is bennük gyönyörködjem vagy irántuk tiszteletet tanúsítsak.” Így kell nekünk teljes gyűlölettel gyűlölnünk a bálványokat és a bálványimádást. • Egyesek ezt is Krisztusra alkalmazzák és az ő váltságmunkájára, kimutatván az általa bemutatott áldozat természetét (nem a bikák és bakok vérét ajánlta fel, a törvény szerint; ezeknek neveit ajkára se vette, ezekről említést sem tett soha, hanem csak az Ő tulajdon véréről); s rámutatnak a zsidók megsokasodott fájdalmaira, kik más király után siettek, a Császár után, s még mindig más Messiás után futnak, akire hiába várnak.

V. Megismétli ünnepélyes választását, hogy Istent saját osztályrészévé és boldogságává tette, (5.v.), vigaszt merít e választásból (6.v.), és Istennek adja érte a dicsőséget. 7.v. Ez bizonyára egy megszentelt és istenfélő lélek nyelvezete, hitét erősítő gyakorlatában.

1. Amint újra az Urat választja az ő osztályrészének és boldogságának. „Sokan vannak, akik a világot tartják legfőbb javuknak, és annak élvezésébe helyezik a boldogságukat: de én azt mondom: *Az Úr az én osztályrészem, örökségem és poharam.* Ő az én választott részem, s örömmel karolom magamhoz. Ez elég nekem, bármilyen szegény sorsban legyek is e világon. Csak bírjam Isten szeretetét és jóindulatát, s tudjam, hogy Ő elfogadott; csak részesedjem az Istennel való közösség boldogító vigaszában, s hadd örvendezhessek az ő felém áradó kegyelmi áldásainak, s Lelke vigasztalásának, hadd legyen örökségem az ő ígéreteinek tárháza, s nyerjek jogcímet a tőle kapott ígéret által az örök életre, s a jövőbeli állapot kimondhatatlan boldogságára; - s ez elég nekem, többre nincs is szükségem, nem kívánok semmi egyebet boldogságom teljességéhez”. Ha bölcsen jót szeretnénk tenni magunknak, úgy Istent Krisztusban öleljük magunkhoz, hogy Ő legyen - (1). A mi örökségünk, osztályrészünk az eljövendő világban. A mennyország egy dicső örökség. Isten maga képezi a szentek örökségét ottan, akiknek örökké tartó boldogsága az Ő élvezésében, a Benne való gyönyörködésben áll. Ezt kell tegyük a mi örökségünkké, otthonunkká, nyugalmunkká, tartós, örökké tartó javunkká. S e jelenvaló világra úgy kell néznünk, mint ami többé nem a miénk, csak mint oly országra, melyben átvezet utunk, miközben úticélunk felé tartunk. (2). A csordultig telt poharunk ebben a világban, mely minket felüdít és táplál, életet önt belénk, hogy ki ne dőljünk az úton. Nem mondhatják Istent a sajátjuknak azok, akik nem úgy néznek az ő vigasztalásaira mint a leghatékonyabb gyógyszerekre, - kik nem ismerősek azokkal s nem nyugszanak meg azokban, - nem alkalmazzák magukra elégséges ellenszerként a jelenlegi élet minden nyomorúságaival szemben, mint ami megédesíti a szenvedések legkeserűbb poharát is.

2. Benne bízik e dicső osztályrészének biztosítására: „*Te támogatod az én sorsomat.* Te, aki ígéret által magadat nekem fölajánlottad, s enyém lettél, kegyelmesen győzelemre viszed bennem a te művedet. Sohasem hagysz magamra, hogy boldogságom elveszítsem, sem nem adsz át ellenségeim hatalmának, hogy azt elrabolják tőlem, senki sem ragadhat ki engem a te kezedből, sem el nem szakíthat a te szerelmedtől, s a Dávid biztos kincseitől.” A szentek felett, és az ő boldogságuk, üdvösségük felett Isten hatalma, ereje, őrködik.

3. Örvendez, és teljes gyönyörűséget talál ebben az örökségben, 6.v. *Az én részem kies helyre esett.* Okuk van így szólni azoknak, kik Istent választották osztályrészükül; ezek értékes, drága örökéggel bírnak. Mi lehetne ennél jobb? Mit kívánhatnának még ennél többet? „*Én lelkem, térj meg a te nyugodalmadba, mert az Úr jót tett teveled!* – ennél többre nem vágyom. Jegyezzük meg, A kegyelemmel teljes emberek, noha egyre többet kívánnak Istenből, de nem kívánnak mást, csak Őt. Úgy betölti s megelégíti őket Isten szeretete, hogy azzal vannak egészen beteljesedve; nem óhajtanak, nem irigyelnek semmiféle testi örömet, érzéki gyönyöröket és élvezeteket, hanem magukat tökéletesen boldogoknak tartják abban, amit élveznek, s amire reménységgel előre tekintenek. Akiknek osztályrészük, a Dávidéhoz hasonlóan a világosság földébe esett, *a látás völgyébe*, ahol Istent helyesen ismerik és imádják, azoknak ebből kifolyólag okuk van így szólni: *Nyilván, szép örökség jutott nékem!* Mennyivel inkább elmondhatják ezt azok, akik nem csak az üdv-eszközöket, hanem magát az üdvösséget élvezik, - nemcsak Immánuel földjén élnek, hanem az ő szeretetében gyönyörködnek!

4. Hálát ad Istennek ezért, s amiért képesítette őt e bölcs és áldott választásra (7.v.): *„Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, -* ezt a tanácsot, hogy őt válasszam osztályos részemül és boldogságomul.” Annyira tudatlanok és ostobák vagyunk mi, hogy ha magunkra hagyatunk, szívünk szemünket követi, és inkább saját megtévesztő ábrándjainkat választjuk, s elhagyjuk hiábavaló haszontalanságokért a nekünk adott kegyelmet. És ezért, ha valóban Istent tettük a mi örökségünkké, s a lelki örökkévaló áldásokat, többre értékeljük az ideiglenes, érzéki dolgoknál, úgy hálásan el kell ismernünk az isteni kegyelemnek erejét és jóságát, mely minket vezérelt és képesített a helyes választásra. Ha élvezzük az üdvösség örömét, úgy legyen Istené azért a dicséret!

5. Helyesen hasznosítva a nyert áldást, él e kegyelemmel. Mivel Isten, az ő Igéje és Szentlelke által tanácsot adott neki, ezért az ő *veséi* is (vagyis az ő gondolatai) úgyszintén oktatták őt az éjszaka csendjében. Amikor csendben, egyedül volt, a világtól visszavonulva, akkor az ő lelkiismerete (mely *vesének* neveztetik, Jer 17,10) nem csupán örömmel nyugtázta a választást, melyet tett, hanem oktatta és figyelmeztette őt e választásból fakadó kötelességekre, tanítva, serkentve, kötelezve őt, hogy éljen úgy, mint akinek Isten az ő öröksége. Hit által éljen Istenből és Istennek. Akiknek Isten az örökségük, s hozzá hűek kívánnak lenni, azoknak engedniük kell, hogy lelkiismeretük ily komolyan és nyíltan tanítsa őket.

Mindezek alkalmazhatók Krisztusra, aki az Urat tette örökségévé és gyönyörködött ebben az örökségben, Atyja dicsőségét legfőbb céljává tette, az volt étele és itala, hogy az ő akaratát cselekedje, s gyönyörködött a rábízott munka végzésében. Az Atya tanácsára figyelt, teljesen Rá hagyatkozott, mint aki sorsát támogatja és nagy vállalkozásában végig mellette áll. Úgyszintén magunkra is alkalmazhatjuk, s miközben e zsoltárt énekeljük, újult választással Istent magunkhoz karoljuk, Benne való szent gyönyörködéssel és megelégedéssel.

## Zsolt 16,8-11

## *A Messiásra vonatkozó jövendőlés. Krisztus szenvedése és azt követő dicsősége*

***8 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felõl van, meg nem rendülök. 9 Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.***

http://www.ccel.org/ccel/bible/hu.Ps.16.html

Mindezeket az igeverseket idézi Péter apostol pünkösd napján, a Szentlélek kitöltetése utáni első prédikációjában, (Csel 2, 25-28); és világosan tudtunkra adja, hogy Dávid e szavakban Krisztusról s nevezetesen az ő feltámadásáról beszél. Elmondhatjuk, valami kiérződik itt Dávid személyes hitéből és Isten iránti megszentelt érzelmeiből is, mint aki Isten kegyelmére támaszkodik, hogy végbeviszi benne a jó munkát, s mint aki áldott reménységgel néz előre, s látja a halál utáni boldog állapotot, Isten tökéletes élvezésében. Azonban ezen Isten és a menny iránti szent gerjedezésében a prófétaság lelke által önmaga és saját helyzete fölé emeltetett, hogy megjövendölje a Messiás dicsőségét, oly kifejezésekben, mely sajátosan csak Krisztust illetik meg, és nem értelmezhetők Dávidra. Az Újtestamentum adja kezünkbe a kulcsot, mely által bebocsátást nyerünk e sorsok titkaiba.

I. Ezeket a verseket határozottan Krisztusra kell alkalmazni; róla mondja ezt a próféta, miként tették az Ószövetség többi prófétái is, *kik előre bizonyságot tettek a Krisztus szenvedéseiről, s az azt követő dicsőségről (*1 Pét 1,11) és ez képezi tárgyát ennek a próféciának is. Meg van jövendölve (amint Krisztus bizonyára kimutatta erről a próféciáról is, a zsoltárokban található többi prófécia között, Luk 24, 44, 46), hogy a *Krisztusnak szenvednie kell és fel kell támadnia a halálból,* 1Kor 15, 3-4.

1. Hogy neki szenvednie kell és meg kell halnia. Ez tűnik ki itt az ő szavaiból, (1.) amikor azt mondja: (8.v.) *meg nem rendülők;* ezáltal kifejezésre juttatta, hogy nagy ütés fogja érni őt, és halálos csapás fogja sújtani, amint gecsemánéi gyötrődésében látjuk, amikor lelke felette igen szomorú volt, és azt kérte, hogy távozzék el tőle e pohár. (2). Aztán amikor azt mondja, „testem is *biztonságban lakozik”,* ebből következik, hogy testét le kell vetkőzze, és ezért át kell mennie a halál fájdalmain. Úgyszintén az is világosan ki van fejezve, hogy lelkének a testétől elkülönült állapotba kell lennie, és hogy teste, így elhagyatva, abba az előrelátható veszélybe jut, hogy *rothadást lát –* vagyis, nem csak hogy meg kell halnia, hanem el is kell temettetnie, s bizonyos ideig e halál hatalma alatt kell tartatnia.

