**Alkalmi Igemagyarázatok, prédikációk**

**2024. február 25. Vasárnapra,**

**a Baptista Áhítat igeszakaszaihoz**

**Tartalom:**

**Vasárnapi imaáhítat: Kérjük az Urat a vendég- és helyi igehirdetőkért, hogy Krisztus áldásának teljességét adják át! - Rm 15,29-30**

- Rm 15,29 Az evangélium az áldások forrása (Charles Simeon prédikációja)

-Rm 15,30 Ima a lelkészekért (igehirdetőkért) – (C. Simeon)

**Bibliaóra: Teljesítsd a küldetésed! – Ézs 50,4-11. Ézs 52,7-12 (Aranymondat: Ézs 50,4)**

- És 50,5-9 A Messiás szenvedése és támaszai (C. Simeon)

- És 50,10-11 Egy szó a maga idejében (C. Simeon)

- És 52,7 Az evangélium természete (C. Simeon)

-És 52,8 A szentek látomása Krisztusról (C. Simeon)

**Délelőtti istentisztelet: Mt 10,40-42 - A hírhozó és az üzenet tisztelete**

- William Barclay tanítása

- Mt 10,34-42 J. C. Ryle tanítása

- Matthew Henry magyarázata

**Délutáni istentisztelet: Zsid 4,14-16 - Járuljunk bizalommal könyörülő Urunkhoz!**

- Zsid 4,15-16 Krisztus jelleméből származó bátorítás (C. Simeon)

- Zsid 4,15 Jézus gyöngédsége (C. H. Spurgeon prédikációja)

MBE- **Délutáni istentisztelet: 2Kor 9,5-16 (6) - Aki bőven vet, bőven is arat.**

- 2Kor 9,6-15 Matthew Henry magyarázata

**Vasárnapi imaáhítat:**

**Kérjük az Urat a vendég- és helyi igehirdetőkért, hogy Krisztus áldásának teljességét adják át!**

**- Rm 15,29-30**

**AZ EVANGÉLIUM AZ ÁLDÁSOK FORRÁSA**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: THE GOSPEL A SOURCE OF BLESSINGS. Discourse No. 1925. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/29/15/29/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/29/15/29/)

Róm\_15:29. *Biztos vagyok abban, hogy amikor eljövök hozzátok, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességében fogok eljönni*.  
  
Az összes apostolok közül Szent Pál volt a legfáradhatatlanabb munkás (ő munkálkodott a legtöbbet). Ebben a fejezetben megemlíti, hogy szinte hihetetlen fáradsággal hirdette az egész kiterjedt területen, "Jeruzsálemtől elkezdve, körös-körül egészen Illyricumig" Krisztus evangéliumát. Most Jeruzsálembe készült, hogy elvigye oda az alamizsnát, amelyet a szegény júdeai szentek megsegítésére gyűjtött: de amint ezt a célt elérte, szándékában állt azonnal Hispániába indulni, és útközben meglátogatni Rómát. E szándékáról tájékoztatja a római egyházat. • Ebben a levélben azt mondja nekik, hogy bár nem volt módja arra, hogy egyházat alapítson közöttük, mégis úgy vélekedett, hogy "adósa nekik, akárcsak a többi pogánynak", és hogy "nagyon vágyott arra, hogy láthassa őket, hogy átadhasson nekik valami lelki ajándékot hitük és szeretetük növekedésére és megerősítésére" [Róm\_1:11-15.]; és hogy "biztos volt abban, hogy amikor elmegy hozzájuk, Krisztus evangéliuma áldásának teljességével fog menni".  
  
Hogy megértsük, mire is utalt, hogy várjanak tőle, feltárjuk, hogy melyek azok  
  
**I. Az áldások, amelyeket az evangélium közvetíteni hivatott...**  
  
Az emberek számára Krisztus Jézusban az áldások teljessége van elraktározva, és az evangélium hirdetése által közöltetnek velük: és ahhoz, hogy ezekről tiszta képet alkothassunk, nem a részletek apró vonásait kell keressük, hanem nagy és átfogó képet kell alkotnunk róluk. Azt mondhatjuk tehát az evangéliumról, hogy teljességet közvetít,  
  
**1. Világosság és szabadság teljességét.**  
  
[Az emberekhez akkor érkezik, amikor "sötétségben és a halál árnyékában ülnek", és a bűn vas igájába vannak szorítva. És nekik hirdeti "a Megváltót és Fejedelmet (hatalmas Urat), aki képes, és akarja őket megszabadítani [Ézs\_19:20.]"; igen, azt ajánlja nekik, hogy rázzák le láncaikat, és "jöjjenek ki börtönükből és a sötétségből [Ézs\_42:7.]". • Az evangéliumnak az emberek lelkére gyakorolt hatását helyesen illusztrálhatjuk Péternek a börtönből való kiszabadításával. Ott feküdt két lánccal megkötözve, és aludt, noha éppen a várható kivégzésének előestéjén volt. Isten azonban elküldött egy angyalt, hogy megszabadítsa őt; és hirtelen fény ragyogott be a börtönbe, Péter pedig felébredt álmából; a láncok leestek a kezéről; és minden kapu, amely leküzdhetetlennek tűnt, melyekről úgy vélte, hogy leküzdhetetlen akadályt gördítnek a szabadulása elé, magától megnyílt előtte; így minden barátja legnagyobb meglepetésére egyszerre a világosságra és a szabadságra került [Csel\_12:6-16.]. • Nem azt akarjuk mondani, hogy az evangélium hatása mindig ilyen hirtelen következik be; de akár többé-kevésbé fokozatos is a működése, mindig ez a következménye mindenhol, ahol "a Lélek és az erő megnyilvánulásával jön": az általa meghatott személyeknek "megnyílik a szemük, és a sötétségből a világosságra, a Sátán hatalmából pedig Istenhez fordulnak" [Csel\_26:18.]. • Van azonban Szent Péternek egy kifejezése, amely különös figyelmet érdemel. Úgy ábrázolja az embereket, mint akiket Isten "az evangélium által a sötétségből ***csodálatos* világosságra** hívott [1Pt\_2:9.]". És ez valóban csodálatos. Olyan világosság ez, amilyet a világegyetem összes többi könyve sem tud közvetíteni; - olyan világosság, amely közvetlenül "az igazságosság napjából" ered; - olyan világosság, amely minden dolgot a maga valódi színében mutat meg: a bűnt, annak minden gonoszságában; az emberi természetet, annak minden romlottságában; a világot, annak minden hiúságában; igen, és Istent, mint megbékélt Istent, az Ő teljes dicsőségében: "beragyogja a szívet, és világosságot ad Isten dicsőségének megismerésére Jézus Krisztus arcán". "Miután a sötétség elmúlt, és az igaz világosság beragyogta a szívet", a lélek "megszabadul a romlottság rabságából az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára [Róm\_8:21.].  
  
**2. Békesség és öröm teljességét.**  
  
[Az evangéliumnak, vagy inkább a törvénynek, mely az embereket az evangéliumra előkészíti, az az első hatása, hogy megriasztja a lelkiismeretet, és az embereket jogos elveszettségük tudatára ébreszti: de abban a pillanatban, amikor elfogadják az ***evangélium ígéreteit***, félelmeik eloszlanak, és az egész lélek "békességgel és örömmel telik meg a hitben". Ezt a hatást legjobban a pünkösd napján megtérteknél láthatjuk. Amikor reggel összegyűltek, minden gyűlöletes és rosszindulatú szenvedély hatása alatt álltak: és amikor először meggyőződtek bűnösségükről, nagy lelki nyomorúsággal kiáltották: "Emberek és testvérek, mit tegyünk?". • De amint befogadták az evangéliumot a szívükbe, íme, milyen bámulatos változás történt: mindnyájukat áthatotta a szeretet, a békesség és az öröm, "és örömmel ették az ételüket (részesedtek eledelben), áldva és dicsérve Istent" egy szívvel és egy lélekkel.  
  
Amit az előbb az evangélium által közvetített világosságról már említettünk, az elmondható az általa közvetített békességről és örömről is: ezek valóban "csodálatosak"; a béke olyan béke, amely minden értelmet felülmúl", és az "öröm kimondhatatlan és dicsőséges (kibeszélhetetlen és dicsőült öröm)". A természetes embernek sem az egyikről, sem a másikról nincs fogalma: ezek olyanok, amilyenek soha nem származnak, és soha nem is származhatnak más forrásból. Némi kis képet alkothatunk róluk abból a magasztos nyelvezetből, amelyben a próféták ábrázolják őket. Az egeket és a földet, sőt az egyetemes természetet is arra szólítják fel, hogy énekeljenek és ujjongjanak örömükben az evangéliumban kinyilatkoztatott dicsőséges megváltás miatt [Zsolt\_96:11-13. Ézs\_44:23.]: és ez csak halvány kifejezése annak a boldogságnak, amely mindazok biztos része, akik hisznek [Zsolt\_72:6-7. Ézs\_55:12; Ézs\_35:1-2.5-6.10.].  
  
**3. A növekedés és az állandóság (szilárdság) teljessége**.  
  
[Az evangélium nem pusztán nemzi a lelkeket Istennek, hanem táplálja és ápolja őket a legutolsó órájukig; így fokozatosan haladnak előre, "csecsemőkből ifjakká és atyákká" lesznek a keresztyén egyházban. Hatása alatt "erőről erőre jutnak, míg a kellő időben meg nem jelennek Istenük előtt a Sionon". Minden képzeletet felülmúlóan csodálatosak azok az igazságok, amelyeket feltár az elméjük előtt; úgy értem, feltárja, amennyire képesek felfogni azokat. Milyen ámulatbaejtő képet mutat Krisztus teljességéről, kiválóságáról, dicsőségéről és az általa végzett mű elégséges voltáról! Milyen felfedezéseket nyújt az isteni tökéletességekről, amelyek a megváltás művében egybehangoltan működnek és megdicsőülnek; - az isteni tanácsvégzésekről, hogy mindent eltervezett ezzel kapcsolatban, és tervei tévedhetetlenül megvalósulnak Isten választottainak üdvösségében! Milyen képet nyújt az Úr Jézus Krisztusról, aki vállalta, hogy vérével megigazítja népét, Lelke által megszenteli őket, és "saját erejével megtartja őket a hit által az örök üdvösségre"! Ezek az igazságok, a lélek számára erőteljesen feltárulnak, és "megalapozzák, megerősítik, megszilárdítják", és szent bizalmat keltenek "Krisztusban, mint Aki övéi hitének nem csak Szerzője, hanem annak Bevégezője is ". Az ilyen mély és gazdag felfedezések, mint ezek, képessé teszik őket arra ez örömteljes vallomásra: "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?". "Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Meggyőződésem, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Krisztus Jézusban van." • Nem mintha eszköz nélkül várnák a célt: tudják, hogy soha nem érhetik el "az üdvösséget, csak a Lélek megszentelése és az igazságban való hit által": tudják, hogy "szentség nélkül senki sem látja meg az Urat", de azt is tudják, hogy Krisztus kegyelme elegendő lesz számukra, és hogy Ő "folytatja és tökéletesíti bennük a megkezdett jó munkát", és nem engedi, hogy valaki „kiragadja őket a kezéből", vagy hogy valaki kárhoztassa őket].  
  
Miután szemlét tartottunk az evangélium által átadni szándékozott áldásokról, továbblépünk, hogy megfigyeljük  
  
**II. Miként eszközli az igehirdetés szolgálata ez áldások közlését**  
  
**Az apostol biztos volt abban, hogy ő eszköz lesz ezen áldások közvetítésére, bárhová is megy.**  
**Isten eredetileg éppen erre a célra hozta létre a igeszolgálatot.**  
  
[A törvény alatt a pap ajkainak kellett „őriznie a tudományt”, és feladata volt átadni azt mindazoknak, akik eljöttek, hogy megkérdezzék őt; az evangéliumi diszpenzáció alatt azonban bizonyos emberek lettek kijelölve arra, hogy az egész világba elmenjenek, és saját maguk vagy a lelkészi hivatalban lévő utódaik által "hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek". Ebből a célból adatott a Szentlélek is csodálatos kegyelmi hatásaival az embereknek, hogy alkalmassá tegye őket a szolgálati feladatuk ellátására; vagy más szavakkal: "a szentek tökéletesedésére, a szolgálat munkájára, Krisztus testének épülésére, amíg mindnyájan el nem jutunk a hit és az Isten Fia ismeretének egységében a tökéletes férfiú-korra, Krisztus teljessége nagyságának mértékére [Ef\_4:8; 12-13.]."  
  
Szent Pál is tudta, saját áldott tapasztalatából, hogy az általa közvetített Ige sok ezer esetben ezt a hatást váltotta ki. Sok egyházat alapított ő: igen, egyetlen helyen sem hagyta a Lélek, hogy "hiába fusson, vagy hiába fáradozzon"; ezért biztos volt abban, hogy ha valaha is abban a boldogságban részesül, hogy Rómába mehet, ott is meg fogja látni munkájának gyümölcsét, ahogyan más nemzeteknél is. A római egyház is jól felkészült volt már arra, hogy minden útmutatását befogadja, hiszen mind a hitük, mind az engedelmességük olyan kiemelkedő volt, hogy az egész keresztyén világ figyelmét és csodálatát felkeltette [Róm\_1:8; 16:19]. Lásd különösen a róluk szóló nagy dicséretét, vö. 15:14.]. Nem lehetett tehát kétsége afelől, hogy ilyen talajon a mag, amelyet elvetett, bőségesen fog teremni].  
  
**Ugyanezzel a bizonyossággal rendelkezhet minden hűséges lelkész (igehirdető) is -**  
  
[Isten azt mondta, hogy "ha az ő tanácsa mellett állunk, és rávesszük népét, hogy hallja szavait, akkor mi leszünk az eszközei annak, hogy letérítsük őket gonosz útjukról és cselekedeteik gonoszságáról [Jer\_23:22.]". Igaz, hogy nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy olyan sikerre számítsunk, mint amilyet Pál apostolnak biztosított: de biztosítva vagyunk arról, hogy ha "hűségesen teljesítjük hivatalunkat", "nem futunk hiába, és nem fáradozunk hiába". Isten azt mondta: "Ahogyan az eső és a hó leszáll az égből, és kenyeret ad az evőnek és magot a vetőnek, úgy lesz az én igém, amely a te szádból megy ki: nem tér vissza hozzám üresen, hanem beteljesíti, amit akarok, és sikeres lesz abban, amire küldtem." • Az ige még mindig "Isten erejének vesszeje", a csodatevő vessző, amely, bárkinek a kezében legyen is, egyformán eléri azt a célt, amelyre küldték, akár a Vörös-tenger kettéválasztására, vagy a víz előhozására a kősziklából. Még mindig "olyan, mint a tűz, vagy mint a nagykalapács, amely a sziklát darabokra töri"; még mindig "hatalmas Isten által az erődítmények lerombolására"; "élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol a lélek és a szellem, a legbenső részek szétválasztásáig". • Mi van akkor, ha mi csak csecsemők vagyunk az átadásában? Isten "erőt rendel a csecsemők és kisdedek szájába", és megmutatja, hogy az evangélium még mindig, nem kevésbé, mint az apostoli korban, "Isten ereje az üdvösségre, mindenkinek, aki hisz".  
  