2. Meg van itt jövendőlve az is, hogy isteni erő révén csodálatosképpen fenntarttatik szenvedésében és halálában. (1). Hogy nem fog megrendülni, és semmi sem fogja őt eltéríteni vállalkozásától, és nem fog összeroskadni sem annak súlya alatt; nem fog ingadozni, sem elbátortalanodni (És 42,4), hanem állhatatosan kitart és előrehalad abban, mígnem elmondhatja, „*Elvégeztetett!”* Habár szolgálata nehéz volt, és heves harcot kellet vívnia, és *a sajtót egyedül taposta*, mégsem rendült meg, s nem adta fel ügyét, hanem *képét olyanná tette mint a kova*, Ésaiás 50,7-9. - *Ímhol vagyok!* – mondta – *de ezeket bocsássátok el.* Sőt, (2). Hogy szíve örvendezni s lelke pedig vigadozni fog; hogy nem csupán tántoríthatatlan határozottsággal fog előretörni vállalkozásában, hanem kimondhatatlan örömmel és megelégedéssel is, amint saját szavai tanúsítják (Ján 17,11): „*Én nem vagyok többé e világon; te hozzád megyek”;* és az, hogy (Ján 18,11) „*Nem kell-e kiinnom e poharat, amelyet az Atya adott nekem?”* És sok más ehhez hasonlók. Nos, három dolog volt, melyek fenntartották lelkét és képesítették őt, hogy ily örömmel végezze munkáját. – [1.] Az Atya akarata és dicsősége iránt való tisztelete mindabban, amit tett: *Magam előtt láttam az Urat mindenkor*. Folyton az Atya parancsolatára tekintett (Ján 10, 18; 14,31), annak akaratára, ki elküldte Őt. Atyja dicsőségére törekedett, s az Ő országának fölállítására az emberek között, s ez őrizte őt meg az ingadozástól mindazon ellenállásokban, melyekkel szembesült; mert Ő *mindig azt cselekedte, ami kedves volt Atyja előtt*. [2.] Az a bizonyosság, hogy Atyja vele van a szenvedések tüzében: *Ő az én jobbkezem felől van,* kéznél fekvő, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. *Közel van, aki engem megigazít!* (És 50,8); *jobb keze* felől van, hogy azt erősítse, irányítsa és fenntartsa, Zsolt 139,21. Amikor haláltusában találtatott, angyal küldetett a mennyből, hogy erősítse őt, Luk 22, 43. Ezért tudott ő győzedelmesen diadalmaskodni a kereszten. Az Úr volt az, az ő jobb keze felől, aki *általdöfte a királyokat,* Zsolt 105,5. És 42, 1-2. [3.] Az eléje táruló látvány szenvedésének dicsőséges kimeneteléről. Az *előtte való öröm miatt* történt, hogy *elszenvedte a keresztet,* Zsid 12,2. Reménységben nyugodott, és ez tette nyugodalmát dicsőségessé, És 11, 10. Tudta, hogy Lélekben meg fog igazíttatni feltámadása által, és nyomban meg is fog dicsőíttetni. Lásd: Ján 13,31-32.

3. Hogy Isten segítsége folytán átmegy szenvedésein s dicsőséges feltámadás által kihozza őt az Atya a halál hatalma alól. (1). Hogy *lelke nem marad a sírban,* azaz emberi lelke nem lesz sokáig hagyva – mint más emberek lelke - a testtől elválasztott állapotban, hanem rövid időn belül visszatér és egyesül azzal, és sohasem válik el attól többé. (2). Hogy mivel ő az Istennek Szentje, egyedülálló értelemben, ki megszenteltetett a megváltás munkájára és teljesen tiszta volt minden bűntől, *teste nem fog rothadást látni,* sem tapasztalni. Ez azt jelzi, hogy nem csupán fel kell támadnia a halálból, hanem oly hamar kell feltámadnia, hogy halott teste még csak oszlásnak sem fog indulni, ami a természet törvénye szerint bekövetkezett volna, ha fel nem támad. Mi, akik oly sok romlottságot hordozunk lelkünkben, kell számítsunk arra, hogy testünk is megrothad (Jób 24,19), de Isten Szentje, ki bűnt nem ismert, rothadást sem látott. A törvény alatt szigorúan meg volt parancsolva, hogy az áldozatnak azon részeiből melyeket az oltáron el nem égettek, semmit se hagyjanak harmadnapra, nehogy megrothadjanak (3Móz 7,15.18), s ez is valószínűleg Krisztusnak harmadnapon való feltámadására utalt, hogy ő nem látott rothadást, és csontjai közül egy sem töretett össze.

4. Hogy szenvedéséért bőségesen meg fog jutalmaztatni az előtte levő örömmel, 11.v. Bizonyos volt abban, (1). Hogy nem fogja elveszíteni az ő dicsőségét. „*Megmutatod nekem az élet ösvényeit”* (angol ford.), s elvezetsz engem arra az életre e sötét völgyön keresztül” Ebben a bizonyosságban mondta lelke kilehelése előtt, hogy *„Atyám, a te kezeidbe teszem le lelkemet”;* s nem sokkal azelőtt pedig: *Atyám, dicsőíts meg engem magadnál.”* (2). Hogy Őt befogadják Isten jelentétébe, s az Ő jobbján fog helyet foglalni. S hogy Isten jelenlétébe bocsáttatik, jelzi azt, hogy Isten az Ő szolgálatát elfogadta; s hogy Isten jobbjára ül, annak megjutalmazásáról tanúskodik. (3). Ekképpen, a mi megváltásunkért vállalt szenvedések jutalmaként, *teljes örömben* és *gyönyörűségekben* lesz osztályrésze örökké; nem csak az Istennél való dicsőségben való részesedés folytán, - melyben, mint Isten, a világ alapjainak felvettetése előtt öröktől fogva része volt, - hanem, mint Közbenjáró, *ki magot lát,* meglátja munkájának gyümölcsét és jó kimenetelét, És 53,10-11.

II. Mivel Krisztus a feje a Testnek, vagyis az Egyháznak, ezek a versek nagyjából alkalmazhatók minden igaz keresztyénre is, akiket Krisztus Lelke vezet és éltet. És amikor e zsoltárt énekeljük, miután elsősorban Krisztusnak adtuk a dicsőséget, Akiben a mi örökkévaló üdvösségünkre ez igék beteljesedtek, azután bátoríthatjuk, építhetjük önmagunkat és egymást is ezekkel, s megtanulhatjuk ebből, 1. Hogy abban áll a mi igaz bölcsességünk, és az a mi szent kötelességünk, hogy az Urat folyton magunk előtt lássuk, hogy őt folyton a mi jobb kezünk felől helyezzük, bárhol is legyünk, őt tartsuk legfőbb jussunknak s legdicsőbb célunknak, tulajdonosunknak, uralkodónknak, bíránknak, kegyelmes jótevőnknek, biztos vezérünknek és szívünkbe látó vizsgálónknak. S amíg így teszünk, meg nem rendülünk, - sem a kötelességünk útjáról, sem az Úrtól nyert vigasztól el nem tántoríttatunk. Az áldott életű Pál apostol az Urat maga előtt látta, amikor noha rá bilincsek és nyomorúságok vártak, képes volt így szólni: *„de semmivel sem gondolok,* semmi sem rendít meg,  *még az életem sem drága nékem...”* Csel 20,24. 2. Hogy ha szemünk folyton az Úrra néz, úgy szívünk és nyelvünk mindig örvendezhet benne; ha ez nem így van, úgy a hiba csak bennünk lehet. Ha a szív Istenben örvendez, úgy annak teljességéből hadd szóljon a száj, Isten dicsőségére és mások épülésére. 3. Hogy a haldokló keresztyének a haldokló Krisztushoz hasonlóan örömmel vethetik le a testet a boldog feltámadásnak hittel való várásában. *„Az én testem is reménységben nyugszik”.* Testünknek kevés nyugalma van ezen a világon, de a sírban nyugodni fog, mintegy *ágyon,* És 57,2. Nem remélhetünk sokat ettől az élettől, de egy jobb élet reménységében fogunk pihenni; ilyen reménységben vethetjük le a testet. A *halál semmivé teszi az ember reménységét,* Jób 14,19, de nem a hívő keresztyén ember reménységét, Péld. 14,32. Neki még halála idején is reménysége van. Élő reménysége van a halál pillanatában. Van reménysége, hogy teste nem marad örökre a sírban, hanem, noha egy ideig rothadást lát, fel fog támadni az időknek végén romolhatatlanságra. Krisztus feltámadása záloga a mi feltámadásunknak, ha az övéi vagyunk. 4. Hogy azok, kik kegyesen Istennek élnek itt, szemüket rá függesztve ezen a földön, vigasszal telve halhatnak meg, a menny dicsőséges látványával szemeik előtt. Ezen a földön szomorúság a mi részünk; de a mennyben öröm lesz. Minden földi örömünk idelenn üres és hiányos, de a mennyben teljes örömre lelsz. Földi örömeink ideig valók és tünékenyek, s olyan is azoknak természete, hogy nem alkalmasak, hogy sok ideig tartsanak. De Isten jobbján örökké tartó gyönyörűségek vannak; mert azok a halhatatlan lelkeknek gyönyörűségei, mit az örök Isten közvetlen látásában és élvezésében találnak.

**Elmélkedések a 16. zsoltárból az Áhítat régebbi köteteiből**

Zsolt 16. **2000**:122; **2003**:365; **2004**:128

Zsolt 16:1-10 **1993**:108; **1996**:298; **1990**:287; **1994**:105; **1989**:317; **1997**:392;

Zsolt 16:1-11 **1998**:285

Zsolt 16:7-11 **1995**:338;

**Elmélkedések egyéb napi áhítatos könyvekből**

*„Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom...”*

Carl Eickhorn: Isten műhelyében, 231.

*„Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy Te, feletted való jóm nincsen! ”*

Carl Eickhorn: Isten műhelyében, 175

*„Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim”*

Carl Eickhorn: Isten műhelyében, 176, 262

*„Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök”*

Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza, 343.

*„Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te Szented rothadást lásson”*

Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza, 73.

**KRISZTUS FELTÁMADÁSA ÉS DICSŐSÉGE**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: CHRIST’S RESURRECTION AND GLORY.**  **Sermon No.514. From: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/16/8/16/11/>

***Zsoltárok 16:8-11. 8 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 9 Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.***

HA Isten népének csak ebben az életben lenne reménysége, akkor igen szánalmas állapotban lenne; mert a lelkiismeret kizárja őket a bűn örömeiből, és vallásuk miatt sokféle megpróbáltatásnak vannak kitéve. De a halhatatlanságról alkotott nézeteik felemelik őket, így a jelen idejű szenvedések jelentéktelennek és minden komoly aggodalomra érdemtelennek tűnnek számukra. A zsoltáros ezt a zsoltárt mély nyomorúság alatt írta, amely azonban minden erejét elvesztette, amint tekintetét az örök világra irányította.

 Az előttünk álló szavak azonban aligha vonatkozhatnak egyáltalán Dávidra a saját személyében: inkább Krisztus személyében mondta őket, akit előképszerűen ábrázolt; és akire az Újszövetségben kifejezetten, többször és kizárólagosan vonatkoznak ez igék. Ebből a szempontból **ezek a Krisztusra vonatkozó, igen figyelemre méltó próféciák**; és kijelentik,

 **I. Az ő támaszát, az életben (mely életében fenntartotta Őt).**

 **Atyja folyamatos támogatásának bizonyosságában, semmilyen nehézség sem tudta megingatni...**

 [Különböző megpróbáltatásokat kellett Jézusnak elviselnie; de mindvégig megőrizte tökéletes nyugalmát. Amikor a szenvedései közeledtek, a félelem minden érzete nélkül beszélt róluk [ Máté 20:18-19.]: amikor lebeszélték arról, hogy kitegye magát a szenvedéseknek, felháborodott a javaslaton [ Máté 16:22-23.]: amikor figyelmeztették Heródes gyilkos szándékaira, megvetéssel illette gyenge, eredménytelen erőfeszítéseit [ Lukács 13:31-33.].]: amikor Pilátus ítélőszéke előtt állt, jó vallomást tett [ Jn 18:37. 1Ti\_6:13.]; és reményektől és félelmektől egyaránt mentesen tájékoztatta bíráját, hogy az általa gyakorolt hatalmat egy felsőbb hatalomtól kapta, aki azt korlátozza [ Jn 19:11.]. Úgy látta, hogy Isten mindig jelen van, hogy megsegítse és támogassa őt; és biztos volt abban, hogy mivel semmi sem történhet másként, mint *az ő* elhatározott tanácsa szerint, így *az ő* segítsége mindenre elegendő lesz számára [ Zsolt\_89:21. Ézs\_42:1.]. Ezért egész viselkedésében megőrizte legyőzhetetlen szilárdságát, méltóságteljes nyugalmát. Mindig az Ézsaiás próféta által leírt elvek szerint cselekedett, és a lehető legnagyobb mértékben beteljesítette *a* róla szóló próféciát [ Ézs\_50:7-9.].

 **A leggyengébb tagjainak sem kell félniük, ha ugyanarról a helyről várnak támogatást...**

 [Isten népe közül sokan megtapasztalták ugyanazt a támogatást, amelyet Krisztus is élvezhetett. Dávid barátai igyekeztek csüggedő félelmeket kelteni benne: de a mindenható Védelmezőbe vetett bizalma szilárdan fenntartotta [ Zsoltárok 11:1-4.]; és szilárddá tette, hogy megőrizze rendíthetetlen lelkületét, bármilyen nagyok és sokrétűek is voltak a megpróbáltatások [ Zsoltárok 27:1; Zsoltárok 27:3.]. Pál is, a bizonyos (elkerülhetetlen) és halmozódó bajok láttán, azt mondhatta: "Ezek közül semmi sem hat meg engem (semmivel sem gondolok) [Csel 20:23-24.]". Így diadalmaskodhat minden hívő. Az Istenben bízó ember bevehetetlen várban van, amelynek falai és bástyái a megváltás (szabadítás) [ Ézs\_26:1. Zsolt\_125:1,2.]. Ha csak a szemünk megnyílik, hogy tisztán lássunk, Elizeushoz hasonlóan hitszemeinkkel láthatjuk magunkat tűzszekerekkel és tűzes lovakkal körülvéve; és nevethetünk az emberek vagy ördögök tehetetlen próbálkozásain [ 2Ki\_6:16-17.].

 A prófécia még közelebbi célja, hogy kijelentse

 **II. Az ő vigasztalását a halálban.**

 **Áldott Urunk a gyors feltámadás biztos várásában vidáman vetette alá magát a halálának -**

 [Bármennyire is nyomasztotta és lesújtotta a szomorúság, mégsem tartotta vissza nyelvét [Ezt jelenti a "dicsőségem" örül.] az örömteli elismerésektől. Utolsó beszédei és közbenjáró imája bőségesen tanúskodnak lelke nyugalmáról és elméje emelkedettségéről. -- Keressük **vigasztalásának alapját?** Megtaláljuk azt azokban az ismétlődő kifejezésekben: "Atyámhoz megyek"; "Atyám, hozzád megyek [ Jn 16:28; Jn 17:11.]". Tudta, hogy az ő teste, az a szent dolog, amely a szűz méhében formálódott [ Luk\_1:35.], és amelyet a világ életéért adott [ Jn 6:51.], soha nem válhat utálatossá (nem rothad meg) [Megjegyzés: Krisztus harmadnapos feltámadását a törvénynek ez a rendelkezése példázta, Lev\_7:17-18.].], bár a néma sírba van zárva, onnan feltámad, mielőtt megromolhatna; és hogy lelke, bár egy időre elszakadt tőle, hamarosan újra egyesül vele, hogy közös részese legyen ugyanannak az országnak és dicsőségnek].

**Ilyen vigasztalásban részesül minden tagja a haldokló órában is...**

[Krisztus nem mint magánember támadt fel, hanem mint "az elalvók első gyümölcse" [ 1Kor 15:20.]. És mindenki, aki hisz benne, a halált álomnak tekintheti, a sírt pedig ágynak, amelyen pihenni fog [Csel 7:60. Ézs\_57:2.] a feltámadás reggeléig. A szentek teste valóban halálra és romlásra van ítélve a bűn miatt [ Róm\_8:10.]: de feltámadnak, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá válnak [ Fil\_3:21.]: ez a romlandó romolhatatlanságot ölt, ez a halandó pedig halhatatlanságot [ 1Kor\_15:53-54.]. Ennek reményében a régi idők mártírjai nem fogadták el a szabadulást, hogy jobb feltámadást részesüljenek [ Zsid\_11:35.]: és ennek reményében mi is örömmel vethetjük le ezt a hajlékot, tudván, hogy sokkal jobb formában újjá fog épülni [ 2Kor\_5:1-2.]."].

 Halálában tanúsított ezen reménységgel kapcsolatban látjuk,

 **III. Az ő kilátásait az örökkévalóságban.**

 **Az az állapot, amelybe Jézusnak fel kellett támadnia, a felfoghatatlan és végtelen dicsőség állapota volt...**

 [Alighogy Jézus a feltámadásban legyőzte a halált és a sírt, és ezáltal "Isten Fiának bizonyult hatalommal", megnyílt előtte az út a dicsőség régióiba; az az út, amelyen kísérő angyalok miriádjaival együtt hamarosan végigment, hogy győztes halálának minden gyümölcsét megkapja. Ekkor leült az Atyja jobbjára, hogy többé ne a szomorúság poharát ízlelje, hanem a kimondhatatlan öröm teljességét és örökkévalóságát birtokolja. Áldott kilátás! Ez volt, ami, minden megpróbáltatása közepette éltette őt; és az előtte álló örömért elviselte a keresztet, és megvetette a gyalázatot [ Zsid\_12:2.].

 **Ilyen örömteli kilátásai vannak minden szentjének is...**

 [Krisztus halálában és feltámadásában a mennybe vezető utat látják megnyitva: és ha úgy tekintenek rá, mint a feltámadásra és az életre [ Jn 11:25-26.], akkor az öröm teljessége és örökkévalósága várja őket távozásukkor is. Ki tudja elképzelni, milyen boldogságot fognak érezni Istenük látásában és élvezésében [ Jel\_21:3-4.21-22.]? Nagyon is vágyakozhatnak tehát arra, hogy "eltávozzanak, hogy Krisztussal lehessenek"; és minden nyomorúságukat könnyűnek és pillanatnyi dolognak tekinthetik, tekintettel arra a sokkal nagyobb és örökkévaló dicsőségre, amellyel az Úr Jézus napján meg lesznek koronázva [ 2Kor\_4:17-18.].

 **Következtetés,**

 **1. A hit milyen gazdag vigaszforrásokat nyit meg a hívők számára minden bajban**!

 [A hit látja, hogy Isten mindig jelen van, mindig tevékenykedik, hogy megsegítse népét: előre tekint a test és a lélek jövőbeli állapotára is, lehetővé téve számunkra, hogy az idő és az örökkévalóság gondjait együtt mérlegre tegyük, és ezáltal meglássuk az egyik hiábavalóságát a másikhoz képest. *Ahhoz tehát, hogy boldogok legyünk, hitből kell élnünk*].

 **2. Milyen biztos azoknak az üdvössége, akik hisznek Krisztusban!**

 [Ha Jézus a Messiás, és önmagában elégséges az ő népének üdvözítésére, akkor nincs más dolgunk, mint hinni benne. De Szent Péter, a teljes szöveget idézve, abból a *messiási személyének bizonyosságára* következtet [ Csel 2:25-28.36.]; Szent Pál pedig, ugyanerre hivatkozva, arra következtet, hogy *elégséges az ő népének megmentésére* [ Csel 13:35-39.]. Tegyük tehát őt menedékünkké, alapunkká és MINDENÜNKké].