És itt megkockáztatjuk, hogy felhívást intézzünk azokhoz, akik meghallgatnak minket: "vajon nem nőtt-e fel az a marék gabona, amelyet e hegyek tetejére vetettünk?", és bár nem mondhatjuk, hogy "gyümölcse úgy reng, mint a Libanon fái", vagy hogy a megtérők közöttünk "olyan sokan vannak, és olyan szépen virágoznak, mint a föld füve [Zsoltárok\_72:16.]", mégis voltak, akik "pecsétjei lettek szolgálatunknak". "Bár magunkban szegények vagyunk", mégis boldog eszközei lehettünk Istennek abban, hogy "másokat gazdagítsunk ", sőt sokkal gazdagabbá tettük őket, mintha az egész világ összes vagyonát átadtuk volna nekik [2Kor\_6:10.]. • Nagyot tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy bármelyik hűséges szolga munkája teljesen hiábavaló: egyesek sikere lehet, hogy csekély lesz másokéhoz képest: de senki sem marad teljesen tanúság nélkül; mert áldott Urunk kifejezetten azt mondta: "Íme, én veletek vagyok mindörökké, a világ végezetéig [Mt\_28:20.]"].  
  
**Következtetés.** Mennyire nyilvánvaló mindebből, hogy  
  
**1. Milyen dicsőséges munka a lelkészi szolgálat-**  
  
[A kegyes lelkész, aki teljes egészében áldott munkájának szenteli magát, olyan, mint egy felhő, amely "áldások záporát" zúdítja mindenhová, ahol jár [ Ez\_34:26.]. Isten az ő fáradozásai által "mindenütt nyilvánvalóvá teszi Krisztus ismeretének *illatát"* [2Kor\_2:14.], és bőkezűen szórja szét "Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát". Ó, áldott munka! a világegyetemben milyen munka hasonlítható ehhez? • Lásd, ahogy ezt maga a Megváltó írja le az Ézsaiásból idézett szakaszban [Luk\_4:18-19.]: és bár ez a szakasz elsősorban rá vonatkozik, tökéletes helyességgel alkalmazhatjuk mindazokra, akik az Ő nevében járnak el: és hozzá hasonlóan joggal mondhatjuk: "Ma teljesedik be ez az Írás a ti fületek hallására [Luk\_4:21.]". • Ó, bárcsak mindazok, akik e szent tisztséget viselik, vagy annak átvételére várnak, méltó módon éreznék hivataluk méltóságát, és csakis annak hasznos betöltésére élnének! és bárcsak mindenki a maga körében és állomáshelyén "az élet fája" lenne, amelyről sokan gyűjthetnének gyümölcsöt az örök életre [Péld\_11:30.]!  
  
**2. Micsoda ellenségei önmaguknak azok, akik nem vesznek részt az evangélium rendeléseiben! (akik nem hallgatják, s nem értékelik az igehirdetést)**  
  
[Ha maga Pál "Krisztus evangéliuma áldásának teljességével idejönne", mi hasznuk lenne belőle azoknak, akik nem jönnének el őt meghallgatni? A bethesdai tavacska hiába volt felruházva minden gyógyító erejével azok számára, akik nem jöttek el és nem várták meg a víz megmozdulását: és azok sem táplálkozhatnak az evangélium minden gazdag kínálatából, akik nem fogadják el a meghívást a lakomára. Ó, testvéreim, ne keressetek ostoba kifogásokat: mert Isten, aki ismeri szívetek állapotát, helyes értelmezést ad majd elutasításotoknak. És ne pusztán betű szerint mérlegeljétek válaszotokat: "*Nem tudok* eljönni", hanem az indulat szerint: "*Nem* megyek el (mert nem *akarok*)". Isten kegyelmének ilyen szemlélői számára az evangélium inkább átoknak, mint áldásnak fog bizonyulni: "Akiknek nem az élet íze az élethez, azoknak a halál íze lesz a halálhoz", és akiket "Kapernaumhoz hasonlóan a mennybe emeltek" az általuk élvezett kiváltságok, "annál mélyebbre fogják őket taszítani a pokolba", mert visszaéltek velük. Adja meg az Úr, *hogy* megismerjétek meglátogatásotok napját, és "amíg világosságotok van, a világosságban járjatok, hogy a világosság gyermekei legyetek!"].  
  
**3. Milyen szörnyű felelősség terheli azokat, akik hallják az evangéliumot!**  
  
[Bizonyára mindannyiunknak meg kellene kérdeznie: Milyen áldásokat kaptam az ige szolgálatából? Mit tudok a világosság és a szabadság, a békesség és az öröm, a növekedés és az állandóság e teljességéről, amelyeknek közvetítésére küldetett az evangélium? Testvérek, vajon "még csak szóval jött-e hozzátok, és nem erővel és Szentlélekkel és sok bizonyossággal"? Igen boldogtalan emberek vagyunk, ha ez a helyzet! Nem olvastátok még soha az apostolnak ezen szavait: "A föld, amely beissza az esőt, amely sokszor ráesik, és különféle növényeket terem azoknak, akik megművelik, áldást nyer Istentől; de amely töviseket és gyomnövényeket terem, az elvetett, és közel van az átokhoz, amelynek a vége a megégetés [Zsid\_6:7-8.]"? Ó, félelmetes *átok!* Ó, "ki fog örökké tartó *tüzzel* lakni"? Hadd győzzön meg hát a Lélek benneteket, szeretett testvérek, hogy erőteljesen imádkozzatok Istenhez, hogy áldja meg az igét. Semmi értelme sincs annak, hogy akár "Pál ültessen, vagy Apollós öntözzön, hacsak Isten maga nem adja a növekedést". Tekintsetek tehát Istenre, hogy az igét tegye hatékonnyá a javatokra; és amikor halljátok, imádkozzatok hozzá, hogy erővel alkalmazza azt szívetekben. Mielőtt feljöttök ide a rendelésekhez, menjetek a rendelések Istenéhez, és könyörögjetek hozzá, hogy látogasson meg benneteket az Ő üdvösségével; és akkor mondjátok hittel szívetekben: "Most megyek az én Istenem elé, aki eljön, hogy "megáldjon engem minden lelki áldással Krisztus Jézusban"." Uram, "nem te zárkóztál el tőlem, hanem én nem nyitottam ki a szívemet előtted ", jöjj el hozzám "Krisztus evangéliuma áldásának minden teljességével", és engedd, hogy ma "beteljesedjek Isten egész teljességéig [Ef\_3:19.]". " Ehhez az imához, mindnyájatokra vonatkoztatva, a legszívesebben hozzátesszük: "Ámen és Ámen"].  
[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/29/15/29/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/29/15/29/)

**IMA A LELKÉSZEKÉRT (IGEHIRDETŐKÉRT)**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: PRAYER FOR MINISTERS. Discourse No.1926. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/30/15/30/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/30/15/30/)

***Róm\_15:30. Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt*.**  
Kevésbbé képzelik az emberek, milyen nagy a közbenjárás hatékonysága [Megjegyzés: Ha ez a téma a Szentháromság vasárnapjára szólna, az exordium így hangozhatna: Azt várhatnánk, hogy a Szentháromság-tan, ha valóban igaz, nem csupán két-három különálló helyen említtetik a Szentírásban, hanem mintegy áthatja az egész Szentírást. És így is találjuk; -pl. épp e szövegben]. Úgy látszik, merészségnek tartják, hogy egy ember azt remélje, hogy egy másik ember érdekében győzedelmeskedni fog Istennél. És kétségtelenül valóban merészség (vakmerőség) lenne, ha feltételeznénk, hogy a közbenjáró azt gondolná, hogy a saját erejéből vagy jóságából fog győzedelmeskedni. De ha Isten a közbenjárást kötelességként írta elő, és azt az emberek megáldásának eszközeként jelölte ki, akkor nagyon is illik hozzánk, hogy engedelmeskedjünk a megbízatásának, és az általa kijelölt módon keressük az Ő áldását. Nincs olyan ember, aki ne részesülhetne áldásban egy másik ember által ezen a módon. Egy koldus a legnagyobb uralkodóra is áldást hozhat, és egy kegyelemben részesült gyermek a legkiválóbb szentre. Szent Pál ennek tudatában gyakran kérte testvéreit, hogy imádkozzanak érte [Ef\_6:19-20. 2Kor\_1:10-11.]. Az előttünk lévő szakaszban úgy tűnik, úgy beszél, mintha egész jóléte mások imáitól függene; annyira sürgető a kérése, hogy könyörögjenek érte a kegyelem trónjánál. E kérésével kapcsolatos megjegyzéseimben feltárom,  
  
 **I. Rendkívüli sürgősségét.**  
  
A nyelv aligha tud nagyobb sürgősséget kifejezni, mint ami itt az apostol kérésében megnyilvánul. Figyeljük meg, mi volt  
  
**1. A kérésének tárgya.**  
  
 ["Testvérek, imádkozzatok értem". Most különleges körülmények között volt. Felment Jeruzsálembe, hogy elvigye az ottani szenteknek azt a segélyt, amelyet a szükségleteikre összegyűjtött. Az ottani zsidók azonban rendkívül feldühödtek ellene, amiért a pogányokhoz ment. Maguk a szentek is nagyon előítéletesek voltak vele szemben emiatt: mivel még nem látták át, hogy a mózesi törvényt eltöröltetett, és következésképpen nem értették, hogy miért hanyagolja el és nem promoválja annak betartását a pogányok között. És mivel ezzel minden pártot rendkívül feingerelt önmaga ellen, méltán gondolt arra, hogy az élete veszélyben van, és hogy az emberiség jóléte érdekében végzett munkája véget ér, mielőtt megvalósíthatta volna elkészített terveit. Ezért mondja: "Imádkozzatok értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik nem hisznek Júdeában, és hogy szolgálatomat, amelyet Jeruzsálemért végzek, elfogadják a szentek, hogy Isten akaratából örömmel jöjjek hozzátok, és veletek együtt felüdülhessek". Egyszóval azt kérte tőlük, hogy **imádkozzanak életének megőrzéséért, munkájának sikeréért és a világban való hasznosságának kiterjesztéséért.** Ezek pedig olyan célok, amelyekért minden lelkésznek szüksége van, hogy testvérei imáikban megemlékezzenek róluk, és amelyek joggal igénylik a legkomolyabb kérésüket az ő érdekükben].  
  
 **2. Az a mód, ahogyan ezt sürgette -**  
  
 ["Kérte" őket: és hogy még nagyobb súlyt adjon a kérésének, a lehető legerőteljesebb indítékokkal erősítette meg, amelyeket csak fel tudott ajánlani. **"Könyörgöm nektek (kérlek titeket), testvéreim, az *Úr Jézus Krisztusért* és a *Lélek szeretetéért*".** • Nos, mi volt az, amit nem Úr Jézus Krisztusnak tulajdonítottak (nem tőle kaptak), aki leszállt értük a mennyből, és vérével megváltotta őket Istennek? És milyen aggodalmat és törődést illett tehát kifejezniük az Ő érdekeiért, amelyek oly lényegesen kapcsolódnak az Ő szolgáinak munkájához és egyházának jólétéhez! Ezért Ő érette kérte őket, hogy járjanak közben érte, hogy Krisztus munkája előbb jusson, és az Ő neve dicsőíttessék. • "A Lélek szeretetéért" is kérte imáikat. E kifejezés alatt nem értem sem a Szentlélek iránti szeretetüket, sem a Lélek irántuk való szeretetét. Inkább úgy értelmezem, hogy annak a szeretetnek a figyelembevételével sürgette őket, amelyet Krisztus misztikus testének minden tagja iránt vallottak, amely a köztük lévő közös kapocs volt, és amelyet a Szentlélek minden egyes lélekbe, amelyben lakott, beoltott. 'Úgy értelmezem, mintha az apostol ezt mondta volna: "Kérlek benneteket a "Léleknek azon közössége által [Fil\_2:1.] ", amelyet vallotok, és amely szükségképpen a szeretetben fog megnyilvánulni, mutassátok meg nekem a jóságnak ezt a lehető legnagyobb tettét, azáltal, hogy közbenjártok értem a kegyelem trónjánál.  
  
 De **a mód, ahogyan kéri őket, hogy imádkozzanak,** még figyelemre méltóbb, mert éppen ugyanaz a lelki buzgóság tükröződik itt, mint amit az ő buzgó könyörgésében is kifejezett. Utal arra, hogy ő maga rendkívül sürgetően imádkozott Istenhez önmagáért: majd pedig azt kéri, hogy ők is csatlakozzanak hozzá ezekben a könyörgéseiben. A kifejezés, amelyet használ, a görögországi játékokon folytatott küzdelmekből származik, ahol mindenki minden erejét latba vetette, hogy győzelmet arasson. "Kérlek titeket, *küzdjetek velem együtt (agonizáljatok) az* Istenhez értem intézett imáitokban:" Ne elégedjetek meg néhány langyos kérés felajánlásával, hanem küzdjetek a Mindenható Istennel, ahogyan Jákob tette, és ne nyugodjatok meg, amíg el nem éritek számomra a kívánt áldásokat].  
  
 Hogy az apostolt igazoljam e kérésében, továbbmegyek s feltárom,  
  
 **II. A kérés ésszerűségét.**  
 **Az apostol megtérésének első pillanatától kezdve csak Istennek és az emberek lelkének élt.**  
  
 [Ez kiderül az egyháztörténelemből és az összes levélből, amelyet írt: "Semmit se tartott visszza életéből (semmivel sem gondolt), csakhogy örömmel fejezze be pályáját, és teljesítse a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kapott, hogy Isten kegyelmének evangéliumát hirdesse".  
  
 Most, bár távol áll tőlünk, hogy a mai kor bármelyik lelkészét hozzá hasonlítsuk, mégis azt kell mondanunk, hogy minden hűséges lelkész (igehirdető), a neki adott kegyelem szerint, hasonló az apostolhoz ebben a tekintetben. Azok a lelkészek, akik valamilyen mértékben érzik felszentelési fogadalmuk kötelezettségeit, teljesen átadják magukat a szolgálatnak, és egész életükben egyetlen főfeladatuknak tekintik azt. Minden tanulmányukat és minden munkájukat erre az egy célra irányítják. Semmilyen reménytől nem csábítva, semmilyen félelemtől sem elriasztva, semmilyen nehézségtől vagy csalódástól el nem kedvetlenítve haladnak előre, és egyetlen lélek megtérését is bőséges kárpótlásnak tekintik mindazért, amit ennek eléréséért tenni vagy szenvedni tudnak.].  
  
 **Ezért joggal követelheti tőlük, hogy helyet kapjon az imáikban...**  
  
 [Az apostol kérése ebből a szempontból bizonyára ésszerű volt: és bizonyára minden hűséges lelkésznek joga van ugyanezt a jóindulatot (jóságot) elvárni a népétől. Ez a legkevesebb, amit megtehetnek érte; és hozzáteszem, ez a legnagyobb dolog, amit egy ember megtehet egy másikért. A lelkész a népéért tett erőfeszítései során kiteszi magát az istentelen világ minden ellenségeskedésének: de a nép, amikor imádkozik érte, egyedül Istennel tárgyal a dologról, amelyben ők is érdekeltek. A pásztor számukra csak olyan lehetőségeket tud felkarolni, amelyek sok munka, fáradság és veszély után nyílnak meg számára: míg ők minden időben és minden helyen hozzáférhetnek Istenhez, más nehézség nem akadályozza őket, csak az, ami saját szívük élettelenségéből és testi mivoltából fakad. Ezért szeretetüknek ezt a jelét megtagadni tőle, végzetesen aljas dolog lenne.]  
  
 De, hogy teljesebben belemerüljek e tárgyba, tovább kell mennem, hogy feltárjam,  
  
 **III. Fontosságát...**  
  
 Az egyház jóléte emberi szempontból az apostol életének fennmaradásától függött: és ugyanígy függ minden lelkész munkájának fennmaradásától és eredményességétől is. Testvérek, nem szeretnénk *magunkat*  felmagasztalni; mert nem illene hozzánk, hogy ezt tegyük: *de* "felmagasztalhatjuk és fel *kell* magasztalnunk *hivatalunkat*"; és *ebből a szempontból* talán megengedhetjük, hogy azt mondjuk, hogy ti magatok is érdekeltek vagytok lelkészeitek jólétében. Ha valóban hűségesek és szorgalmasak, ahogyan lenniük kell, akkor a ti jóléteteket is mélyen befolyásolja  
  
 **1. Az életük fennmaradása...**  
  
 [Kétségtelen, hogy Isten képes másokat támasztani azok helyére, akiket eltávolít. De emberileg szólva, bármely nép lelki jóléte szorosan összefügg azzal, hogy egy kegyes lelkész ott van-e folyton velük. Ki az, aki látja, hogy azok a helyek, ahol egykor virágzott a vallás, most sötétségben vannak, és elmerülnek az istentelen világ minden hiábavalóságában, ezt látva ne kezdene el siránkozni felettük, és ne sirna amiatt, hogy a gyertyatartó eltűnt közülük! Csak Ázsia hét gyülekezetére kell tekintenünk, hogy alátámasszuk ezt a szomorú igazságot. Vagy talán közelebb is jöhetünk hazánkhoz, és felmérhetjük ezt a saját megfigyelési körünkön belüli városokban és falvakban. Valóban, mintha a kegyes lelkészek munkája egy ártalmas pestissel érne fel, sokaknak az a célja, hogy olyan lelkészeket helyezzenek el a helyükön, akik a végsőkig meghíusítsák elődeik minden erőfeszítését, és a népet a tudatlanság, a gondatlanság és a közömbösség állapotába juttatják vissza. Ezért azt kell mondanom, hogy azok, akiknek hasznára vált bármely lelkész munkája, mélyen érdekeltek abban, hogy továbbra is közöttük maradjon].  
  
 **2. A lelkük jóléte -**  
  
 [Egy kegyes (hívő) lelkész, ha visszaesik a testi és világi állapotba, ez hamarosan megmutatkozik szolgálataiban. A kötelességeinek elhanyagolása következik ebből; és a langyosság áthatja majd minden munkáját. Az emberek átveszik a lelkületét, és vele együtt elgyengülnek, és hamarosan visszaesnek a formalitásba. Ha viszont a lelke virágzik, akkor a szavai meghatványozódnak, és erőteljesen terjednek majd, és elérik a tömegek szívét. Titokban Istenhez fog kiáltani, és áldást hoz magával, bárhová is megy. Mivel saját lelkében áldott, áldás lesz mindenki számára, aki csak körülötte van. Azt mondom tehát, hogy az emberek érdekeltek, mélyen érdekeltek abban, hogy a lelke jólétben legyen. Ő egy olyan edény, amelyben az aranyolaj felhalmozódik, és amelyből az aranycsöveken keresztül minden lámpásba jut. Ha ő szűkölködik, fényük elenyészik; ha tele van, annál fényesebben égnek, és Isten annál inkább megdicsőül bennük.

Ha tehát az emberek maguk is sokat akarnak élvezni Istenből, imádkozniuk kell a lelkészükért; aki Isten kegyelméből közvetítő eszköz Isten és közöttük].  
  
 **Alkalmazás -**  
  
 És most, úgy gondolom, jól teszem, ha az apostol szavait **a magam nevében is hozzátok intéznem...**  
  
 [Mert bizonyára, ha nem is vagyunk olyan körülmények között, mint ő volt a testi veszélyek tekintetében, de mindannyian ki vagyunk téve a veszélynek a mi nagy ellenfelünk részéről, aki mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el; és ezért nekünk is, mint az Apostolnak, szükségünk van a ti közbenjárásotokra Istennél, hogy megszabaduljunk a Sátán minden támadásától, és mindvégig feddhetetlenül megmaradjunk. Erőfeszítéseink, bármennyire is megsokszorozódnak, Isten különleges áldása nélkül nem tudnak jó hatást elérni. Ha valaha is "kölcsönösen felfrissülünk" az egymással való érintkezésünk által, akár nyilvánosan, akár magánéletben, annak az ő Lelkének a lelkünkre való kiáradása által kell történnie. Remélem, azt is mondhatom, hogy ebben a tekintetben is igényt tarthatok közbenjáró imádságaitokra.]  
  
 De témámnak ezt a részét félretéve, emlékeztetlek benneteket **az Úr Jézus Krisztus és a Szentlélek iránti kötelességünkre...**  
 [Hol lettetek volna, ha az Úr Jézus Krisztus nem szállt volna le a mennyből, hogy bűneiteket kiengesztelje, és saját haláláig tartó engedelmességével igazságot szerezzen nektek? Vagy mi lett volna még mindig a ti állapototok, ha a Szentlélek nem nyitja meg a szemeteket, és nem pecsételi meg a tanítást a lelketekben? Kivétel nélkül mindannyian sötétségben és a halál árnyékában maradtatok volna, minden bűnötök súlya alatt, és a megsértett Isten haragjának kitéve. • És milyen szikrája lett volna a szeretetnek a szívetekben a Megváltó és az Ő misztikus testének tagjai iránt, ha a Szentlélek nem gyújtotta volna meg ott? És ha a fületeket nem nyitotta volna meg ez az isteni Ügynök, olyan süketek lettetek volna az itt sürgetett indítékokra, mintha az Úr Jézus Krisztus és az ő egyháza egyáltalán nem tartana igényt rátok. • Azt mondom tehát: legyetek tudatában annak, hogy kötelességetek van az örökké áldott Szentháromság minden egyes személye iránt, és legyetek készek hálát és szeretetet tanúsítani minden tőletek telhető erőfeszítéssel Istenetek tiszteletére, valamint egyháza és népe javára.].  
Mindenekfelett azonban arra kérlek benneteket, hogy **minden lehetséges komolysággal imádkozzatok saját lelketekért...**  
  
 [Ha úgy kell "küzdenetek" másokért, mintha az életetekért birkóznátok, milyen erőfeszítéseket kell tennetek magatokért? Legyetek biztosak abban, hogy Isten nem néhány langyos kérést vár el tőletek; és az Istenséghez intézett ilyen üres megszólítások egyáltalán nem illenek a ti állapototokhoz. Isten előtt bűnösök vagytok: ki vagytok szolgáltatva az örökké tartó haragjának: a sötétség minden hatalma összefogott a vesztetekre. Csak egy kis idő áll rendelkezésetekre, hogy kegyelmet nyerjetek, és kivívjátok üdvösségeteket: és egyedül az ima által nyerhettek szabadulást ellenségeitektől, vagy erőt Isten akaratának teljesítéséhez. Kérnetek kell, ha kapni akartok; és keresnetek kell, ha találni akartok; és zörgetnetek kell, ha azt akarjátok, hogy megnyiljon előttetek a kegyelem ajtaja. Arra kérlek tehát, hogy legyetek buzgók. Igen, kérlek, az Úr Jézus Krisztusért és a ti lelketekért, hogy küzdjetek Istennel az imádságban, és ne engedjétek el, amíg meg nem kapjátok tőle a kívánt áldást. Könyörögjetek hozzá a Megváltó vére által való kegyelemért; könyörögjetek hozzá, hogy Lelke bőségesebben áradjon ki lelketekre; könyörögjetek hozzá, ha elkezdte bennetek a jó munkát, hogy folytassa azt, és tökéletesítse azt a végsőkig. Akkor mindezek az áldások rátok szállnak, és Isten megdicsőül örök üdvösségetekben.]  
  
[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/30/15/30/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/romans/15/30/15/30/)

**Bibliaóra:**

**Teljesítsd a küldetésed! –**

**Ézs 50,4-11. Ézs 52,7-12 (Aranymondat: Ézs 50,4)**

**A MESSIÁS SZENVEDÉSEI ÉS TÁMOGATÁSA (fenntartatása, támaszai)**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: MESSIAH’S SUFFERINGS AND SUPPORT. Discourse No. 955. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/5/50/9/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/5/50/9/)

***Ézs 50:5-9. 5 Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. 6 Hátamat odaadám a verőknek, és orczámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés előtt. 7 És az Úr Isten megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. 8 Közel van, a ki engem megigazít, ki perel én velem? Álljunk együtt elő! Kicsoda peresem? közelegjen hozzám! 9 Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem? Ímé, mindnyájan, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg őket!***A próféciákat vizsgálva gyakran tapasztaljuk, hogy a misztikus vagy prófétai értelem a valóságban leginkább a szó szerinti; és hogy bizonyos alkalmakkor, bármennyire úgy tűnjék is, hogy a próféták önmagukról beszélnek, szavaik kevéssé, vagy egyáltalán nem vonatkoznak önmagukra, és egyedül a Messiásra kell őket érteni. Ez különösen jól megfigyelhető az előttünk lévő szakaszban. Valóban feltételezhetjük, hogy a próféta elvontan (mellesleg) a saját szolgálatáról is beszél, és utal a saját megpróbáltatásaira és vigasztalásaira: de nyilvánvaló, hogy a kifejezéseket szigorúbb értelemben nem lehet másra alkalmazni, mint a Messiásra, akiben a szó szoros értelmében beteljesedtek. Igaz, hogy Ézsaiás próféta teljesebben ki volt oktatva az isteni igazságra, mint bármelyik másik próféta; és ő bővelkedik a fáradtaknak és megterhelteknek szóló vigasztaló ígéretekben [4. vers]: de mégis kénytelenek vagyunk most mellőzni őt, mint akinek nincs elegendő alapja arra, hogy az előttünk lévő szavakban számba vegyük; és figyelmünket határozottan a Messiásra kell irányítanunk, akiről szólnak. Észrevesszük bennük,  
  
**I. Szenvedéseit...**  
  
**Ezek valóban nagyok és különbözőek voltak.**  
  
[Nem akarunk belemenni ezek teljes körű vizsgálatába, csak azokat vesszük észre, amelyek itt a szemünk elé kerülnek.  
  
***"Hátát adta a verőknek".*** Az ostorozás (megkorbácsolás) nem volt része a keresztre feszítettek büntetésének. A tolvajokat, akiket a mi Urunkkal együtt feszítettek meg, nem ostorozták; *őt pedig azért* ostorozták meg, *hogy megakadályozzák* a keresztre feszítését [Jn\_19:1; 4-6; 10; 12; 15.]. De sokféle dolognak kellett találkoznia benne, amelyeknek nem volt szükségszerű összefüggésük egymással, sőt, olyanoknak is, amelyek csak csodás közbeavatkozással jöhettek volna össze. Noha tehát keresztre kellett feszíteni (ami azonban nem zsidó, hanem római büntetés volt), de meg is kellett korbácsolni: és a legkegyetlenebb módon alkalmazták ezt a büntetést rá - ahogy egy másik prófécia kijelenti -: "a szántók a hátán szántottak, és hosszú barázdákat vájtak ott [Zsolt\_129:3.]."  
  
"***Az arcát is odaadta azoknak, akik haját (szakállát) tépték "***. Amikor Dávid követeit Ammon királyának parancsára megfosztották szakálluk felétől, ezt olyan nagy megaláztatásnak tartották, hogy egészen elszégyellték magukat; és megparancsolták nekik, hogy maradjanak Jerikóban, amíg szakálluk meg nem nő [2Sa\_10:4-5.]. De a mi Urunkkal szemben tanúsított megaláztatás nagy kegyetlenséggel párosult: mert bekötötték a szemét, kezükkel öklözték, és haját tépdesték, és sértő módon kérdezték: "Prófétálj, te Krisztus, ki az, aki megütött téged [Luk\_22:63-64.]?".  
  
De a korbácsoláson és a hajának kitépésén kívül azt is halljuk, hogy leköpték az arcát: "***Nem rejtette el arcát a szégyen és a köpködés elől***". Mármost a keleti országokban még az is sértésnek számít, ha valaki más jelenlétében a földre köpnek: mi lehetett akkor az, ha az arcába köpnek? Ha valakit ez annyira lealacsonyíthatott, hogy miatta kizárták Izrael táborából [3Móz 12:14.], milyen felfoghatatlan megaláztatás volt Isten Fia számára, hogy így bánjanak vele! Mégis így bántak vele, mind a főpap palotájában, mind Pilátus ítélőszékében, méghozzá a nép legalacsonyabb rétegei. Milyen elképesztő, hogy Uzzia egykor a helyszínen szörnyethalt, amiért csak megérintette a ládát, amely az Istenség jelképe volt, itt viszont ezek a bűnökők, akik így megsértették magát a megtestesült Istenséget, mintegy büntetlenül megúszták! De ezek voltak azok a szenvedések, amelyeket Jézusnak mint a mi Kezesünknek el kellett viselnie; és ezek mind a kellő időben jöttek rá.]  
  