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/16/8/16/11/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/16/8/16/11/)

**Délutáni istentisztelet:**

**Jel 5,1-10**

**A megdicsőült Bárány**

**Jelenések 5. rész. magyarázata**

**Matthew Henry kommentárjából**

**Forrás: Mennyei jelenésekről való könyv. Fordította : hangai SZABÓ ZSIGMOND reform. lelkipásztor – Nagyod. A fordító saját kiadványa. 1940.**

**Jel 5.**

**Az előző fejezetben feltárult a profetikus szintér az apostol láttára és hallatára. Látomást kapott a Teremtő Istenről, a világ irányítójáról, és az egyház nagy Királyáról. Látta Istent a dicsőség és uralom trónján, szentjeitől körülvéve s az ő hódolatukat fogadva. Most Isten tanácsvégzései és dekrétumai vannak az apostol elé tárva, mintegy könyvben, amit Isten jobb kezében tart. És ez a könyv úgy van bemutatva, I. Mint bepecsételt könyv Isten kezében (1-9.v.) II. Mint amit a Megváltó Krisztus kezébe vesz, hogy pecsétjeit felbontsa és felnyissa (6.v.-végig)**

**A HET PECSÉTES KÖNYV AZ ISTEN JOBB KEZÉBEN.**

**Jel. 5:1-5.**

*1. És láték annak jobb kezében, aki a királyiszékben üle, egy könyvet, amely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. 2. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, felbontsa annak pecsétjeit? 3. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. 4. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem: 5. És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: íme, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét.*

 Eddig az apostol egyedül *a mindenekfelett uralkodó nagy Istent* látta, de most:

 I. Oly látomásban van része, mely **Isten kormányzásának módjait** sejteti meg vele. Ezeket az **Isten jobb kezében lévő könyv** tartalmazza. Most közelebbről is láthatjuk e könyvet.

 1. ***Az isteni gondviselésnek a gyülekezetre és a világra vonatkozó szándékai és tettei meg vannak állapítva és határozva*** és minden úgy történik, miként a lepecsételt könyvben írva van. A legnagyobb terv éppúgy meg van határozva, mint a legapróbb részletek, és minden dolog nyilvánvaló lesz és megvalósul. Az eredeti az *Isten végzéseinek* a könyve, mely az Isten örökkévaló Lelkében van elrejtve, de van egy más, mely annyit mutat meg csak belőle, amennyi feltétlenül szükséges, és ez általában a *Szentírás*, különösen a prófétai részek, és határozottan ilyen ez a mostani prófécia.

 2. Isten ***jobb kezében*** tartja e könyvet, ezáltal is tudtul adja a könyv nagy tekintélyét és azt a készséget és határozottságot, hogy véghezviszi mindazt a tervet és tanácsot, ami megíratott benne.

 3. Az Isten jobb kezében lévő könyv ***be van csukva és le van pecsételve*** s mindaddig, míg meg nem engedi, hogy felnyittassék, rajta kívül senki nem ismerheti. Isten cselekedetei ismeretesek a világ kezdetétől fogva, de egyes dolgokat elrejt, ez az ő dicsősége, mert neki úgy tetszik. Kezében és hatalmában tartja az időket és alkalmakat minden eseményeikkel együtt.

 4. ***Hét pecséttel*** van lepecsételve e könyv. Ez is mutatja, hogy mennyire kikutathatatlanok az Isten tanácsának a végzései, és mennyire felfoghatatlanok a teremtmények szeme és értelme számára. És mutat arra, hogy Isten határozatainak hétszeres tartalma van. Mindenik résznek van bélyege, és mikor kinyittatnak, mindenik a maga eseményeit tárja fel. És nem egy időben és nem egyszerre szakíttatik fel e hét pecsét, hanem egymásután. A gondviselés egyik jelenete bevezeti a másikat és magyarázza azt, mindaddig míg a világra vonatkozó isteni tanácsnak és útnak teljes titka be nem teljesedik.

 II. Az apostol **egy felhívást** hallott a könyvvel kapcsolatban.

 1. E felhívást ***egy erős angyal*** hangoztatja. A menny angyalai között nincsenek gyengék, de sok gyenge van a gyülekezetek angyalai között. Ez az angyal, amint látjuk, nemcsak követként lép fel, hanem mint előharcos is. Szinte kiköveteli minden teremtménytől, hogy az Isten tanácsait tartalmazó könyv felnyitása által mutassák meg erejüket és bölcsességüket. És mint előharcos nagy szóval kiált, hogy minden teremtmény meghallgassa őt.

 2. Felhívásának ***tartalma***: *»Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecsétjeit*«, 2. v. Ha volna oly halandó teremtmény, ki azt vélné, hogy képes Isten tanácsát megfejteni és valóra váltani, ám jöjjön és merészelje megpróbálni.

 3. ***Sem égen, sem földön nincs senki***, ki e követelésnek eleget tehetne és teljesíthetné e feladatot. Nincs senki a *mennyben* a szent angyalok között, bár Isten trónja előtt állnak és gondviselésének szolgái, bár nagy bölcsességük van, mégsem tudnak Isten tanácsaiba behatolni. És nincs senki a *földön* sem. Sem a legbölcsebb emberek, sem a varázslók és jövendőmondók nem tudják e könyvet felnyitni. Még a próféták között sem akad olyan egy sem, ki be tudna hatolni Isten tanácsaiba, csak amennyiben Isten lelküket megvilágosítja. És a *föld alatt* sincs senki. Sem a bukott angyalok közül, sem a halottak közül nem tudja e könyvet felnyitni senki. Még maga a Sátán sem, aki nagy csellel és sok ravaszsággal rendelkezik, még ő sem tudja megtenni. A teremtmények közül egy sem tudja e könyvet felnyitni, még csak rá sem tudnak nézni, nem tudják olvasni, egyedül csak Isten tudja ezt.

 III. Az **apostol nagyon elszomorodott** ezen. Igen sírt. Ez nagy csalódás volt számára. Miután az, amit a királyiszékben ülő felől látott, nagyon csodálatosnak tűnt fel előtte, feltámadt lelkében az a kívánság, hogy annak akarata és szándéka felől jó volna még többet is látni. Hogy ez a kívánság pillanatnyilag teljesítetlenül maradt, oly fájdalommal töltötte el, hogy könny hullott szemeiből. Jegyezzük meg:

 1. Még azok is, akik a földön legtöbbet láttak meg Istenből, még többet kívánnak látni. Kik látták az ő dicsőségét, kívánják még jobban ismerni akaratát.

 2. Az istenfélők, hogy Isten kormányzásának elrejtett dolgaiba betekintsenek, túlságosan kíváncsiak, és túlságosan buzgók tudnak lenni.

 3. És mikor e kívánságuk nem teljesedik, nagy a szomorúságuk és fájdalmuk. Elhalasztott reménység bántja a szívet.

 IV. Az apostolt **megvigasztalta az a bátorítás**, hogy a lepecsételt könyv mégis fel fog nyittatni, 5. v.

 1. ***Ki adta Jánosnak e bátorítást?*** Egy a vének közül. Isten kijelentette ezt gyülekezetének. Ha az angyalok nem szégyellnek a gyülekezettől tanulni, akkor a szolgáknak sem szabad ezt méltóságukon alulinak tekinteni. Ha Istennek tetszik, megcselekedheti, hogy a gyülekezet taníthatja, és közelebbről felvilágosíthatja tanítóit.

 2. ***Ki nyithatja fel e könyvet?*** ... a mi Urunk Jézus Krisztus, ki itt emberi természete szerint Juda nemzetségéből való oroszlánnak neveztetik, Jákób próféciájára való hivatkozással, I. Móz. 49:9. És isteni természete szerint Dávid gyökere, bár test szerint Dávid sarja. Krisztus, istenember és Közbenjáró az Isten és emberek között, elég hatalmas és bizonyára méltó, hogy e könyvet felnyissa és Istennek az emberekre vonatkozó tanácsait végrehajtsa. Megcselekszi pedig a maga illetékességében, mint *Közbenjáró*, Dávid gyökere, Juda nemzetségéből való oroszlán, mint Izráel Feje és Királya, és megteszi övéinek vigasztalására és örömére.

**A BÁRÁNY ELVESZI A HÉT PECSETES KÖNYVET.**

**Jel. 5: 6-14.**

*6. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét Lelke, amely elküldetett az egész földre. 7. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobb kezéből. 8. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, amik a szentek imádságai. 9. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. 10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. 11. És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer vala; 12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, hatalmasságot és tisztességet és dicsősséget és bölcsességet és áldást. 13. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. 14. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt.*

 I. Az apostol látja, hogy **Krisztus a hét pecsétes könyvet kezébe veszi, hogy felnyissa.** Krisztusról a következőket említi meg:

 1. Krisztus **helye**. *»A királyiszék és a négy lelkes állat között és a vének között«,* 6. v., van. Krisztus *közelebb volt az Atyához* a gyülekezetnél és a szolgáknál. Krisztus, mint ember és Közbenjáró alá van rendelve az Atyának, de összes az teremtményeknél közelebb van hozzá, mert »Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg«, Kol. 2:9. A szolgák Isten és a gyülekezet között állnak. Krisztus, mint közbenjáró az Isten, a szolgák és a gyülekezet között áll.

 2. Krisztus **alakja**. Előbb *oroszlánnak* neveztetett, de most úgy jelenik meg, mint az apostol mondja: »*És láték egy* ***Bárányt*** *állni, mint egy megölettet«,* 6. v. Mint oroszlán legyőzte a Sátánt, és mint Bárány eleget tett az Isten igazságának. Szenvedésének jeleivel jelenik meg, mivel azt akarja megmutatni, hogy az általa szerzett elégtétel alapján közbenjár érettünk a mennyben. Úgy jelenik meg, mint Bárány, kinek *hét szarva és hét szeme van*. Vagyis: teljes hatalma van az Isten akaratának a végrehajtására, és bölcsessége tökéletes, hogy ezt a lehető legjobb módon vigye végbe, mert bírja az Isten hét Lelkét. Korlátlanul, mérték nélkül kapta a Szentlelket, tökéletes világosságot, életet és hatalmat, ez által a föld minden országát kormányozhatja és taníthatja.