**De ő készségesen vállalta, hogy elviseli őket...**  
  
[Mivel a szövegünket megelőző versben a "fülének felébresztése" szerepel, általában azt feltételezik, hogy a "fülének kinyitása" kifejezés pontosan ugyanezt jelenti. Mi azonban úgy véljük, hogy az előbbi kifejezés a nagyszerű hivatalára *való felkészülésére* utal, az utóbbi pedig arra *a kötelezettségvállalásra, amelyet* annak fenntartására és végrehajtására *tett.* Ebből a szempontból sajátos jelentősége van, különösen, mivel ez vezeti be az összes szenvedéséről szóló beszámolót; és pontosan párhuzamos a zsoltárok egy szakaszával, ahol ugyanez a téma szerepel [Hasonlítsuk össze a Zsolt\_40:6-8 és a Zsid\_10:5-7-et az 2Móz 21:6-tal]. Dávid kétségtelenül Isten azon rendelkezésére utal, hogy annak a rabszolgának, aki ahelyett, hogy a szombat évében szabadságát követelné, úgy dönt, hogy továbbra is ura szolgálatában marad, a gazdája az ajtófélfához fúrja a fülét egy fúróval, és azután soha többé nem lesz szabad. A mi áldott Urunk így vállalta, hogy végrehajtja mindazt, ami a megváltásunkhoz szükséges; és úgyszólván alávetette magát annak, hogy "fülét kinyissák", annak jeléül, hogy soha nem fog visszalépni a vállalásaitól. Ennek megfelelően azt találjuk, hogy a legnehezebb körülmények között "soha nem fordult vissza"; hanem ellenkezőleg, amikor elérkezett az idő, hogy elviselje azokat, "állhatatosan arra szegezte arcát, hogy Jeruzsálembe menjen" [Luk\_9:51.]. Igaz, hogy imádkozott a keserű pohár eltávozásáért, ha az emberek megmenekülhetnek anélkül, hogy ő meginná azt: de ugyanakkor alávetette magát annak, hogy megigya, mondván: "Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg [Mt\_26:39.]". És ismét, amikor lélekben annyira szorongattatott, hogy nem tudta, mit tegyen, így szólt: "És most, Atyám, mit mondjak? Ments meg engem ebből az órából? Ó, nem: ezért jöttem erre az órára: Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet [Jn\_12:27-28.].". Amikor a kertben elfogták, azzal, hogy egy szóval földhöz vágta minden ellenségét, bebizonyította, hogy ha akarja, meg tudja szabadítani magát tőlük: de aztán szelíden átadta magát a kezükbe, és csak azt kérte, hogy szolgáit békésen engedjék el [Jn\_18:4-8.]. Így nyilvánvalóan megmutatta, hogy minden szenvedése önkéntes volt, és hogy mindezt Atyja akaratának *engedelmeskedve* viselte el [Fil\_2:8.]. De ugyanebben a próféciában van alkalmunk megjegyezni,  
  
**II. Az ő támaszait...**  
  
Közvetítői munkájának egész során úgy cselekedett, mint az Atya szolgája [Ézs\_49:3. Jn\_14:31.]; akiben bízott, és aki őt biztosította,  
  
**1. Hatékony segítségről...**  
  
[Az Atya megígérte, hogy minden szenvedése alatt támogatni fogja [ Ézs\_42:1; Ézs\_42:6 és bővebben: Zsolt\_89:19-29.] - - - és erre az ígéretre támaszkodott. Íme, milyen ismételten és milyen bizonyossággal állítja: "Az Úr Isten megsegít engem!", és milyen diadallal száll szembe legádázabb ellenségeivel: "Ki akar velem harcolni, álljunk össze!": Ki az én ellenfelem, jöjjön közelebb hozzám!" Nem félek vádjaiktól, mert "közel van, aki megigazít engem". Nem félek semmilyen ítéletüktől; mert tudom, hogy végül nem győzhetnek ellenem; "Tudom, hogy nem szégyenülök meg és nem zavarodom meg": "erőm a napom szerint lesz"; és ezért "arcomat mint a kovakövet keménnyé teszem" a föld és a pokol minden hatalmával szemben. Igen, ez a bizonyosság vigasztalta és erősítette őt minden megpróbáltatása alatt: "Az Urat mindig magam előtt láttam; mert ő van jobbomon, nem rendülök meg [Zsolt\_16:8.]". Innen eredt az a nyugalom és higgadtság, amely annyira megdöbbentette Pilátust: "Hogy lehet, hogy egy szót sem felelsz nekem: nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak?". Nem, mondja a mi Urunk: "Egyáltalán nem lehet hatalmad ellenem, hacsak felülről nem adatott volna neked"].  
  
**2. Diadalmas végkifejletről...**  
  
[Már akkor is legyőzöttnek látta ellenségeit, amikor azok azt hitték, hogy győzedelmeskednek felette: látta, hogy minden összecsapásban győztesnek kell lennie: és hogy még a legmélyebb megaláztatásai is igaz jellemének megkérdőjelezhetetlen bizonyítékaival járnak. A megpróbáltatásai közepette maga a Bíró volt kénytelen kimondani az ártatlanságát: és miközben még a kereszten függött, a menny és a föld egyaránt tanúságot tett róla, mint szenvedő Istenről. A kijelölt időben, feloldozása után, "a halálból való feltámadása által hatalommal bebizonyosodott, hogy Isten Fia". Az, hogy tanítványai jelenlétében Isten jobbjára is felemelkedett, és a Szentlelket leküldte, hogy tanúságot tegyen róla, hatékonyan megszüntette a keresztje okozta botrányt, és bebizonyította, hogy ő az igazi Messiás, a világ Megváltója. Mindezt előre látta; és ennek előrelátása tette lehetővé számára, hogy elviselje minden szenvedésének felhalmozott terhét. Előre látta, hogy ellenségei mind "megavulnak, mint a ruha, és a moly felemészti őket", míg ő és az ő ügye örökké élni fog. • És mi lett most a főpapokkal és a vénekkel, vagy Pilátussal, az ő bírájával? Igen, mi lett magával a zsidó nemzettel és az egész római birodalommal? Ezek mind eltűntek; de "Krisztus él, és élni fog mindörökké"; és az ő országa megalapítva van a világban, és hamarosan ki fog terjedni az egész földre. Ennek kilátása, mondom, támogatta imádandó Immanuelünket minden szenvedésén keresztül; ahogyan egy ihletett apostol is tájékoztatott minket: "az előtte való örömért", hogy kiválthatja és megmentheti a romba dőlt világot, "elviselte a keresztet, és megvetette a gyalázatot"; és "most az Isten trónjának jobbján ül [Zsid\_12:2.]".  
  
**Most álljunk meg, és szemléljük ezt a szent szenvedőt,**  
  
**1. Mint a világ megjövendölt Megváltóját-**[Mi volt az egész prófétai könyvben, amit nem teljesített be? Bármilyen ellentmondásosak is voltak látszólag a jövendölések, minden, a legapróbb részletek is beteljesedtek benne. Nem adta ki lelkét, amíg nem mondhatta mindezekre vonatkozólag: "Elvégeztetett". A szövegünkben említett részleteket az evangéliumokban látjuk feljegyezve: látjuk azt az állhatatosságot is, amellyel folytatta az útját, és látjuk ügyének teljes győzelmét a világban. • Tekintsünk tehát rá, mint a kijelölt Megváltóra: győződjünk meg arról, hogy ő képes megmenteni (üdvözíteni) minket a végsőkig. Bízzunk benne, ahogyan ő is bízott az Atyjában: "Éljünk általa, ahogyan ő élt az ő Atyja által", és ne kételkedjünk abban, hogy vérének érdeme és kegyelmének hatékonysága által mi is győzni fogunk, ahogyan ő győzött, és örökké részesei leszünk országának és dicsőségének.].  
  
**2. Mint minden szent engedelmesség nagy mintaképét...**  
  
[Egész életében, és különösen szenvedéseiben arra volt hivatott, hogy példakép és minta legyen számunkra [1Pt\_2:21. Zsid\_12:3.]. Ha nem is bánnak velünk pontosan úgy, mint vele, ostorozásban, ütlegelésben és köpködésben, biztosak lehetünk benne, hogy valamilyen tekintetben mind a szégyent, mind a szenvedést el kell viselnünk érte. Minden követője kereszthordozó, és annak is kell lennie: "ha az emberek Belzebubnak nevezték a Mestert, sokkal inkább úgy fogják nevezni a háza népéhez tartozókat". Ezért "fegyverkezzünk fel azzal a gondolkodással, amely benne volt [1Pt\_4:1.]": és különösen őrizzük meg ugyanazt a szent bizalmat Istenünk iránt. Ez bizonyosan kötelességünk és kiváltságunk is [ Róm\_8:33-39. Figyeljük meg e szakasznak a szöveggel való különös egyezését, mind szellemében, mind kifejezésében]; és vigasztalhatjuk magunkat ezzel a gondolattal, hogy "ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk"].  
  
[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/5/50/9/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/5/50/9/)

**EGY SZÓ A MAGA IDEJÉBEN**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: A WORD IN SEASON. Discourse No. 956. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/10/50/11/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/10/50/11/)

***Ézs 50:10-11. Ki az köztetek, a ki féli az Urat, a ki hallgat az ő szolgájának szavára? A ki sötétségben jár, és nincs világossága, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. 11 Ímé, ti mind, a kik tüzet gyujtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, a melyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni!***Áldott Urunk alaposan fel volt szerelve a nagy munkára, amelyre vállalkozott: "bölcs nyelvvel rendelkezett”, hogy mindenkihez a maga lelkiállapotához (jelleméhez) képest szóljon. Testének napjaiban a legkedvesebb meghívásokkal bátorította a megfáradtakat és a megterhelteket: de a büszke és üldöző farizeusok ellen a legsúlyosabb csapásokat (elmarasztaló jajokat) jelentette ki. Így tett az előttünk lévő szakaszban is. Az Ő nevében beszél a próféta; Ő volt az, aki "hátát odaadta a verőknek", és a végső siker teljes bizonyosságával szállt szembe minden ellenségével: és Ő az, aki a szövegben,  
 **I. Vigasztalást hirdet a csüggedőknek.**  
  
**Isten népe között vannak olyanok, akik becsületességük ellenére csüggedten és roskadtan járnak...**  
  
[A vallás útjai többnyire a kellem és a béke útjai; bár vannak kivételek ez alól az általános szabály alól. Az tény, hogy a *valódi* és *tökéletes* vallásnak szükségképpen boldoggá kellene tennie az embereket. De vannak olyanok, akiknek az isteni igazságról alkotott nézeteik elhomályosulnak, akiknek lelkét a Sátán kísértései gyötrik, és akik ugyanakkor túlságosan a hitetlenség befolyása alatt állnak, akik ezért, amint az várható ilyenkor, nem boldogok. Annak ellenére, hogy valóban "félik Istent, és lelkiismeretesen engedelmeskednek szavának: sötétségben vannak, és nincs világosságuk"; legalábbis reményük olyan halvány és pislákoló, hogy aligha nyújt számukra bármiféle támaszt. Ha nem is tudnánk semmilyen okot felhozni az isteni magatartásra ebben a tekintetben, elég lenne tudnunk, hogy Isten soha nem engedi meg, hogy népe "sokféle kísértés által megterheltessék", kivéve, ha lát valami sajátos "szükségszerűséget", hogy ilyen bánásmódban részeltesse őket [1Pt\_1:6.].  
  
**Nekik szól azonban a legbátorítóbb tanács -**  
  
[Ne mondják az ilyen lelkek: "Az Úr elhagyott és elfelejtett engem [Ézs\_49:14.]": ne vonják le azt a következtetést, hogy mivel az ő féltekéjük sötét, soha nem lesz világosság; (mert " világosság támad fel az igazra [Zsolt\_97:11.]", még ha nem is támad azonnal), hanem "bízzanak az Úr nevében, és maradjanak Istenükben (támaszkodjanak Istenhez)". Az Úr neve erős torony, ahová futhatnak, és amelyben biztonságot találnak [Péld\_18:10.]. •"Az Úr neve" alatt érthetünk mindent, ami által kinyilatkoztatta magát az embereknek, és különösen azt az imádnivaló Megváltót, "akiben az Ő neve van", és "akiben minden ígérete igen és ámen": benne bízzanak, mint megbékélt Istenben és Atyában: igen, a legnyomorúságosabb körülmények között is "bátorítsák (erősítsék meg) magukat az Úrban, *az ő* Istenükben" [1Sám\_30:6.]": és ha úgy tűnik is, hogy rosszallóan néz, akkor is mondják Jóbhoz hasonlóan: "Ha megöl is engem, bízom benne" [Jób\_13:15. - angolban]. És valahányszor nyugtalanító gondolatok merülnek fel bennük, szidják meg hitetlenségüket, ahogy Dávid tette [ Zsolt\_42:11.]; és határozzák el, hogy ha elpusztulnak, akkor a kereszt lábánál pusztulnak el, Jézus nevében könyörögve kegyelemért].  
  
A más jellemű személyekkel szemben azonban az Úr megváltoztatja a hangját; és így   
  
**II. Rettenetet hirdetve szól a magabiztosakhoz (vakmerőkhöz).**  
**Míg egyesek ok nélkül nyugtalankodnak, addig mások ok nélkül biztonságban vannak -**  
  
[A "tüzet gyújtani és szikráival körülvenni magunkat" természetes és nyilvánvaló kifejezésnek tűnik a saját kényelmünk és örömünk keresésére: és ezt megtehetjük akár úgy, hogy öncélúan igyekszünk "saját igazságunkat megalapozni, ahelyett, hogy alávetnénk magunkat Isten igazságának"; akár úgy, hogy átadjuk magunkat világi elfoglaltságoknak és testi élvezeteknek. • Azok pedig, akik minden kielégülésüket e módok egyikében vagy másikában találják meg, nagyon sokan vannak; míg azok, akik őszintén szolgálnak Istennek, de sötétségben járnak, viszonylag kevesen vannak [Megjegyzés: Erre erősen utal a szöveg: "*Ki az*, stb. Íme, *ti mindnyájan*, stb."]: és a legtöbbjük annyira meg van győződve magatartásuk boldog végkimeneteléről, hogy aligha hallgatnak meg bármit, amit azért mondanak, hogy öncsalásukból felébresszék őket. De bármennyire is számosak vagy magabiztosak, állapotuk mégis messze eltér attól, amit feltételeznek].  
  
**Isten a legkomolyabb figyelmeztetést intézi hozzájuk...**  
[Néha, amikor az emberek makacssága szinte javíthatatlanná teszi őket, **Isten ironikusan szól hozzájuk**. *Itt* arra kéri őket, hogy menjenek tovább a maguk útján, és szerezzenek meg minden vigaszt, amit csak tudnak; de ugyanakkor figyelmezteti őket, hogy milyen végzetre kell biztosan számítaniuk az Ő kezétől. Pontosan ehhez hasonló a Prédikátor könyvében található, ugyanilyen személyekre vonatkozó figyelmeztetése [Préd\_11:9.] - És milyen gyakran valósul meg szörnyen a haldoklás órájában! Amikor a "betegség ágyán fekszenek, mennyi harag és bánat" keveredik a poharukba [Préd\_5:17.]! És abban a pillanatban, amikor távoznak a testből, micsoda "nyomorúság és gyötrelem" ragadja meg őket! Jaj, ki tudja elképzelni, milyen az, amikor örökké tartó égésekben fekszenek le? Pedig így alszik ki a lámpásuk, és a teremtett vigasztalás szikráit soha ki nem oltható tűz váltja fel [Jób\_18:5-6.].  
  
Nem is zárhatjuk le jobban ezt a témát, minthogy mindenkinek a figyelmét **két fontos igazságra** irányítjuk, amelyek ehhez kapcsolódnak:  
  
**1. Isten szavának *hinni: ez* a legigazibb bölcsességünk *-***  
[Milyen jobb tanácsot lehetne adni egy vigasztalan léleknek, mint amit a szövegben adunk? "Felajánlhatunk ezernyi kosokat, vagy tízezernyi olajfolyót; igen, odaadhatjuk elsőszülöttünket vétkeinkért, testünk gyümölcsét lelkünk bűnéért"; de vigaszt soha nem nyerhetünk más módon, mint az Isten ígéreteibe vetett alázatos bizalommal: "még a reménység ellenére is hinnünk kell a reménységben [Róm\_4:18.]": "örömünknek és békességünknek a hit által kell jönnie (hitből kell fakadnia)". • Nem kisebb ostobaság Isten *fenyegetései* ellen érvelni, mint *ígéreteit* megkérdőjelezni. Ha Isten azt mondja azokról, akik elbizakodottan önigazságos szokásokban (saját vallásosságukban) vagy testi élvezetekben pihennek, hogy szomorúságban fognak lefeküdni, a mi hitetlenségünk nem teszi semmissé az Ő szavát: az meg fog valósulni, még ha az egész teremtés össze is fog, hogy ellene szegüljön. Bár az emberek ezért bolondságnak tarthatják, hogy hiszünk Isten szavában, ne feledjük, hogy ez a mi legigazibb bölcsességünk; és hogy az abban való alázatos bizalom nélkül nem lehetünk boldogok sem az időben, sem az örökkévalóságban].  
  
**2. Isten szavának *engedelmeskedni* a mi legigazibb boldogságunk*...***  
  
[Nem kaphatunk kedvezőtlenebb képet a vallásról, sem kedvezőbbet a testi állapotról, mint a szövegben: mégis, ki habozna, melyik állapotot részesítse előnyben? Ki ne lenne inkább "egészen olyan, mint Pál", a lánca ellenére, mint hogy olyan legyen, mint Festus vagy Agrippa a trónjukon [Csel\_26:29.]? Ki ne lenne inkább Lázár nincstelen állapotában, és ne érné el a végét, minthogy egy kis ideig úgy éljen, mint a Gazdag, és aztán egy csepp vízet se kaphasson, hogy lehűtse a nyelvét [Luk\_16:19-24.]? Igen, *mindent összevetve* egy vallásos (istenfélő) ember legnyomorúságosabb körülményei végtelenül jobbak, mint a legvirágzóbb állapot, amelyet egy istentelen ember élvezhet: az egyik könnyekkel vet, hogy örömmel arasson; a másik pedig szelet vet, hogy tomboló vihart arasson [Hós\_8:7.]. Legyünk tehát meggyőződve arról, hogy Istennek szolgálni azt jelenti, hogy a legigazibb boldogságunkat élvezzük, és hogy az Ő parancsolatainak megtartásában nagy jutalom van [Zsolt\_19:11.].

[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/10/50/11/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/50/10/50/11/)

**AZ EVANGÉLIUM TERMÉSZETE**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: THE NATURE OF THE GOSPEL. Discourse No. 961. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/7/52/7/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/7/52/7/)

**Ézs 52:7. *Milyen szépek a hegyeken annak a lábai, aki jó hírt hoz, aki békességet hirdet, aki örömhírt hoz, aki üdvösséget hirdet, aki azt mondja Sionnak: A te Istened uralkodik!***A prófétai írások megértéséhez mindig szem előtt kell tartanunk, hogy azoknak van spirituális (lelki) vagy misztikus értelmük, valamint egyszerű és szó szerinti értelmük is. Az előttünk álló szavak elsődleges jelentésükben nyilvánvalóan arra az örömre utalnak, amellyel Círusz kiáltványát fogadják, amikor megengedte, hogy a fogságban lévő zsidók visszatérhessenek Babilonból a szülőföldjükre. De minden bizonnyal az evangéliumi rendtartás alatt nekünk meghirdetett szabadulásra is vonatkoznak; mert Pál apostol ebben a tekintetben idézi őket [Róm\_10:15.]. Alkalmunk lesz ezekből megmutatni,  
  
 **I. Mi az evangélium -**  
  
 A szöveg kellő pontossággal írja le: ez

**1. A "békesség és üdvösség" kihirdetése az embereknek.**  
  
 [Az evangélium feltételezi, hogy az emberek megsértették Istent, és az Ő örökös haragjának vannak kitéve. Feltételezi továbbá, hogy nincs módjuk az isteni kegyelmet kiengesztelni, vagy elhárítani a haragja csapását. Ebben a tehetetlen és reménytelen helyzetben érkezik az emberekhez, és a béke és a megváltás hírét adja: a bűnt úgy mutatja be, mint amelyet Jézus engesztelő vére kiengesztelt; és Istent úgy, mint aki megbékélt mindazokkal, akik bíznak az ő érdemdús és mindent felülmúló áldozatában. • Ezt a képet maga Szent Pál adja nekünk az evangéliumról; amelynek hirdetése során az evangélium szolgái a Babilonba küldött követekhez hasonlítanak, akiknek nem volt más dolguk, mint teljes és ingyenes szabadulást hirdetni a nyomorult foglyoknak [2Kor 5:18-20.].  
  
 **2. Krisztus hatalmának és kegyelmének hirdetése...**  
 [A káldeusok, akik oly súlyosan elnyomták zsidó foglyaikat, joggal képviselhetik számunkra a bűn és a Sátán keserű és zsarnoki uralmát; és Círusz, aki díj és jutalom nélkül szabadította ki őket rabságukból, az Istenség megbízottjának és képviselőjének tekinthető. Amint tehát a hírnökök nem mulasztották el emlékeztetni a zsidókat, hogy Círusz, boldogságuk egyetlen szerzője, továbbra is védelmezi és kegyben tartja őket, amíg hűségesek maradnak hozzá, úgy az evangélium hirdetése során nekünk is azt kell hirdetnünk, hogy Krisztus, akinek szabadságunk kezdetét köszönhetjük, befejezi szabadulásunkat, és szeretetének minden jelét továbbra is megadja nekünk, feltéve, hogy kötelességünkhöz híven készséges és fenntartás nélküli engedelmességet tanúsítunk neki. Maga Krisztus is így hirdette az evangéliumot, mondván. Térjetek meg, mert közel van a mennyek országa [Megjegyzés: Hasonlítsátok össze a Márk 1:14-15. verset a Máté 4:17. verssel].  
  
 Ha az evangéliumot ebben a fényben szemléljük, azonnal látni fogjuk, hogy  
  
 **II. ez az öröm alapja.**  
  
 Egy gyönyörű ábrával, a távoli hegyeken át siető hírnök léptei úgy vannak ábrázolva, mint amelyek örömre ösztönöznek bennünket. Hogy maga az evangélium az öröm forrása, kitűnik abból, hogy  
  
 **1. Hirdetésének első pillanatától fogva annak tekintették.**  
  
 [Ábrahám, kétezer évvel a kihirdetése előtt, rendkívül örült a távoli kilátásnak [Jn\_8:56.]. Jézus, a mi szabadítónk születésekor angyalok serege gratulált a világnak, mondván: "Íme, nagy örömhírt hozunk nektek, amely minden népnek örömére lesz, mert nektek Üdvözítő született, aki Krisztus, az Úr [Luk\_2:10-11].". Mihelyt az evangélium teljes hatását megtapasztalták, a megtértek (pünkösd napján), akiket az előbb még még minden rosszindulatú indulat töltött el, nyomban örömmel teltek meg, és "örömmel és tiszta szívvel ették kenyerüket, áldva és dicsérve Istent [Csel 2:46-47.]". Alighogy hirdették az evangéliumot Szamáriában, "nagy volt az öröm abban a városban", és amint a szerecsen eunuch befogadta, "örvendezve ment tovább [Csel 8:8; 39.]". Így ez ma is gyógyító balzsam és éltető szíverősítő mindazok számára, akik megértik és befogadják].  
  
 **2. Önmagában is alkalmas arra, hogy örömöt teremtsen a szívünkben -**  
  
 [Csak érezzük áldásait, és lehetetlen lesz nem örülni. A zsidók ugye ujjongtak a kegyetlen igától való megszabadulás és a szülőföldjükre való visszatérés miatt? Mennyivel inkább kell örülnie a bűnösnek a haláltól és a pokoltól való megszabadulásnak, és a mennyei elveszített örökség visszaszerzésének! A   
Péter és János által meggyógyított nyomorék örömteli ugrándozásai a hálás szív természetes megnyilvánulásai voltak: csodálkoznánk, ha nem így fejezte volna ki lelkének érzéseit [ApCsel\_3:8.]: de ő nem részesült semmi olyan jótéteményben, mint amit a hívő élvez, amikor először fogadja el Krisztus evangéliumát. Ezért prófétánk úgy ábrázolja az evangéliumot, mint ami változatlanul olyan érzéseket vált ki, mint amilyeneket a földműves érez, amikor hazahozza a mező gyümölcsét, vagy a katona, amikor a győzelem zsákmányát osztja szét [ Ézs\_9:3;6.].  
  
 **3. Ez a hálaadás egyetlen tárgya a dicsőség birodalmában, és mindig is az lesz...**  
  
 [A megdicsőült szentek figyelmét egyetlen pillanatra sem terelik el róla: éjjel-nappal annak énekelnek, aki szerette őket, és saját vérével megmosta őket bűneiktől [Jel\_1:5-6.]. És bár az angyalokat kevésbé érdekli ez a téma, mert nekik soha nem volt szükségük a megváltó kegyelemre, mégis csatlakoznak az általános kórushoz, dicsőséget és tisztességet tulajdonítva annak, aki a trónon ül, és a Báránynak mindörökké. És soha nem is fognak belefáradni ebbe a témába; mely a fény, a boldogság és a dicsőség kimeríthetetlen forrása].  
  
 **Következtetés:**  
  
 **1. Milyen különös, hogy az evangéliumot közömbösen kezelik!**  
 [Hogy így bánnak vele, nem szorul bizonyításra: de milyen csodálatos, hogy épp azok, akikhez küldik, valaha is semmibe veszik! hogy az elítélt bűnözők semmibe veszik a fejedelmük által küldött bocsánatkérő ajánlatokat! Ó, bárcsak ne lenne többé alkalom erre a panaszra: "Ki hitt a mi jelentésünknek?". Legyen ezentúl a hírhozók lába szép a mi szemünkben is.]  
  
 **2. Milyen fontos különbséget tenni a puszta erkölcs és Krisztus evangéliuma között!**  
  
 [A becsületességről szóló előadások kevés vigaszt nyújtanának egy olyan személynek, akit hazája törvényeinek megszegéséért kivégezni készülnek: és az erkölcsről szóló puszta beszédek sem nyújthatnak sok vigaszt egy önmagát elítélő bűnösnek: és ha az ilyen beszédeket valaki az evangéliummal téveszti össze, végzetes tévedésben van. Az evangélium a Krisztus vére általi üdvösség teljes és ingyenes felajánlása: és ez valóban örömhír; olyan, mint "a kiáradt patakok a száraz helyen, vagy a nagy szikla árnyéka a nyári hőségben ". Ó, bárcsak mindazok, akik Isten követei, emlékeznének szolgálatuk nagy hatókörére, és tennének bizonyságot Isten kegyelmének evangéliumáról! És mindazok, akik hallják az örömteli hangot, hasznosítsák jól meglátogatásuk napját: áldottak (boldogok), ha szeretettel fogadják az igazságot; de a legsúlyosabb lesz a kárhozatuk, ha megvetik az oly ingyen felkínált kegyelmet].  
  
[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/7/52/7/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/7/52/7/)

**A SZENTEK LÁTOMÁSA KRISZTUSRÓL**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: THE SAINT’S VISION OF CHRIST. Discourse No. 962. From: Horae Homileticae.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/8/52/8/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/8/52/8/)

***Ézs 52:8. …szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr***  
Rendkívül erősek és élénkek azok a leírások, amelyeket a prófétai írások a zsidóknak Babilonból való visszatéréséről adnak nekünk [Olvassuk el e fejezet első három versét.] - - - És ebben az eseményben Isten úgy van ábrázolva, mint aki kiemelkedően megdicsőül [lásd: a 6. vers. és 60:21.]. De e ragyogó részek olvasása közben nem szabad figyelmünket erre az egy eseményre korlátoznunk csupán: szem előtt kell tartanunk, hogy az esemény teljes egészében a Krisztus általi szabadulásunk előképe volt; és ezért azt ilyen szempontból kell tekintenünk, élénk ábrázolásai alatt felfogva azt a végtelenül nagyobb megváltást, amelynek előképszerű szemléltetésére rendeltettek. Valójában a próféciák helyes megértéséhez nem szabad elfelejtenünk, hogy általában egy elsődleges és egy másodlagos értelmet tartalmaznak; elsődlegesen egy szó szerinti beteljesedést, és másodszor pedig a keresztyén rendtartás alatti misztikus beteljesedést. A zsidók Babilonból való szabadulása által Isten dicsősége megjelent: de ez még világosabban megmutatkozott az apostoli korban, és még teljesebben fog megnyilvánulni az utolsó napon. Igaz, hogy ezek az időszakok időben messze vannak egymástól, de céljukat tekintve egyek, és ezért úgy tekinthetők, mintha egyetlen nagy eseményt hirdetnének, annak kezdetét, előrehaladását és befejezését hangsúlyozva. Ebből a szempontból kezdem az előttünk lévő szakasz tárgyalását, amelyből alkalmat veszek, hogy feltárjam nektek  
  
**I. Az embereknek Krisztusról alkotott nézeteit a mózesi rendtartás alatt**...  
  
**Természetesen a mózesi engedelmesség alatt az emberek Krisztusról alkotott nézetei nagyon homályosak voltak...**  
  
[Igaz, hogy Krisztus akkoriban személyében, munkájában és tisztségében előre jelképezett (előképszerűen ábrázolt) volt. Bizonyára nem fér kétség hozzá, hogy a szent sátor minden egyes alkotóeleme, a legutolsó gombostűig, Krisztusra mutatott (valamit Krisztusból személtetett); Vajon volt-e Krisztusban bármi, ami nem volt előre jelképezve? Mert Isten adott Mózesnek egy mintát; és "a hegyen mutatott minta szerint" készült minden dolog. • A mózesi szertartás azonban csak egy árnyék volt: és ahogyan egy árnyék csak nagyon tökéletlen képet ad az emberről, különösen az értelmi és erkölcsi képességei tekintetében, úgy Mózes törvényei is nagyon hiányos képet adtak Krisztusról és arról az üdvösségről, amelyet nekünk szánt. Ennek érzékeltetésére Mózes fátylat borított az arcára, amikor a rábízott néphez szólt [2Kor 3:13.]: és még maguk a legjobban értesült próféták is messze nem értették meg teljes jelentőségét annak, amit közvetítettek nekünk [1Pe\_1:10; 12.]. Kétségtelen, hogy "Ábrahám látta Krisztus napját, és örült a látványnak [Jn\_8:56.]". De mind ő, mind az utódai mégis keveset láttak ahhoz képest, ami később Mózesnek és a prófétáknak ki lett nyilatkoztatva. És maguk a próféták, sőt, még Keresztelő János is, aki mindnyájuk közül a legnagyobb volt, ismeretekben alulmaradtak Krisztus legkisebb és legjelentéktelenebb követőihez képest [Mt\_11:11.].  
  