 3. S végül az apostol **munkái** szerint írja le Krisztust: *»És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobb kezéből*,« 7. v. Nem erőszakkal, nem csalással, hanem mert méltó volt arra, 5. v. Atyjának tekintélye és utasítása alapján. Az Atya szándékosan és jogosan adja az örökkévaló tanácsát tartalmazó könyvet Krisztus kezébe; és Krisztus készséggel, örvendezve fogadta el, mert nagy öröm néki az Atya akaratának kijelentése és teljesítése.

 II. Az apostol észreveszi azt **a nagy örömet és hálát is, mely e cselekménynél betölti az eget és a földet**. Krisztust, mikor elveszi az Atya kezéből e könyvet, nem csak az angyalok és az emberek imádata veszi körül, hanem amint olvashatjuk: »*Minden teremtett állat örvendez és magasztalja őt,« 13*. v. És valóban nagy öröm forrása az egész világ számára annak meglátása, hogy Isten az emberekkel nem a teljhatalom és a kizárólagos igazság útján bánik, hanem kegyelemmel és irgalmassággal a *Megváltó* által. Isten e világot nem csak, mint *Teremtő és törvényadó* kormányozza, hanem mint *Istenünk és Üdvözítőnk*. Nagy oka van a világnak az örvendezésre.

Az **ének**, mit ez alkalommal a Bárány magasztalására énekelnek, három részből áll; az első részt énekli a gyülekezet, a második részt a gyülekezet és az angyalok, a harmadik részt az egész teremtett világ.

 1. A **gyülekezet kezdi meg magasztalást**, mert a megtörtént dolgok legnagyobb része rá vonatkozik. A négy lelkes állat és a huszonnégy vén, vagyis a keresztyén gyülekezet élén a szolgákkal, kezdik és vezetik a kórust. Jegyezzük meg:

 A) ***Ki az imádatuk tárgya***? A *Bárány*, az Úr Jézus Krisztus, mert az Atyának kijelentett akarata, hogy csak egyedül a Fiút szabad úgy tisztelni, mint az Atyát, mert a Fiúnak ugyanazon természete van.

 B) Nézzük ***magatartásukat***. *Leborulnak* a Bárány előtt és nem az alárendeltek szokásos dicséretében, hanem legmélyebb hódolatukban részesítik.

 C) ***Imádatuk eszközei*** a hárfák és aranypoharak. A hárfa zenei szerszám volt, az arany poharak jó illatokkal voltak tele, ezek a szentek imádságait jelentik. Az *ima és a dicséret* mindig együtt járnak.

 D) Nézzük meg **énekük tárgyát**. Ez a gyülekezet új állapotára vonatkozott. Ez a Fiú által létrehozott evangélium-szerinti állapot. Ebben az új énekben:

 a) ***elismerik a mi Urunk Jézus Krisztus igen alkalmas és méltó voltát*** *arra, hogy kinyissa és véghezvigye Isten szándékait és határozatait*: »*Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit,«* 9. v. Minden tekintetben alkalmas erre a munkára és méltó erre a dicsőségre.

 b) Megemlítik ***e méltóság alapját és okait***. Nyomatékosan kihangsúlyozzák érettük való szenvedésének érdemeit, s ez lelküket hálával és örömmel tölti el.

 *Először*. Megemlítik ***szenvedését***: »*Megölettél«,* 9. v. Megölettél, mint egy áldozat, véred kiontatott.

 *Másodszor*. E ***szenvedéseknek következményei:***

 1. Kiengesztelődés Istennel. Krisztus *népét megszabadította a bűn és a Sátán rabszolgaságából*. Kiengesztelte Istennel, szabadságot adott neki, hogy őt szolgálja, és benne örvendezzen.

 2. Felmagasztalta őket: »*És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká és uralkodunk a földön*,« 10. v. Egy szabaddá lett rabszolga nem részesül azonnal tisztességben, magában véve már az is nagy kegy, hogy szabadságot nyert. De míg Istennek minden népből, nyelvből, nemzetségből és ágazatból való kiválasztottai a bűn és a Sátán által rabszolgákká lettek, addig Krisztus nemcsak a szabadságot szerezte meg számukra, hanem a legnagyobb megkülönböztető dicsőséget is, mert *királyokká és papokká tette őket*. *Királyokká*, hogy uralkodjanak lelkük és a világ felett, hogy a gonoszt meggyőzzék; és *papokká* tette őket, mert szabad menetelt nyertek hozzá és elnyerték azt a szabadságot, hogy lelki áldozatokkal áldozhatnak. »*És uralkodunk a földön,*« 10. v. Ama nagy napon vele együtt fogják a világot megítélni.

 3. A gyülekezet kezdte meg **a magasztalást, most az angyalok is folytatják**. A második részt a gyülekezettel közösen éneklik, 11. v. Az angyalok száma rendkívül nagy. Körülveszik az Isten királyiszékét és őrzik a gyülekezetet. Bár nekik maguknak nincs szükségük Megváltóra, de mégis örvendeznek a bűnösök megváltása és üdvözítése felett. Egyek a gyülekezettel a mi Urunk Jézus Krisztus végtelen érdemeinek elismerésében, melyeket az által szerzett, hogy meghalt a bűnösökért. És nagy szóval mondják: »*Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást«,* 12. v. A Bárány méltó arra a szolgálatra és tekintélyre, melyet csak a legnagyobb hatalommal, bölcsességgel, okossággal és legnagyobb kiválósággal lehet betölteni. Méltó minden tisztességre, dicsőségre és áldásra, mivel alkalmas szolgálatára, és azt híven betölti.

 4. E magasztaló éneket megkezdi a gyülekezet, átveszik az angyalok, ismétli és **visszhangozza az egész teremtett világ**, 13. v. Menny és föld versenyeznek a Megváltó magasztalásában. Krisztus által az egész teremtett világ jóban részesül. Minden dolgok általa vannak, és a Megváltót magasztalja minden értelmes és magát kifejezni tudó teremtmény, a Megváltót, aki az egész teremtett világot megszabadítja a szolgaságtól, mely alatt az emberek gonoszsága és Istennek a bűneset felett kimondott igaz átka miatt nyög. Az éneknek az része, melyet az egész teremtett világ énekel, a refrén: a hálaadásnak, tisztességnek, dicsőségnek és erőnek szüntelenül visszatérő magasztalása. És az ének magasztalja:

 A) ***a királyiszékben ülőt. Istent, mint Istent, Istent, mint Atyát,*** mint a Szentháromság első személyét, az elsőt üdvözítésünk háztartásában.

 B) És a ***Bárányt***, mint a Szentháromság második személyét és az Újszövetség ***Közbenjáróját***. Nem oly értelemben, mintha a Bárány imádása más jellegű és mellérendelt volna, hisz ugyanazokkal a szavakkal illetik a Bárányt, mint a királyiszékben ülőt. A tartalom ugyanaz, de váltságunk munkájában más-más részük volt. Azért megkülönböztetve imádtatnak. Mi egy és ugyanazt az Istent imádjuk teremtésünkért és megváltásunkért.

 Végül az egész gyülekezet, mely a mennyei magasztaló éneket elkezdte s melybe belekapcsolódott menny és föld, áment mond és énekét befejezi, úgy, amiként látjuk, hogy elkezdette: ***az örökkévaló változhatatlan Isten iránti alázatos hódolatával.*** A Fiú tehát nagy ünnepélyességgel vette át az Atya kezéből a lepecsételt könyvet.

**A HÉTPECSÉTES KÖNYV FELNYITÁSA JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: THE BOOK WITH SEVEN SEALS OPENED BY JESUS CHRIST.** **Sermon No.2507.From: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/revelation/5/6/5/10/>

***Jel 5:6-10. 6 És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre. 7 És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből. 8És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai. 9 És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, 10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.***

**A mi Urunk Jézus Krisztus istenségéről** szóló tanítás az, amely a legragyogóbb fényt veti legszentebb vallásunkra (legnagyobb fénnyel övezi vallásunkat). Egyedül az ő Istensége az, ami az ő áldozatának erőt ad, és elégséges engeszteléssé teszi azt az egész világ bűneiért. Igaz, sokan vannak, akik, miközben a keresztyénség iránti tiszteletet vallják, megfosztanák azt legfőbb támaszától és támaszától; és céljuk elérése érdekében magát a Szentírást is megcsonkítják, és kivágják a szent könyvből azt, amit nem tudnak megcáfolni vagy elferdíteni. De azt hiszem, ha egy pillanatra is elfogadjuk, hogy a *földi* szentek talán tévedtek, amikor Jézusnak ugyanazt a dicsőséget adták, mint az Atyának, (bár az erre vonatkozó kötelességük szerintem olyan világos, mint a fényes dél), vajon a *mennyben* is tévedtek-e*?* Vajon a megdicsőült szentek Isten trónja körül tévedésben vannak? Tagadhatatlan, hogy *pontosan úgy* imádják az Úr Jézust*, ahogyan az Atyát imádják*. Olvassátok el a textusomat megelőző fejezetet. Ott arról értesülünk, hogy “a négy élőlény nem nyugszik éjjel és nappal, mondván: Szent, szent, szent mindenható Úristen, aki volt, aki van és aki lesz. És amikor azok az lények dicsőséget és tiszteletet és hálát adnak annak, aki a trónon ült, aki él mindörökkön örökké, a huszonnégy vén leborul a trónon ülő előtt, és imádják azt, aki él mindörökkön örökké, és koronájukat a trón elé vetik, mondván: Méltó vagy, Uram, hogy dicsőséget és tisztességet és hatalmat végy, mert te teremtettél mindent, és a te tetszésedre vannak és teremtetnek [ Jel\_4:8-11.].". Gondolom, senki sem kételkedik abban, hogy ebben a szakaszban az imádat Jehovának, mint *minden dolgok Teremtőjének,* és mint az egyetlen legfőbb Istennek szól. Most pedig hasonlítsuk össze a mi szövegünk szavait, és ott *ugyanazokat a személyeket* (a négy élőlényt és a huszonnégy vént) találjuk, *akik pontosan ugyanabban a testtartásban* (a teljes leborulásban), *pontosan hasonló nyelven* **imádják az Úr Jézus Krisztust** *mint Megváltójukat;* és az összes mennyei angyalok megerősítik ezt a cselekedetüket a lehető legmagasztosabb kifejezésekkel, és az Atyát és a Fiút egy dicsőítő énekben egyesítik, mondván: "Méltó a Bárány, aki megöletett, hogy kapjon hatalmat és gazdagságot és bölcsességet és erőt és erőt és tisztességet és dicsőséget és áldást: Ezért: Áldás, dicsőség, tisztelet, dicsőség és hatalom *annak, aki a trónon ül,* és *a Báránynak* mindörökkön-örökké."