**A Babilonból való szabadulás csak keveset tett hozzá ahhoz a tudáshoz, amelyet a törvény közvetített -**  
  
[Ez az esemény valóban, kellően megfontolva, arra szolgált volna, hogy megvilágítsa a Krisztus általi megváltásunkat; és még inkább abban a tekintetben, ahogyan azt az előző szövegkörnyezetben előre meg volt jövendőlve: "Így szól az Úr: Ingyen adtak el benneteket, és pénz nélkül lesztek megváltva [3. ver.]." És, amint azt a következőkben látni fogjuk, ez Isten irgalmának és szeretetének rendkívül döbbenetes erőfeszítését volt hivatott kiábrázolni. Mégis, az akkor átadott evilági áldás annyira lefoglalta mindazok elméjét, akik részesültek belőle, hogy elnyelte a lelki javak minden gondolatát, amelyeket a világi szabadulásnak kellett előzetesen kiábrázolnia (jelképeznie)].  
  
De az emberek Krisztusról alkotott nézetei nagymértékben kitágulnak, ha meggondoljuk,  
  
**II. Azokat a feltárulásokat, amelyek az apostoli korszakban adattak nekik**   
  
**Igénk nyilvánvalóan erre az időszakra vonatkozik.**  
  
[A szövegünket megelőző versben a próféta, mintegy látva, hogy jóslata már megvalósult, így kiált fel: "Milyen szépek a hegyeken annak a lábai, aki jó hírt hoz, aki békességet hirdet, aki öröm hírt hoz, aki üdvösséget hirdet, aki azt mondja Sionnak: "A te Istened uralkodik" [7. vers].". És éppen ezt a részt idézi Szent Pál, mint ami a keresztyén diszpenzáció alatt beteljesedett azok által, akik Krisztus evangéliumát hirdetik [Róm\_10:15.]. Ez világosan mutatja, hogy az egyik esemény a másiknak előképe volt; és hogy az előttünk álló jövendölés beteljesedését a keresztyén korszakban kell keresnünk. Valójában csakis a keresztyén diszpenzáció alatt "hozza vissza Siont" Isten abba az állapotba, ahonnan hitetlen és lázadó népének hitehagyása miatt elesett].  
  
**Ekkor Krisztus látható volt; viszonylag "szemtől szembe" közvetlenül láthatták**  
  
[Felvette a mi természetünket, és az emberek között lakott. És bár megjelenése alázatos volt, akár "a száraz földből kihajtott gyökér [Ézs\_53:2.]", mégis egy kiválasztott keveseknek különlegesebb módon nyilatkozott meg, mint "Atyja dicsőségének fényessége és személyének kifejezett képmása" [Zsid\_1:3.]. Egy alkalommal átlényegült előttük, "ragyogott, mint a nap" a maga fényességében [Mt\_17:2.]: erre az eseményre utal Szent Péter, amikor azt mondja: "Szemtanúi voltunk az ő felségének [2Pt\_1:16.]". Sőt, tanítványai általában "látták az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét [Jn\_1:14.]". Nem mintha pünkösd napjáig már teljesen megértették volna jellemét és küldetését: de amikor a Szentlélek kiáradt rájuk, akkor látták, hogy Ő valóban "Isten Fia, a világ Megváltója" [1Jn 4:14.]. Látták Őt, és feltámadása után negyven napon át bizalmasan beszélgettek vele; és most megkapták a Szentlélek megígért kiáradását; így nem maradt többé kétség az elméjükben: és ezért Szt. János, amikor róla ,mint a megtestesült "Igéről", Isten örökkévaló Fiáról beszél, ezt mondja: "Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit néztünk, és kezünkkel tapointottunk: az élet Igéjét ... . amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek ... . Ezeket pedig azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen [ 1Jn 1,1-4.]". Hogy mennyire világos volt az ő ismeretük ahhoz képest, amivel az emberek a mózesi rendtartás alatt rendelkeztek, azt a Zsidókhoz írt levél elolvasása alapján sajátosan láthatjuk; ahol az egész munkája és hivatalai, ahogyan a szertartási törvényben ábrázolták, teljes mértékben kifejtve és megmagyarázva vannak. Ezért mondta tehát joggal Szent Pál: "Szem nem látta, fül nem hallotta, és az ember szíve meg sem gondolthatta, amit Isten készített azoknak, akik őt szeretik, de Isten kijelentette nekünk az Ő Lelke által [1Kor2:9-10.]."].  
  
A szöveg, és az abban feltárt nézetek teljes megértéséhez azonban, mondom, még előbbre kell tekintenünk,  
  
**III. Azokra, amelyeket az utolsó napon fogunk élvezni -.**  
  
**Erre az időszakra szövegünk még egy további utalást tartalmaz-**  
[Kétségtelen, hogy az apostolok szolgálata révén sok zsidó és sok pogány is megtért Krisztushoz: de a zsidó nép nagy része elutasította a bizonyságtételüket, ahogy a pogány világ nagy tömege is: így Siont még mindig "újra elő kell hozni", nem kevésbé, mint a keresztyénség első kihirdetésekor. Még nem mondható el, hogy "az Úr *minden nemzet* szeme láttára felfedte karját, és hogy a *föld minden vége* látta Istenünk üdvösségét (szabadítását) [10. ver.]". De ez az időszak el fog érkezni, ahogy a próféta mondta; és csak akkor teljesedik be teljesen a szövegem].  
  
**Akkor valóban "szemtől-szembe" meg fogják látni az emberek Urunkat**.  
  
[Egyesek azt gondolták, hogy Krisztus személyesen fog újra megjelenni a földön, és hívei között látható lesz. Természetesen, ha ez megtörténik, akkor szövegünk a legfigyelemreméltóbb beteljesedést fogja elnyerni. De anélkül, hogy bármit is meghatároznánk ezzel kapcsolatban, egy dolog világos: nevezetesen, hogy azon a napon az egyház hatalmas fényességgel lesz megajándékozva; olyannyira, hogy "a hold fénye olyan lesz, mint a nap fénye, és a nap fénye hétszeres lesz, azon a napon, amikor az Úr beköti népe sérülését, és meggyógyítja sebeit [Ézs\_30:26.]". Tudjuk, hogy fátyol van a szívünkön, amikor az igét olvassuk, és Isten rendelésein részt veszünk; és hogy többnyire csak bizonyos alkalmakkor jelenik meg nekünk Krisztus a maga dicsőségében, és mutatja meg magát nekünk szeretetének minden csodájában. De azon a napon ez az ő egyházának minden tagja között általános esemény lesz; mert "az egész föld megtelik az *Úr dicsőségének* ismeretével, mint ahogyan a vizek elborítják a tengert" [Hab\_2:14.]. És olyan dicsőségesek lesznek a számukra biztosított felfedezések (kinyilatkozások), hogy "a hold megzavarodik, és a nap megszégyenül, amikor a Seregek Ura dicsőségesen uralkodik a Sion hegyén és ősei előtt [Ézs\_24:23.]". Akkor teljesedik be, amit Szent János a Jelenések könyvében mondott: "Nem lesz többé átok az egyházban, hanem az Istennek és a Báránynak trónja lesz benne, és szolgái szolgálnak neki, és *meglátják az arcát,* és az Ú neve lesz az ő homlokukon. És nem lesz éjszaka, és nem kell nekik gyertya, sem napfény, mert az Úr Isten ad nekik világosságot; és uralkodnak örökkön-örökké [Jel\_22:3-5.]."].  
  
**És most hadd kérdezzem meg,**  
  
**1. Milyen nézeteket vallasz Krisztusról*?***[Szent Pál úgy beszél Krisztusról, mint aki "megjelent (kinyilatkoztatta magát) *benne"* [Gal\_1:16.]: és ilyen kinyilatkoztatásban kell nekünk is részesülnünk, ha valaha is részesülni akarunk az Ő üdvözítő jótéteményeiben. Az, hogy Ő ki lett nyilatkoztatva nekünk az igében, csak a mi súlyosabb kárhoztatásunkra fog vezetni, ha "nem kapunk értelmet, hogy megismerjük Őt", és nem kapunk életerőt is, "hogy *benne legyünk*", mint az élő szőlőtő ágai [1Jn 5:20.]. Ó, testvérek, ne nyugodjatok meg a Megváltó elméleti ismeretében; hanem könyörögjetek Istenhez, hogy árassza ki rátok a Szentlelket, mint "a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelkét az Ő megismerésében, hogy értelmetek szemei megvilágosodjanak [Ef\_1:17-18.]", és megismerjétek Őt "az Ő minden kiválóságában és dicsőségében" [Ézs\_35:2.]. A Léleknek az a feladata, hogy megdicsőítse Krisztust; és hogy vegye az Ő dolgait, és "megmutassa nektek [Jn\_16:14.]". Imádkozzatok tehát szüntelenül, hogy Isten végtelen irgalmasságából adja nektek Szentlelkét, és az Ő isteni közvetítésével adja át nektek "Krisztusnak azt az ismeretét, amelyben egyedül áll az örök élet [Jn\_17:3.]"].  
  
**2. Milyen hatást váltott ki belőled Krisztus megismerése?**  
  
[A szövegemből megtudhatjuk, hogy amennyiben "szemtől szembe" látjuk Krisztust, úgy remélhetjük, hogy mind egyéni, mind kollektív minőségünkben visszaállunk (helyreállunk) Istenhez. És ugyanezt mondja Szent Pál is: "Mi mindnyájan, nyílt és leplezetlen arccal, szemlélve, mint tükörben az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra átváltozunk, dicsőségről dicsőségre, mintegy az Úr Lelke által [2Kor\_3:18.]". Nos, testvérek, mit tudtok ti erről a tapasztalatról? Nem a *törvény*, annak rémségeivel, az, ami ezt valaha is elérheti: nem, és a mennyei *vágy* sem adhat nekünk elegendő ösztönzést, és nem szerezhet számunkra ilyen gazdag hasznot. Semmi más, **csakis Krisztus látványa képes a lelket az Ő hasonlatosságára átalakítani**. Még a mennyben is érezzük és elismerjük ezt az asszimiláló hatást: Mert ott "hasonlók leszünk hozzá, mert olyannak látjuk majd Őt, amilyen valójában (meg fogjuk Őt látni úgy, amint van) [1Jn 3,2.]". Tanulmányozzátok tehát, kérlek benneteket, az Ő dicsőséges jellemét: vizsgáljátok meg szorgalmasan, ahogyan az igében kijelentetett: és ne szűnjetek meg szeretetének csodáit szemlélni, amíg "felfogva annak szélességét, hosszát, mélységét és magasságát", amennyire egy ilyen felfoghatatlan tárgyat csak meg lehet ismerni, "be nem töltekeztek Isten egész teljességével [Ef\_3:18-19.]."].  
[**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/8/52/8/**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/52/8/52/8/)

**Délelőtti istentisztelet:**

**Mt 10,40-42**

**- A hírhozó és az üzenet tisztelete**

**William Barclay (1907-1978):**

**A KIRÁLY HIRNÖKÉT FOGADÓK JUTALMA**

**( Máté 10:40-42 )**

**Forrás: THE REWARD OF THOSE WHO WELCOME THE KING'S MESSENGER, From: William Barclay's Daily Study Bible** <https://www.studylight.org/commentaries/eng/dsb/matthew-10.html>

***Mt 10:40-42 Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, mert próféta, az próféta jutalmát kapja; és aki igaz embert fogad be, mert igaz ember, az igaz ember jutalmát kapja. És aki e kicsinyek közül valakinek hideg vizet ad, mert tanítvány - ez az igazság, mondom nektek -, az nem veszíti el a jutalmát. (angol ford. szerint)***

Amikor Jézus ezt mondta, olyan beszédmódot használt, amelyet a zsidók rendszeresen használtak. A zsidó mindig úgy érezte, hogy egy személy követét vagy küldöttjét fogadni ugyanolyan (annyit jelent), mint magát az illetőt fogadni. Tiszteletet adni egy követnek ugyanolyan, mint tiszteletet adni a királynak, aki küldte. Szeretettel fogadni egy barát küldöttjét ugyanaz volt, mint magát a barátot fogadni. A zsidó mindig úgy érezte, hogy egy személy képviselőjének tisztelete ugyanaz, mint annak a személynek a tisztelete, akinek a képviselője volt. Különösen így volt ez a bölcsek és az Isten igazságát tanítók esetében. A rabbik azt mondták: "Aki vendégszeretetet tanúsít a bölcsek iránt, az olyan, mintha termésének első gyümölcsét vinné Istennek". "Aki köszönti a tanultakat, az olyan, mintha Istent köszöntené". Ha valaki Isten igazi embere, akkor őt fogadni olyan, mintha az őt küldő Istent fogadnánk.

Ez a szakasz **az üdvösség kimunkálásának négy láncszemét mutatja be**.

(i) Itt van *Isten*, akinek szeretetéből az egész üdvösség folyamata elindult. (ii) Itt van *Jézus*, aki ezt az üzenetet az emberekhez vitte. (iii) Itt van az emberi *hírnök*, a próféta, aki beszél, a jó ember, aki példát mutat, a tanítvány, aki tanul, akik viszont mind továbbadják másoknak azt a jó hírt, amelyet ők maguk is kaptak. (iv) És végül itt van a *hívő*, aki befogadja Isten embereit és Isten üzenetét, és aki így életet talál a lelke számára.

Továbbá, ebben a szakaszban van **valami nagyon szép minden egyszerű és alázatos lélek számára.**

(i)***Nem lehetünk mindannyian próféták***, és nem hirdethetjük (prédikálhatjuk) Isten igéjét, de aki Isten hírnökének megadja a vendégszeretet egyszerű ajándékát, az nem kisebb jutalmat kap, mint maga a próféta. Sok ember, aki nagy közéleti személyiség volt; sok ember, akinek a hangja emberek ezreinek a szívét gyújtotta meg; sok ember, aki a közszolgálat és a közfelelősség szinte elviselhetetlen terhét cipelte, mindannyian szívesen megvallották, hogy soha nem tudták volna túlélni a feladatukkal járó fáradságot és követelményeket, ha nem kaptak volna otthon valakitől szeretetet, gondoskodást, együttérzést és szolgálatot, aki csak a háttérben szolgált s s egyáltalán nem állt a nyilvánosság előtt. Amikor az igazi nagyságot Isten jelenlétében az Ő színe előtt mérlegeljük, újra és újra látni fogjuk, hogy az az ember, aki nagyban megmozgatta a világot, teljes mértékben függött valakitől, aki a világ számára ismeretlen maradt. Még a prófétának is meg kellett reggeliznie (valaki el kellett készítse), és valakinek gondoskodnia kellett a ruházatáról. Azok, akiknek az a gyakran hálátlan feladat jut, hogy otthont teremtsenek, ételt főzzenek, ruhát mossanak, bevásároljanak, a háztartási szükségletekről gondoskodjanak, gyermekeket neveljenek: soha ne gondoljanak arra, hogy ez egy unalmas és fárasztó körforgás. Ez Isten legnagyobb feladata (szolgálata); és ők sokkal nagyobb eséllyel kapják meg a próféta jutalmát, mint azok, akiknek napjai bizottságokkal telnek, de odahaza nem szolgálják az Urat.