A megváltottak eme énekét tárgyalva, elétek tárom,

I**. Az alkalmat (mely ezt kiváltotta)**

Erre különösen utal a szövegünk...

[Volt "annak kezében, aki a trónon ült, egy könyv, amely kívül és belül tele volt írva, és hét pecséttel lepecsételve". Ahhoz, hogy ezt a könyvet helyesen képzeljük el, szem előtt kell tartanunk, hogy egy kötet volt, amely egybe *volt tekerve*, és hét részből állt, amelyek mindegyike egy másikba volt tekerve, és rendre külön pecsét volt rájuk erősítve, így egyszerre csak az egyiknek a tartalmát lehetett megismerni, az első felnyitása utat engedett a másodiknak, a második a harmadiknak, és így tovább, egymás után az egész [ 1. ver. a Jel 6:1-12-vel; Jel 8:1.]. De a könyv felnyitása és a pecsétek feloldása meghaladta bármely teremtett lény erejét: "nem találtak erre méltó embert sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt [ 2., 3. ver.]". Emiatt, mondja az apostol, ő "sokat sírt". Nem volt kétsége afelől, hogy e könyv tartalma végtelenül fontos volt az egyház és a világ számára, mert Isten titkos szándékainak feljegyzését tartalmazta mind az egyik, mind a másik tekintetében az idők végezetéig; és nem a haszontalan kíváncsiság csalódása folytán sírt, hanem azért, mert úgy vélte, hogy Isten kevésbé dicsőülne meg szándékainak elrejtésével, mint azok egyháza számára való kinyilatkoztatásával.

Nagy örömére azonban találtak valakit, aki "méltó volt arra, hogy kinyissa ezt a könyvet", mégpedig az Úr Jézus Krisztust, akit itt úgy jellemeztek, mint "Júda törzsének *oroszlánját*, és mint Dávid *gyökerét*". Az előbbi jelleg alatt a Messiás Jákobnak jelent meg [ 1Móz\_49:9-10.], az utóbbi alatt pedig Dávidnak, mint Dávid Urának [ Lásd Ézs\_11:10 és Zsolt\_110:1.]. De egy új jellem alatt érvényesült, hogy kinyitotta a könyvet, mégpedig mint **"megölt Bárány",** mégpedig mint Isten ama Báránya, aki, miután feláldozta magát az emberek bűneiért, mégis magán viseli mindazon kegyetlenségek és megaláztatások nyomait, amelyeket a kereszten elszenvedett. Mégis, bár viseli megaláztatásának e jegyeit, úgy van ábrázolva, mint akinek "hét szarva és hét szeme van", övé a hatalom és a bölcsesség minden tökéletessége, amelyből az egész világegyetemben nincs olyan, amely ne tőle eredne: mert tőle ered a Szentlélek, minden változatos hatásában és működésében, a föld legvégső határáig [lásd a textust.]

Ez a dicsőséges Személy "odament Ahhoz, Aki a trónon ült, és kivette a könyvet a kezéből", hogy feloldja annak pecsétjeit, és kinyissa tartalmát; és azonnal az élőlények és a vének dicsőítő énekbe törtek ki. Hogy ez a körülmény milyen alkalmat adott nekik az énekléshez, azt hasznosabb lesz egy külön fejezetben megfigyelni, miután megvizsgáltuk, ahogyan most sor kerül rá,]

**II. Magát az éneket.**

Az élőlényekről és a vénekről azt olvassuk, hogy "mindegyiküknek hárfája volt, és arany poharuk, tele illatokkal, amelyek a szentek imádságai". Itt kétségtelenül a templomi szolgálatra történik utalás. A templomi istentiszteleten hárfákat használtak Isten áldására és dicsőítésére [2Sám 6:5. Zsoltárok\_137:2.]: és "amikor a papok bementek a szentélybe, hogy tömjént égessenek, az egész nép kívülről folytatta az imádságot [Luk\_1:9-10.]". Így ezek az imádkozók, akik mindannyian, mint látni fogjuk, Isten papjaivá lettek, kezükben tömjénnel teli tömjénezőkkel voltak, amelyeknek illata által "a szentek imái" elfogadással emelkedtek fel Isten elé. Nem mintha a megdicsőült lelkek közvetítők lennének Isten és köztünk: nem, "csak egy közvetítő (közbenjáró) van Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus"; de ahogyan az ő közbenjárásának hatékonyságát a papok által felajánlott tömjén jelképezte, úgy ezt még inkább sugallta ez a látomás, ahol mindannyian úgyszólván a papi hivatalt végezték, amelyet ebben az énekben éppen rájuk tartozónak vallottak.

Az énekben, amelyet énekeltek, és amely "*új* ének" volt, az imádott Bárány dicséretét ünnepelték, és hálát adtak neki,

**1. A megváltás *művéért, amelyet ő végzett el..*.**

[Itt kivétel nélkül mindenki, bármilyen nemzethez, ágazathoz, nyelvhez vagy néphez tartozott is, az Istennel való megbékélését egyetlen közös forrásra, Krisztus engesztelő vérére vezette vissza. Közülük senki sem merészelte azt állítani, hogy részt vett volna ebben a dicsőséges műben, vagy hogy annak bármely részét saját erejének vagy jóságának tulajdonította volna: mindannyian csak egy éneket énekeltek; mindannyian egyformán elismerték, hogy egykor a bűn és a Sátán rabszolgái voltak; mindannyian elismerték, hogy Krisztusnak tartoznak, amiért közbenjárt értük; mindannyian az ő vérére hivatkoztak, mint a megváltásukért fizetett árra; és mindannyian egybehangzóan mondták: "Te váltottál meg minket Istennek a te véred által".

Nagyon kívánatos lenne, hogy minden önigazoló farizeus tanuljon belőlük; és hogy azok, akik akár részben, akár egészben a saját cselekedeteiktől várják az elfogadást, rögzítsék elméjükben, milyen éneket fognak énekelni, ha valaha is bebocsátást nyernek a boldogság birodalmába. Hogy nem lesznek képesek csatlakozni azokhoz, akik már a trón előtt vannak, az nyilvánvaló; *mert a* dicsőségből *semmiféle* részt nem tulajdonítanak maguknak; *mindent* annak tulajdonítanak, aki vérével vásárolta meg őket; és legyen tudomásotok arról, hogy egyetlen lélek sem fog valaha is csatlakozni ahhoz az áldott gyülekezethez, aki nem gondolkozik hasonlóan hozzájuk már most, és nem tanulta meg már, hogy üdvösségének teljes és osztatlan tiszteletét "a Báránynak, adja aki megöletett".].

**2. A megváltás *általuk megtapasztalt jótéteményeiért..*.**

[Csodálatos volt az a megtiszteltetés, amelyre felmagasztalták őket, mivel mindnyájan "királyok és papok lettek Istennek"; "királyok", hogy uralmat gyakoroljanak üdvösségük minden ellensége felett; és "papok", hogy lelki áldozatokat mutassanak be előtte örökkön-örökké.

Kiváltságaik még további kiterjesztésére is úgy fejezik ki magukat, mint akik előre (jövőre) néznek, amikor hozzáteszik: "És uralkodni fogunk a földön". Egyesek azt gondolták, hogy a millenniumban a szentek leszállnak a mennyből, és ezer évig uralkodnak a földön. Én azonban inkább úgy értelmezem az erre az időszakra utaló kifejezéseket, hogy azok nem azt jelentik, hogy az elhunyt szentek ténylegesen feltámadnak a halálból, és uralkodnak a földön, hanem azt, hogy a kegyesség uralma olyan általános lesz abban az időszakban, hogy úgy fog tűnni, mintha az összes elhunyt szent feltámadt volna, hogy a földön lakjon. Az biztos, hogy eljön a nap, amikor "a szentek elveszik az országot", és a jámborság olyan diadalmasan fog uralkodni a földkerekségen, mint eddig az istentelenség uralkodott: és ennek kilátásában a szentek a dicsőségben örvendezhetnek, és úgy tekinthetik magukat, mint akik részt vesznek ebben az áldásos eseményben!

És mindezen előnyöket, mind magukra, mind a világra nézve, Krisztus halálára vezetik vissza, mint egyetlen okozóra: "Te megölettél", és ezzel e boldog állapotba juttattál minket. Ugyanerre az áldott forrásra kell visszavezetnünk minden kiváltságunkat és minden reménységünket is: a megváltó szeretetet ízlelgetve mindenben, és mindezekben dicsőséget adva "a Báránynak, aki megöletett"].

De mivel első látásra nem látszik, hogy ez az ének hogyan eredhetett abból az alkalomból, amely előhívta, ezért folytatásul feltárom,

**III. Az összefüggést a kettő között..**

Emlékezzünk vissza, mi volt az alkalom. A hét pecséttel lepecsételt könyv Isten minden szándékát tartalmazta egyházával és népével kapcsolatban örökkön-örökké. És senki más, csak maga a Megváltó volt méltó arra, hogy kinyissa. De amikor ő a kezébe vette, hogy kinyissa, akkor az összes megváltott a dicséretnek ebben az énekében tört ki; *kifejezetten erre alapozva elismerésüket*, mint megfelelő alapra. Ezt pedig joggal tehették; mert,

**1. Maguk az események, amelyeket az említett könyvben feljegyeztek, mind az ő megváltó művéből erednek -**
[Ha az Úr Jézus Krisztus nem áldozta volna fel magát az emberek bűneiért, nem lett volna különbség a mi bukott fajunk és a bukott angyalok között: mivel mindannyian egyformán vétkeztek, mindannyian megfizették volna a vétek büntetését, és mind az egyiket, mind a másikat jóvátehetetlen és örök nyomorúságra ítélte volna Isten. De mivel az Úr Jézus Krisztus egy sajátos népet vásárolt meg magának, Isten velük kapcsolatos céljai végtelenül különbözőek, mindegyiküknek sajátos megpróbáltatásokat és szabadításokat kell átélnie, hogy felkészüljenek a dicsőségnek arra a pontos mértékére, amelyet örökkévalóságtól fogva nekik volt szánva. Ki más nyithatná ki tehát ezt a könyvet, mint Ő, akitől a Könyv a létét kapta, és akire a benne foglalt összes áldást, mint megfelelő forráshoz kell visszavezetni]?