(ii) ***Nem lehetünk mindannyian a jóság ragyogó példái***; nem tűnhetünk (csillgoghatunk) mindannyian igazként a világ szemében; de aki segít egy jó embernek, hogy jó legyen, az jó ember jutalmát kapja.

H. L. Gee-nek van egy kedves története. Volt egy fiú egy vidéki faluban, aki nagy küzdelem után eljutott a lelkészi pályára. Segítője a tanulás napjaiban a falu susztere volt. A suszter, mint oly sokan a szakmájában, széles olvasottságú és gondolkodású ember volt, és sokat tett a fiúért. Idővel a fiú engedélyt kapott a prédikálásra. És azon a napon a suszter így szólt hozzá: "Mindig is az volt a vágyam, hogy az evangélium szolgája (igehirdető, lelkipásztor) legyek, de életem körülményei ezt lehetetlenné tették. Te azonban megvalósítod azt, ami el volt zárva előttem. És azt akarom, hogy ígérj meg nekem egy dolgot - azt akarom, hogy engedd meg, hogy elkészítsem és suszterkedjem (karbantartsam) a cipődet - ingyen -, és azt akarom, hogy viseld a szószéken, amikor prédikálsz, és akkor úgy fogom érezni, hogy a cipőmben állva hirdeted az evangéliumot, amit mindig is akartam.". Nos, kétségtelen, hogy ez esetben a suszter ugyanúgy Istent szolgálta, mint a prédikátor, és egy napon ugyanaz lesz a jutalma.

(iii) ***Nem taníthatjuk mindannyian a gyermekeket***; ***de egy bizonyos értelemben, mindannyian valóban szolgálhatjuk a gyermekeket.*** Lehet, hogy sem a tanításhoz szükséges tudással, sem technikával nem rendelkezünk, de vannak olyan egyszerű feladatok, amelyek nélkül a gyermek nem élhet. Lehet, hogy ebben a szakaszban Jézus nem annyira az életkorban gyermekekre gondol, mint inkább a hitben gyermekekre. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a rabbik a tanítványaikat kicsinyeknek nevezték. Lehet, hogy technikai, tudományos értelemben nem tudunk tanítani, de *van olyan tanítás, amelyet az élet és a példa által a legegyszerűbb ember is adhat a másiknak.*

Megjegyezhetjük még, hogy ennek **a szakasznak a nagy szépsége az egyszerű dolgok hangsúlyozásában áll**.

Az Egyháznak és Krisztusnak mindig szüksége lesz nagy szónokaira, a szentség nagy, ragyogó példáira, nagy tanítóira - azokra, akiknek a neve közismert mindenütt. De az Egyháznak és Krisztusnak mindig szüksége lesz azokra is, akiknek otthonában vendégszeretet van, akiknek kezén ott van mindaz a szolgálat, ami otthont teremt, és akiknek szívében ott van a törődés, a keresztyén szeretet; és ahogy Browningné mondta: *"Minden szolgálat egyenrangú Isten előtt".*

-Barclay's Daily Study Bible (NT) <https://www.studylight.org/commentaries/eng/dsb/matthew-10.html>

*fordítás: DeepL Translator fordítása után Borzási Sándor, 2024. febr. 12.*

**MÁTÉ 10:34-42**

**J. C. Ryle (1858) tanítása:**

## Forrás: Expository Thoughts on the Gospels

https://www.gracegems.org/Ryle/m10.htm

[Máté 10:34-42](https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2010.34-42)

***34 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. 35 Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; 36 És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. 37 A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám. 38 És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. 39 A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. 40 A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött. 41 A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és a ki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi; 42 És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.***

Ezekben a versekben az Egyház nagy Feje befejezi első megbízó beszédét, utasításait azokhoz, akiket kiküld, hogy hirdessék az Ő evangéliumát. **Három nagy igazságot** jelent ki, amelyek az egész beszéd méltó lezárását képezik.

Először is arra int minket, hogy ne feledjük, hogy ***az Ő evangéliuma nem fog általános* *békét és egyetértést okozni, bárhová is érkezik.*** "Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot". Az Ő első földi jövetelének nem az volt a célja, hogy felállítson egy ezeréves királyságot, amelyben mindenki egy véleményen lesz, hanem az, hogy elhozza az evangéliumot, ami viszályokhoz és megosztottsághoz *vezet*. Nincs jogunk meglepődni, ha ezt folyamatosan beteljesedni látjuk. Nem szabad furcsának tartanunk, ha az evangélium szétszakít családokat, és elhidegülést okoz a legközelebbi rokonok között. Az emberi szív mélységes romlottsága miatt sok esetben biztosan így lesz. Amíg az egyik ember hisz, a másik pedig hitetlen marad - amíg az egyik elhatározza, hogy megtartja bűneit, a másik pedig le akarja vetni azokat, addig az evangélium hirdetésének eredménye szükségszerűen megosztottság lesz. Ezért nem az evangélium a hibás, hanem az ember szíve.

Mindebben van egy mély igazság, amelyet állandóan elfelejtenek és figyelmen kívül hagynak. Sokan homályosan (tévesen) beszélnek az egységről, a harmóniáról és a békéről Krisztus egyházában, mintha ezek olyan dolgok lennének, amelyeket mindig el kellene várnunk, és amelyekért mindent fel kellene áldoznunk. Az ilyen emberek jól tennék, ha emlékeznének Urunk szavaira. Kétségtelen, hogy az egység és a béke hatalmas áldás. Keresnünk kell őket, imádkoznunk kell értük, és mindent fel kell adnunk, hogy megszerezzük őket, kivéve az igazságot és a jó lelkiismeretet. De üres álom azt feltételezni, hogy Krisztus egyházai sok egységet és békét fognak élvezni, mielőtt eljön az ezeréves békeország.

Másodszor, Urunk azt mondja nekünk, hogy ***az igazi keresztyéneknek fel kell készíteniük elméjüket, hogy bajba kerülnek ebben a világban****.* Hogy szolgálók vagyunk-e vagy hallgatók, hogy tanítunk-e vagy taníttatunk, az nem sokat számít. Mindannyiunknak "keresztet" kell hordoznunk. Meg kell elégednünk azzal, hogy Krisztusért akár magát az életet is elveszítsük. El kell viselnünk az emberek kegyének elvesztését, el kell viselnünk a nehézségeket, sok mindenben meg kell tagadnunk magunkat, különben soha nem jutunk el végül a mennybe. Amíg a világ, az ördög és a saját szívünk olyan, amilyen, addig ezeknek a dolgoknak így kell lenniük.

Nagyon hasznosnak fogjuk találni, ha magunk is folyton szem előtt tartjuk ezt a leckét, és ha másokat is rávezetünk. Kevés dolog okoz annyi kárt a vallásban, mint a túlzott elvárások. Az emberek olyan mértékű világi kényelmet keresnek Krisztus szolgálatában, amelyre nincs ígéretük sem joguk, és ha nem találják meg, amit keresnek, kísértve vannak, hogy undorodva feladják a vallást. Boldog az, aki alaposan megérti, hogy bár a keresztyénség a végén koronát tartogat, de keresztet is hoz az útra.

Végül **Urunk azzal örvendeztet meg bennünket, hogy a *legkisebb szolgálatot is, amit azok tesznek, akik az Ő ügyéért dolgoznak, Isten észreveszi és megjutalmazza.*** Aki olyan kevés szolgálatot tesz is egy hívőnek, hogy "egy pohár hideg vizet ad inni, tanítvány nevében, semmiképpen sem veszíti el jutalmát".

Van valami nagyon szép ebben az ígéretben. Arra tanít bennünket, hogy a nagy Mester szeme mindig azokon van, akik érte dolgoznak, és megpróbálnak jót cselekedni. Talán úgy tűnik, hogy észrevétlenül és figyelmen kívül hagyva dolgoznak. A prédikátorok, a misszionáriusok, a tanítók és a szegények látogatóinak tevékenysége nagyon jelentéktelennek és elenyészőnek tűnhet a királyok és parlamentek, a hadseregek és az államférfiak dolgaihoz képest. De Isten szemében nem jelentéktelenek. Ő felfigyel arra, hogy ki áll *szemben* szolgáival, és ki *segíti* őket. Figyelemmel kíséri, ki az, aki kedves hozzájuk, mint Lídia volt Pálhoz - és ki az, aki nehézségeket gördít az útjukba, mint Diotrefész Jánosnak. Minden napi tapasztalatukat feljegyzi, ahogyan az Ő aratásában dolgoznak. Minden fel van írva az Ő emlékezetének nagy könyvébe, és az utolsó napon napvilágra kerül. A főudvarmester megfeledkezett Józsefről, amikor visszahelyezték a helyére. De az Úr Jézus soha nem felejti el egyetlen emberét sem. A feltámadás reggelén sokaknak fogja mondani, akik aligha számítanak rá: "Éhes voltam, és te adtál nekem enni. Szomjas voltam, és ti adtatok nekem inni." ([Máté 25:35](https://biblia.com/bible/nkjv/Matt.%2025.35).)

Kérdezzük meg magunktól a fejezet lezárásakor, hogy milyen fényben látjuk Krisztus munkáját és Krisztus ügyét a világban? Segítői vagy akadályozói vagyunk-e ennek? Segítjük-e bármilyen módon az Úr "prófétáit" és "igaz embereit"? Segítjük-e az Ő "kicsinyeit"? Akadályozzuk-e az Ő munkásait, vagy buzdítjuk őket? Ezek komoly kérdések. Jól és bölcsen cselekszenek azok, akik "hideg vízzel teli poharat" adnak, amikor csak lehetőségük van rá. Még jobban teszik, akik aktívan dolgoznak az Úr szőlőjében. Törekedjünk mindannyian arra, hogy jobb világot hagyjunk hátra magunk mögött, mint amilyen volt, amikor megszülettünk! Ez azt jelenti, hogy Krisztus gondolkodásmódjával rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy felfedeztük az értékeket, melyeket e csodálatos fejezet tanitásai tartalmaznak .

https://www.gracegems.org/Ryle/m10.htm

**Mt 10,40-42**

**Matthew Henry magyarázata**

* ***40 A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött. 41 A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és a ki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi; 42 És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.***
* ….Krisztus maga olyan szívélyesen kiáll az ügyük mellett, hogy minden barátjuk barátjának mutatja magát, és viszonozni fogja az összes kedvességet, amelyet bármikor is adnak nekik, [40-42. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/10/40-42/s_939040) *Aki titeket befogad, engem is befogad.*
  + *Először* is, itt arra történik utalás, hogy bár a többség elutasítja őket, mégis lesznek olyanok, akik fogadják és vendégül látják őket, akik szívükben üdvözlik az üzenetet, és házaikban üdvözlik a hírnököket. Miért is készült az evangéliumi vásár, ha nem azért, hogy ha egyesek nem is akarják, mások igényeljék. A legrosszabb időkben is van egy maradék a kegyelem kiválasztása szerint. Krisztus szolgái nem *fáradoznak hiába.*
  + *Másodszor*, Jézus Krisztus azt, amit hűséges szolgáival tesznek, akár kedvességben, akár szeretetlenségben, úgy veszi, mintha vele tennék*. Aki titeket befogad, engem fogad be. A* követnek kijáró tisztelet vagy megvetés a követet küldő fejedelem tiszteletét vagy megvetését jelzi (tükrözi), és a szolgák *Krisztus követei.* Nézzétek, hogyan fogadhatják Krisztust még mindig ma is, azok, akik tiszteletüket tanúsítják iránta; az Ő emberei és szolgái mindig velünk vannak; és Ő *mindig velük van,* egész a világ végezetéig. • Sőt, a tisztelet még magasabbra emelkedik: *Aki engem befogad, azt fogadja, aki engem küldött.* Nemcsak Krisztus veszi úgy, mintha vele tették volna, hanem Krisztuson keresztül maga Isten is így veszi. Azzal, hogy Krisztus szolgáit fogadják, nem az *angyalokat* fogadják *tudtukon kívül,* hanem Krisztust, sőt, magát Istent is, mégpedig *tudtukon kívül*, amint az kiderül, [rész 25:37](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/25/37/s_954037). *Mikor láttunk, hogy éheztél volna?*
  + *Harmadszor*, hogy bár a Krisztus tanítványainak tett kedvesség bármilyen csekély is, de ha van rá alkalom, és nincs többre lehetőség, akkor fogadják el azt, legyen bár *csak egy pohár hideg víz is, amelyet e kicsinyek egyikének adnak,* [42. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/mat/10/42/s_939042).. Ők *kicsinyek,* szegények és gyengék, és sokszor állnak úgy, hogy élesztésre (felfrissítésre) szorulnak, és örülnek a legkisebb jótéteménynek is. A szorultság (végszükség) lehet olyan, hogy egy *pohár hideg víz is* nagy jótettnek bizonyul. Megjegyzés: A Krisztus tanítványai iránt tanúsított kedvességeket Krisztus könyveiben nem az ajándék ára (földi értéke), hanem az ajándékozó szeretete és ragaszkodása szerint értékelik. E tekintetben az özvegyasszony alamizsnája nem csak elfogadott, hanem magasra értékelt is, [Lu. 21:3, 4](https://www.blueletterbible.org/kjv/luk/21/3-4/s_994003). Így azok, akik valóban gazdagok kegyelmekben, gazdagok lehetnek jó cselekedetekben, bár szegények a világban.
  + *Negyedszer:* A Krisztus tanítványai iránti kedvességnek, amelyet Krisztus elfogad, Krisztusra kell tekintenie és annak Ő érette kell történnie. Egy prófétát *próféta nevében* kell fogadni*,* ésegy *igaz embert igaz ember* nevében, és egy ilyen *kisdedet tanítvány nevében;* nem azért, mert tanultak vagy szellemesek, nem azért, mert rokonaink vagy szomszédaink, - hanem azért, mert *igazak, és így Krisztus képmását hordozzák; mert próféták és tanítványok, és így Krisztus megbízásából vannak küldve*. A Krisztus iránti hívő tisztelet az, amely elfogadható értéket tulajdonít a szolgáinak tett kedvességeknek. Krisztus nem ártja magát a dologba, hacsak mi nem helyezzük Őt előbb bele. *Ut tibi debeam aliquid pro eo quod praestas, debes non tantum mihi praestare, sed tanquam mihi - Ha azt akarod, hogy lekötelezettséget (tartozást, hálát) érezzek irántam tett bármilyen szolgálatodért, akkor nemcsak teljesítened kell a szolgálatot, hanem meg kell győznöd engem arról, hogy értem teszed.* Seneca.
  + *Ötödször,* hogy a Krisztus népe és szolgái iránt tanúsított jóságot nemcsak kedvesen fogadja az Úr, hanem gazdagon és megfelelően meg is jutalmazza. Nagyon sokat nyerhetünk azzal, ha Krisztus tanítványainak jót teszünk. Ha azt az Úrnak tesszük, ő kamatostul visszafizeti azokat; mert *nem igazságtalan, hogy elfelejtse szeretetetünk kifejeződéseit,* [Zsid 6,10](https://www.blueletterbible.org/kjv/heb/6/10/s_1139010).
    - 1. *Jutalmat kapnak*, és *azt semmiképpen* sem *veszítik el.* Nem azt mondja, hogy *megérdemlik* a jutalmat; nem érdemelhetünk ki semmit, mint bért, Isten kezéből; de *jutalmat kapnak* Isten ingyenes ajándékából; és semmiképpen *sem veszítik el, -* mint ahogyan emberek közt történni szokott, hogy a jó szolgálatokról gyakran nem vesznek tudomást az emberek között: mert azok, akiknek meg kellene jutalmazniuk őket, vagy hamisak, vagy feledékenyek. - A jutalom elhalasztódhat, a teljes jutalom elmaradhat az igazak feltámadásáig; de semmiképpen sem *vész el,* ésnem lesznek *vesztesek* a késedelem miatt.
    - 2. Ez a *próféta* és az *igaz ember jutalma.* Vagyis: vagy -
      * (1.) Az a jutalom, amelyet Isten a prófétáknak és az igaz embereknek ad; a rájuk ruházott áldások barátaikra is kiáradnak. Vagy -
      * (2.) Az a jutalom, amelyet a próféták és az igaz emberek által ad; imáikra adott válaszként; ([1Mózes 20:7](https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/20/7/s_20007)). *Ő próféta, és imádkozik érted, -* nos, ez apróféta jutalma. És a szolgálatuk által; amikor az ige útmutatásait és vigasztalásait adja azoknak, akik kedvesek az igehirdetőkkel, akkor *próféta jutalmát* küldi.
  + A prófétai jutalmak szellemi áldások a mennyei dolgokban, és ha tudjuk, hogyan értékeljük őket, akkor jó fizetségnek fogjuk tartani.