**2. Ezek mind az ő megváltottjainak boldogságában fognak végződni...**

[Valóban sok szó esik ebben a könyvben a szentek üldöztetéseiről, akikről azt halljuk, hogy mindannyian nagy nyomorúságból kerülnek ki: és mondhatjuk-e, hogy *az ilyen* sorsintézések az ő boldogságukat szolgálják? Azt felelem, hogy igen; még ebben a jelen életben is, a megpróbáltatások, amelyeknek ellenségeik által ki vannak téve, jótékonyan hatnak rájuk, amennyiben kegyelmeik (kegyelmi vonásaik) tökéletesedését szolgálják, és a mennyei vigasztalások bőségesebb ellátásához vezetnek. Az eljövendő világban pedig a dicsőség súlya, amely mindenkinek jut, arányban áll azzal, amit az egyes ember az Uráért viselt (tett), és azzal a hűséggel, amellyel az Ura parancsait végrehajtotta. •A könyv, akárcsak a felhő a Vörös-tengeren, az egyik oldalon sötét volt, sőt maga a sötétség, míg a másik oldalon fényes, mint a déli nap: és mindkét tekintetben Izrael érdekeit szolgálta: így, akár sötét, akár világosak az abban a könyvben foglalt rendelkezések, mind a szentek biztonságát és a számukra elrendelt szabadulás beteljesedését szolgálják.].

**3. Mindezek dicsőségére szolgálnak a Megváltónak -**

[Ezt könnyen el tudjuk képzelni, ami a kegyelmeket (kegyelmi áldásokat) illeti: de vajon igaz-e ez az ítéletekre is? El tudjuk-e képzelni, hogy a földi ellenségeinek okozott csapások és a pokolban rajtuk végrehajtott végtelenül súlyosabb ítéletek dicsőséget szereznek a Megváltónak? Nézz bele a Jelenések könyvébe, és azt fogod látni, hogy a gonoszok elítélése, nem kevésbbé (éppúgy), mint az igazak megmentése diadalujjongásra készteti a mennyei seregeket, és a legharsogóbb elismerést és halleluja-t vált ki a mindenható Isten felé [Jel\_19:1-4. Idézd el az egészet.] - - - -

Itt tehát a "Bárány" elismert joga, hogy kinyissa a könyvet, és megváltottjainak tapsviharai, amikor látják, hogy ő vállalkozik a könyv kinyitására, a legszorosabb összefüggésben állnak egymással, és egyetlen nagy témát alkotnak, amely megérdemli a legodaadóbb figyelmünket].

Az Egyház sorsának e könyvét, bár a pecsétek tekintetében megnyitották, még csak nagyon homályosan látja bárki is: és nem is lesz teljesen ismert, amíg a benne foglalt események be nem teljesednek.

**De, hadd kérdezzem:**

**1. Nincsenek-e közöttünk olyanok, akik számára az egész kinyilatkoztatás még "lepecsételt könyv"?**

[Félő, hogy a kinyilatkoztatás nagy igazságainak megismerésére vonatkozó minden előnyünk ellenére a nagyközönség még mindig csak nagyon tökéletlenül érti azokat. Vegyük a megváltás művét, és kérdezzük ki a keresztyének nagy tömegét ezzel kapcsolatban, és azt fogjuk találni, hogy a legdurvább tévedések vannak vele kapcsolatban. Az evangéliumi üdvösség szabadságát, teljességét és kiválóságát csak nagyon tökéletlenül látják, és nagyon méltatlanul értékelik. Kedves testvéreim, ha János "sokat sírt", mert nem tudott betekintést nyerni Isten rendeléseinek könyvébe, akkor milyen okotok van sokaknak közületek sírni, sőt, zokogni, sőt könnyek áradatát ontani, amiért nem ismeritek Krisztus evangéliumát, azt, amit "aki fut, az is olvashat", és azt, amitől örök üdvösségetek függ. Ó, várjátok Isten Bárányát, hogy nyissa meg nektek! és ne szűnjetek meg sírni és imádkozni, amíg fel nem tárja előttetek a benne foglalt dicsőséges titkokat - - -].

**2. De vajon nincsenek-e mások, akiknek megismertették áldott igazságait?**

[Igen, bizonyára, sokan vannak Isten kegyelméből, "akiknek értelmük szemei megnyíltak", és akiknek lehetővé vált (megadatott), hogy meglássák "Isten dicsősége ismeretének világosságát Jézus Krisztus arcán". Ki tartozik tehát közületek abba a boldog sorba, akik elmondhatják: "egykor vak voltam, de most látok"? Nos, nektek azt mondom: Utánozzátok a fenti seregeket: dicsőítsétek Uratokat és Megváltótokat, harsogjátok dicséretét, énekeljetek szüntelenül "annak, aki vérével megváltott titeket Istennek, és királyokká és papokká tett titeket Istennek és az Atyának". Nektek is azt mondom: Tartsátok szem előtt, hogy "uralkodjatok a földön". Nem vagytok többé "sem az emberek", sem az ördögök szolgái: "mivel áron lettetek megvásárolva, az Övéi vagytok"; azé vagytok, aki megvásárolt benneteket, és *az ő* akaratát kell cselekednetek, és *az ő* dicsőségét kell keresnetek, *egyedül az övét*. Senkitől sem kell félnetek, csak tőle: senkit sem kell szeretnetek, csak Őt (és mindent Őbenne, s általa, hozzá viszonyítva): senkit sem kell szolgálnotok, csak neki alárendelve. Már most a mennyországra kell készülnötök, és a megváltottak énekét kell megtanulnotok, amíg még a földön vagytok; hogy amikor a hárfákat a fenti birodalmakban a kezetekbe adják, ne kezdőként csapkodjátok az akkordokat, hanem úgy, mint akik jól ki vannak oktatva a mennyei tudományban, és teljesen felkészültek arra, hogy a mennyei kórusban szerepet vállaljatok.].

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/revelation/5/6/5/10/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/revelation/5/6/5/10/)

**MBE. Délután istentisztelet:**

**1Thess 1,7-10**

**A feltámadt Úr Jézus által megmentve.**

**A KERESZTYÉN IGEHIRDETŐI SZOLGÁLAT HATÓKÖRE ÉS CÉLJA**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: SCOPE AND END OF THE CHRISTIAN MINISTRY.** **Sermon No.2193. From: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1thessalonians/1/9/1/10/>

 ***1Thess 1:9-10. 9 Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,10 És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.***

PÁL apostol örömmel osztogatott dicséretet, ahol csak lehetett. Amikor a római egyháznak írt, azt mondta nekik, hogy "hitükről az egész világon beszéltek [Róm\_1:8.]; és itt azt mondja thesszaloniai megtérteknek, hogy hitük olyan híres volt, hogy bárhová ment, mindenütt hallott róla; olyannyira, hogy mindenütt megelőzték őt mások a róluk szóló dicséretében, és a közöttük végzett szolgálatának rendkívüli hatása minden gyülekezetben általános beszédtéma volt. A konkrét hatásokat, amelyeket kiváltott, itt részletezi: és ezek vizsgálata során kezdjük azzal, hogy megmutatjuk,

I**. Mi a lelkészi (igehirdetői) szolgálatunk nagy célja és tárgya...**

A lelkészek Isten követei az emberekhez: a kegyelem hírével vannak küldve Istentől a lázadó világhoz: de azért is küldve vannak, hogy erkölcsi változást idézzenek elő mindazok szívében és életében, akik az üzenetüket fogadják. Küldetésük arra szól, hogy az embereket elhozzák, vonják, s rávezessék,

**1. Hogy szolgálják Istenüket és engedelmeskedjenek neki.**

[Még a keresztyének is, amíg Isten Lelke meg nem téríti őket, általánosan a bálványimádás rabjai. Ők ugyan nem borulnak le, mint a pogány világ, fák és kövek előtt; de "jobban szeretik és szolgálják a teremtményt, mint a Teremtőt, aki áldott mindörökké". "A test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése" a legfőbb helyet foglalja el vonzalmukban, és ezeknek adnak elsőbbséget Istennel szemben - - - Az emberek elfordítása ezektől a hiúságoktól, és Istenükhöz való vezetése az a cél, amelyre minden lelkész küldve van, és amelyre állandóan törekednie kell. És vallását teszünk róla, hogy ez az a cél, amelyet minden megszólalásunkban szem előtt tartunk. Igen, arra szeretnénk rávezetni benneteket, hogy az élő Istent szolgáljátok, aki egyedül méltó a tiszteletetekre; mert egyedül őbenne van élet, és egyedül ő adhat igazi életet odaadó szolgáinak. De nem pusztán formális szolgálatra szeretnénk rávezetni benneteket, hanem minden képességetek és erőtök teljes odaszentelésére neki. Ez a ti "ésszerű (okos) istentiszteletetek (szolgálatotok)". Istenen kívül senki más nem tarthat igényt rátok. Mit tett értetek a világ, vagy mit tehet valaha is? Kinek vagy minek vagytok adósok, hogy az ő kívánságaikat figyelembe vegyétek, vagy az ő akaratuknak engedelmeskedjetek? De Isten teremtett titeket, igen, sőt megváltott titeket az ő egyetlen drága Fiának vére által. Ezért semmilyen értelemben és semmilyen mértékben nem vagytok a magatokéi: a testetek és a lelketek teljes egészében az övé; és egyedül Istent kell azokkal dicsőítenetek, a ti Isteneteket [1Kor\_6:19-20.].

**2. Hogy várják Uruk második eljövetelét a mennyből-**

[Ő, aki egyszer leszállt a mennyből, hogy értünk szenvedjen, és saját halálig tartó engedelmességével "megszabadított minket az eljövendő haragtól", feltámadt a halálból, és most felemelkedett Isten jobbjára, hogy folytassa és tökéletesítse a megkezdett művet. És még egyszer le fog szállni a mennyből, hogy összegyűjtse választottait, és felemelje őket annak a dicsőségnek a beteljesedésére, amelyet megvásárolt számukra. Örömteli várakozással várni ezt az időszakot az ő minden népének kiváltsága: és hogy ilyen lelkiállapotba hozzanak benneteket, ez az ő szolgáinak szüntelen munkája. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy látjuk, hogy Istentől születtetek; hanem mint szerető szülők, táplálnunk kell benneteket, karjainkon hordozva titeket, hogy a mi gondoskodásunk alatt "felnövekedjetek Krisztus termetének teljes mértékére". Ez a várakozó magatartás, ez az állandó készenlét a ti Uratok eljövetelére, az egyik legmagasabb ajándék (állapot e földön), amelyet bárki elérhet [1Kor 1:7.]. • Most nem olyan emberekről beszélünk, akik bűnözőként várják bírájuk érkezését; (ez egy olyan állapot, amelyből a keresztyének kiváltsága, hogy megszabaduljanak;) hanem arról, hogy **szolgaként várják** Uruk eljövetelét. A szolgák szorgalmát nem a félelem, hanem a szeretet vezérli; és biztosak lehetnek uruk elismerésében, amikor minden dolgot, ha nem is teljes tökéletességgel, de minden lényeges ponton az ő akaratának megfelelően, teljes igyekezettel fognak elvégezni. Így akarjuk, hogy derekaitok állandóan fel legyenek övezve, és lámpásaitok töretlen fényességgel égjenek [Luk\_12:35-38.]. • De talán még helyesebb képet adhatunk arról az állapotról, amelyre szeretnénk benneteket juttatni, ha "**menyasszonyhoz hasonlítunk**, aki felkészül vőlegénye érkezésére". Ilyen szent, vágyakozó vágyat kell éreznetek Uratok eljövetele után [2Pe\_3:12. a Tit\_2:13.]: és ebben a felkészülésben segíteni titeket, hogy végül a teljes készenlét állapotában mutathassunk be neki, ez az az áldott szolgálat, amelyet nekünk kell végeznünk [Jel\_19:7. 2Kor\_11:2.].

Ez azoknak a hivatala, akikre a lelkek gyógyítása van bízva: és ennek megfelelő,

**II. azoknak a kötelessége, akiknek szolgálunk.**

Ahogyan nekünk nem az emberek kedvére kell törekednünk, hanem az ő építésükre, úgy nekik sem szabad megelégedniük a puszta tanítás learatásával, hanem el kell határozniuk,

**1. hogy átadják magukat a munkánk teljes hatásának...**

[Amikor Isten házába jönnek, mindkinek hasonlítania kell Kornéliuszhoz és barátaihoz, amikor Péter eljött hozzájuk, hogy szolgáljon nekik: "Most mindnyájan itt vagyunk Isten előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit Isten parancsol neked [Csel 10:33.]". Nem szabad, fanyalogva hallgatniuk az igét, vagy ítélkezni a prédikátor felett, hanem valódi vágynak kell lenni bennük arra, hogy megismerjék Isten akaratát, és kegyelemből teljes elszántsággal törekedniük kell arra, hogy teljesítsék azt. Ha a lelkész arra törekszik, hogy *megvizsgálja a lelkiismeretet*, akkor üdvözöljék (fogadják jó szívvel) az üdvös sebet, és kiáltsanak az Úrhoz: "Vizsgálj meg engem, Istenem, és próbáld meg szívem talaját!". Ha inkább a *megtört lélek összekötözésére* törekszik, akkor hálásan kell elfogadniuk az evangélium kegyelmi ígéreteit, mint akiknek a legnagyobb szükségük van az általa felkínált áldásokra. *Ha viszont az Úr rémtetteit hirdeti,* akkor porban és hamuban kell megalázkodniuk Isten előtt, hátha a kellő időben felemeli őket. Végül pedig, *ha valamilyen kötelességről beszél*, akkor mint a versenyzőknek a futóversenyen, úgy kell nekilátniuk, hogy lelkesen és türelemmel fussák az előttük álló versenypályát. Bárki is legyen az, aki beszél, és bármi is legyen az, amit mond, feltéve csakis, hogy az az igazság mércéjének megfelelő, fogadják el, ahogy a thesszalonikaiak is tették, "nem mint emberi szót, hanem mint Isten szavát" [1Thess 2:13.]. Az egész gyülekezetnek úgy kell eljönnie a rendelésekhez, mint az Úr által készített lakomára; vagy ahogyan a betegek és gyengék jöttek a mi Urunkhoz az ő testének napjaiban, mindenki érezte a saját betegségét, és elhatározta, hogy ha lehet, Nála gyógyulást szerez: bármennyire nehéz is hozzá bejutni, át kell nyomulnod a tömegen, hogy csak a ruhája szegélyét érintsd; vagy igyekezz átjutni a ház héjazatán, hogy mindenféleképpen bebocsátást találj a jelenlétébe, és megkapd az áldásokat, amelyekre szükséged van. Egyszóval, a keresztyéneknek nem szabad megelégedniük semmivel, ami nem kevesebb, mint az isteni akaratnak való tökéletes megfelelés; és olyan megolvadt (meglágyult) szívvel kell Isten házába jönniük, hogy könnyen bele lehessen önteni az evangélium formájába, és tartósan megőrizhessék Istenük képmását.]

**2. Hogy minden ember előtt megmutassák az üzenet hatékonyságát-**

[A thesszalonikaiak "példaképek" voltak, nemcsak a világ, hanem a hívők számára is, *mégpedig* Macedónia és Akhája egész területén. Nekünk is erre kell törekednünk: "világosságként kell világítanunk a világban", és az *élet minden helyzetében és kapcsolatában* úgy kell világítanunk, hogy fényünk ragyogjon az emberek előtt, hogy mindenki, aki lát minket, dicsőítse a mi mennyei Atyánkat. Szem előtt kell tartanunk, hogy Isten becsületét nagyban befolyásolja magatartásunk; és komolyan meggondolva, hogy embertársainkat is vagy "megnyerjük jó életvitelünkkel", vagy örökre tönkretesszük helytelen viselkedésünkkel. E megfontolásokból kifolyólag különösen ügyelnünk kell arra, hogy soha ne tegyünk akadályt (botránkozást) mások útjába, hanem úgy járjunk, hogy azt mondhassuk a körülöttünk lévőknek: "Amit láttatok és hallottatok bennem, azt cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz". Így kell "megmutatnunk mindenkinek, hogy milyen módon jutott el hozzánk az evangélium", és mik a valódi hatásai: és így elhallgattatva az ostoba emberek tudatlanságát, arra kell kényszerítenünk őket, hogy elismerjék, hogy az általunk hirdetett tanok szentek, és "hogy Isten igazán velünk van"].

**Egy-két kérdéssel zárjuk:**

**1. Milyen fogadtatása volt az evangéliumnak közöttünk?**

[Úgy hatott-e, hogy magára vonta a körülöttünk lévők figyelmét, sőt, csodálatát is kiváltotta? Sajnos, hány emberben nem változott semmit, és hány emberben csak a nevezetben vagy a külső viselkedésben történt változás, miközben a szív ugyanolyan világias, és az indulat ugyanolyan leigázatlan, mint valaha! - - Vigyázzatok, testvéreim, hogy ne fogadjátok így hiába Isten kegyelmét: mert ha az evangélium nem lesz számotokra az életnek illata életre, akkor a halál illata lesz, még súlyosabb kárhoztatásotok érdekében.]

**2. Hogyan lehet még hatékonyabbá tenni a javunkra?**
[Keressétek meg, mi az, ami eddig akadályozta az igének a lelketeken való működését. Vannak, akik figyelmetlenek és gondatlanok, így az ige soha nem hatol be szívükbe; másokban az ige nem ver mély gyökeret; míg másokban növekedését a vele együtt felnövő vágyak és gondok akadályozzák. Mindezeket tehát ki kell tépni, hogy a jó mag virágozzék és növekedjék. De van még egy másik rossz is, amely a leghűségesebb szolgálatot is haszontalanná teszi sokak javára: Arra a büszkeségre és önhittségre gondolok, amely sokak szívét annyira felfújja, és magát az evangéliumot is ellenszenvessé teszi a világban. Ezt meg kell szüntetni; és gyermeki szellemet kell ápolni közöttünk. "A szelídeket igazságban vezeti Isten, a szelídeket megtanítja az ő útjára."]

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1thessalonians/1/9/1/10/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/1thessalonians/1/9/1/10/)

1. Károli Gáspár 1685. évi fordítása szerint:

 Sólt. XVI. SOLTAR.

Iövendölés a’Christus feltámadásáról.

1.Dávidnak drága-kö gyanánt való Eneke. TArts-meg engemet Erös Isten: mert én te benned bizom.

2. Mondjad ezt az URnak én lelkem: En URam vagy te; jóllehet semmi jóm néked nem haßnálhat.

3. Hanem a’szenteknek kik e’ földön vagynak, és a’ betsületeseknek, kikben vagyon minden én gyönyörüségem.

4. Megsokasodik azoknak bánatjok, kik máshoz sietnek: Nem áldozom azoknak véres áldozatjokkal; fel sem vészem azoknak neveket ajakimra.

5. Az UR az én örökségemnek és poháromnak része; te tartod az én részemet.

6. Az én sorsom esett énnékem kies helyen, nyilván szép örökség jutott énnékem.

7. Aldom az URat ki énnékem tanátsot adott: hogy még éjjelis tanítanak engemet az én belsö tagaim.

8. Szüntelen az URra néztem: mert jóbb-kezem felöl vagyon; azért meg nem mozdíttatom.

9.Annakokáért örül az én szivem, és örvendez az én ditsöségem: még az én testemis bátorságban nyugszik.

10. Mert nem hagyod az én lelkemet a’koporsóban: és nem engeded hogy a’te Szented rothadásra jusson.

11. Te tanítasz-meg engemet az életnek ösvényére: elégséges öröm vagyon te elötted: és gyönyörüségek vagynak a’te jóbbod felöl mindenkor. [↑](#footnote-ref-1)