https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Mat/Mat\_010.cfm

**Délutáni istentisztelet:**

**Zsid 4,14-16 –**

**Járuljunk bizalommal könyörülő Urunkhoz!**

**A KRISZTUS JELLEMÉBŐL SZÁRMAZÓ BÁTORÍTÁS**

**C. Simeon prédikációja**

**Forrás: Charles Simeon: ENCOURAGEMENT DERIVED FROM THE CHARACTER OF CHRIST. Discourse No. 2286. From: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/4/15/4/16/>

***Zsidók 4:15-16. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együttérezni a mi gyengeségeinkkel; hanem, aki mindenben megkísértetett, mint mi, de bűn nélkül. Jöjjünk tehát bátran a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk a szükség idején való segítségre. (angol ford. után)***  
  
Bármennyire felülmúlta is a keresztyén vallás kiválóságban a zsidókét, voltak olyan álságos ellenvetések, amelyeket egy zsidó felhozhatott ellene, és amelyek egy ingadozó és rosszul tájékozott elmére jelentős erővel hathattak. Például, egy zsidó mondhatta, az igazság bizonyos látszatával, hogy: "Tudjuk, hogy a mi vallásunk mennyből való: tudjuk, hogy az áldozatok, amelyeket felajánlunk, isteni rendelésből származnak: látjuk, hogy a pap valóban engesztelést végez értünk: látjuk a főpapot, amint az áldozat vérét az oltáron belülre viszi; és halljuk, amint kimondja azt az áldást, amelyet Isten a szájába adott. Ti viszont, keresztyének elveszítitek mindezeket az előnyöket, és pusztán a saját elképzeléseitekre támaszkodtok, amelyekben nincs semmi látható, semmi valóságos”. De ezekre az ellenvetésekre a keresztyének így válaszolhattak: "Nekünk jobb áldozatunk és nagyobb főpapunk van, mint nektek: és bár sem az áldozatot, sem a főpapot nem látjuk testi szemünkkel, jól tudjuk, hogy egy jobb hajlékba, vagyis magába a mennybe ment be, hogy ott megjelenjen értünk Isten színe előtt, és ezért ragaszkodunk a (hit)vallásunkhoz. Sőt, ragaszkodni fogunk hozzá, bármilyen fenyegetést vagy csábítást alkalmazzanak is ellenünk, hogy eltérítsenek tőle.”  
  
De ha **főpapunk *nagysága*** elégséges ahhoz, hogy így megalapozzon bennünket, akkor milyen erővel hat **az ő *jóságának*** a megfontolása? Csak gondoljunk erre, és semmi másra nem lesz szükségünk, hogy mindvégig kitartsunk: mert így tökéletes bizonyosságunk lesz, hogy soha semmiben sem szenvedünk hiányt, ami csak akár lelki, akár örökkévaló jólétünkhöz szükséges.  
  
Ezt az igazságot sugallja a szöveg; s természetes módon ráirányítja figyelmünket  
  
**I. A mi nagy főpapunk jellemére.**  
  
**Bár ő "Isten Fia", "Jehova Társa", "Atyja dicsőségének fényessége és személyének kifejezett képmása" volt, mégis "mindenben megkísértetett, mint mi".**  
  
[A testi szenvedésekben éhséggel és szomjúsággal, fáradtsággal és fájdalommal próbáltatott meg; és még annyi helye sem volt, ahová lehajthatta volna a fejét. Ami az emberektől való üldöztetéseket illeti, soha egyetlen emberi lényt sem üldöztek olyan keserű, kérlelhetetlen ellenségeskedéssel, mint Őt. Nem volt olyan aljas kifejezés, amelyet nem alkalmaztak volna rá: "falánknak és borivónak", csalónak és káromlónak, szamaritánusnak és ördögnek nevezték: és az egész nép ezzel a felháborodott kiáltással lázadt fel ellene, hogy "Feszítsd meg, feszítsd meg!". A Sátán támadásairól mit mondjunk? Milyen szavakkal lehetne kifejezni azokat az összecsapásokat, amelyeket a sötétség minden hatalmával folytatott a pusztában és a Gecsemáné kertjében, amikor lelke gyötrelmei folytán egész teste véres verejtékben fürdött? Atyja arcának elrejtésétől is, és haragjának érzésétől szenvedett, amikor, mint olvassuk, "tetszett az Úrnak, hogy megverje őt", s ezen szenvedései végtelenül felülmúltak mindent, amit bármely teremtett képzelet fel tudna fogni. Amikor a lelke halálosan gyötrődött, imádkozott ugyan a keserű pohár elvételéért, de amikor a kezébe adták, panasz nélkül ki itta azt: de amikor arra lett felszólítva, hogy szenvedésének beteljesedését az Atya arcának elrejtésében szenvedje el, nem tudta megállni, hogy ki ne ejtse ezt a szívszorító panaszt: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?". Így volt Ő az első szinte minden olyan megpróbáltatásban, amelyet el kell viselnünk; és annak ellenére, hogy benne nem volt bűn, Ő az emberiség bűnöseit messze felülmúlva "a fájdalmak embere és a bánat (betegség) ismerője"].  
  
**Mivel a saját személyében átélte mindazt, amit mi is érezhetünk, együtt érez velünk minden megpróbáltatásunkban...**  
  
[A kettős tagadás szövegünkben nagyon kifejező; és sokkal többet jelent, mint egy egyszerű igenlés. A mi Főpapunk minden bizonnyal egy gyengéd, együttérző Barát: és az egyik nagy cél, amiért alávetette magát, hogy hozzánk hasonlóan megkísértessék, az volt, hogy megtanulja helyesen értékelni szenvedéseinket, és "képes legyen támogatni minket kísértéseinkben" [Zsid\_2:18.]. Most még hangsúlyosabban mondhatja, mint eddig: "Ismerem az ő fájdalmaikat (nyomorúságukat)[2Mózes\_3:7.]", és még jogosabban mondhatjuk róla: "Az Ő lelke szomorú Izrael nyomorúsága miatt [Bir\_10:16.]". Olyan élesen érez minden tagja iránt, hogy "aki üldözi őket, az Őt üldözi [ Csel\_9:4.]"; és "aki egyet is bánt közülük, az az Ő szeme fényét bántja [Zak\_2:8.]". Amit akkor érzett, amikor Lázár sírjánál sírt, azt még mindig érzi, amikor szomorú és szenvedő népét látja. Bárhonnan is származzon a bajuk, emberektől vagy ördögöktől, testből vagy elméből, igen, vagy akár magának Istennek a kezéből, az ő együttérzése ugyanaz, és együttérzése kész arra, hogy egész lényével közbelépjen az ő enyhülésükért].  
  
Mivel vitathatatlanul ilyen a mi főpapunk jelleme, fontoljuk meg,  
  
**II. A bátorítást, amelyet ebből meríthetünk a kegyelem trónjához való minden folyamodásunkban...**  
  
A gondolat, hogy egy ilyen Főpap a mennyekbe szállt, hogy ügyünket az ő Istene jelenlétében előmozdítsa, felbátorít bennünket, hogy magához Istenhez forduljunk,  
  
**1. Minden félelem nélkül, ami saját méltatlanságunk érzéséből fakadna...**  
  
[Ha nem lenne ilyen szószólónk, lehetetlen lenne számunkra, hogy az elfogadás reményével közeledjünk Istenhez. Az olyan szentségtelen teremtmények számára, mint mi vagyunk, Isten nem lenne más, mint "emésztő tűz". De ha megemlékezünk arról, hogy milyen áldozatot hozott a mi nagy Főpapunk, és hogy "saját vérével ment be a mennybe", és hogy ennek a vérnek az érdeméért könyörög hívő népe érdekében, hogyan kételkedhetnénk abban, hogy az Ő közbenjárása által elfogadást nyerünk? Bár nagyon is igaz, hogy bűneink a legszörnyűbbek: mégis biztosítva vagyunk, hogy "az Ő vére megtisztít minden bűntől", és hogy akik megmosakodnak benne, olyanok lesznek, mint a gyapjú, és bíborvörös bűneik fehérek lesznek, mint a hó. Ha az egész világ bűne a mi lelkünkön halmozódott volna is fel, mégsem kellene kétségbeesnünk, hiszen Ő, aki a mi szószólónk, "engesztelő áldozat is értünk, és nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűneiért is" [1Jn 1,2.]. Ha a bikák és bakok vére érvényesült Izrael számára a test megtisztítására, mennyivel inkább Krisztus vére, - aki az Örökkévaló Lelke által szeplő nélkül ajánlotta fel magát Istennek -, megtisztítja lelkiismeretünket a halott cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk [Zsid\_9:13-14.]. Egy ilyen szószóló mellett nincs mitől félnünk. Biztosak vagyunk abban, hogy "őt az Atya mindenkor meghallgatja", és hogy "ő képes mindazokat, akik általa Istenhez járulnak, mindenképpen üdvözíteni, mert ő örökké él, hogy közbenjárjon értük [ Zsid\_7:25.]". Népe minden tagjának neve rajta van a mellvértjén és a szívén: és a legnagyobb bűnösök éppúgy bízhatnak abban, hogy általa elfogadást nyernek, mint azok, akiknek viszonylag keveset kell megbocsátani [1Ti\_1,15-16.].  
  
**2. Minden kétely nélkül, ami a kért dolgok nagyságából fakadna...**  
  
[Mindaz, amire szükségünk lehet, két dologban foglaltatik: "irgalomban és kegyelemben"; az egyik a múltbeli vétkeink megbocsátására, a másik lelkünknek a jövőbeni bűntől való megóvására irányul. Mármost éppen ezek azok a dolgok, amelyeket a szövegünk úgy határoz meg, hogy bátran és bizalommal kérhetjük őket Főpapunk nevében; és biztosítva vagyunk róla, hogy megkapjuk őket, épp abban az időben és mértékben, amikor és amennyire szükségünk van rájuk. Semmit sem kell túl nagynak tartanunk a kérésre, mert semmi sem túl nagy ahhoz, hogy megadja. "Ne legyünk szűkkeblűek magunkban, mert látjuk, hogy Isten nem szűkkeblű irántunk". "Kérhetünk, amit akarunk, és meglesz nekünk [Jn\_14:13-14.]". Bármilyen "tágra nyitjuk is a szánkat, Ő betölti azt [Zsolt\_81:10.]". Legyen bármily nagy a szükségünk az irgalomra, "irgalmat fogunk találni"; és legyen bármily bőséges a szükségünk a kegyelemre, a kínálat arányos lesz a szükségünkkel. Ha kegyelemre van szükségünk a szenvedésben való fenntartatásunkhoz, vagy a kötelesség teljesítéséhez, a lélek isteni képmássá alakításához, "kérjetek és megkapjátok", szól az isteni parancs: és a kérésben való bátorságunk nem lehet túlfeszített, feltéve, hogy az a megfelelő jelleggel bír: nem lehet szentségtelen és elbizakodott, hanem kellően át kell hassa töredelmes bűnbánat és türelmes Rá hagyatkozás (akaratának elfogadása). Akkor emelkedhet bizakodó várakozássá és a hit teljes bizonyosságává [Zsid\_10:19-22.].  
  
De miközben így bátorítást kapunk arra, hogy közeledjünk Istenhez,

**tanuljunk meg,**  
  
**1. Hogy imádság nélkül semmit sem lehet elérni -**  
  
[Sem Krisztus halála, mint értünk való áldozat, sem Krisztusnak mint nagy főpapunknak a közbenjárása nem fog megmenteni minket, ha nem imádkozunk magunkért. Bár Ő egy trónon ül, és ez a trón a "kegyelem trónja", mi nem részesülhetünk az Ő hatalmából és kegyelméből, ha nem folyamodunk érte komoly és hívő imádságban. Az Ő hivatalai nem arra szolgálnak, hogy felülírják erőfeszítéseinket, hanem arra, hogy bátorítsák azokat, és biztosítsák számunkra a sikert a kijelölt eszközök használatában. Azokat, „akik nem hívják segítségül Istent” mindig úgy jellemzi, mint "ellenségeket”: és egyértelműen figyelmeztet bennünket, hogy nem kaphatjuk meg az áldásokat, ha elmulasztjuk kérni [Jak\_4:3.]. Az eszközöket a cél érdekében kell használni; és a célt mindig csak az eszközökben és az eszközök által lehet elérni [Mt\_7:7-8.]. Halljátok ezt, ti, akik elhanyagoljátok az imádságot, vagy csak ajkatokkal közeledtek Istenhez, de szívetekkel távol vagytok tőle! Hacsak "mindenben, imádsággal és könyörgéssel, hálaadással nem teszitek kéréseiteket Istennek ismertté (nem tárjátok fel azokat)", soha nem tapasztalhatjátok meg lelketeken az Ő áldását, és soha nem láthatjátok békességben Istenetek arcát].  
  
**2. Hogy minden Istenhez intézett kérésetekben tekinteteteknek közvetlenül az Úr Jézus Krisztusra, mint Közvetítőre és szószólóra kell szegeződnie -**  
  
[Amikor a főpap a függönyön át a szentek szentjébe ment, mindenki tekintete odaszegeződött rá, mint közbenjárójára; és az ő közbenjárásától eredt minden reményük. És mennyivel inkább kell a mi tekintetünket az Úr Jézus Krisztusra, mint a mi szószólónkra és közbenjárónkra szegezzük! Úgy tanított bennünket, hogy az Ő nevében nyújtsuk be kéréseinket [Jn\_16:23-26.]: és egyedül az Ő közbenjárása által nyerhetnek azok elfogadást Isten előtt [Jn\_16:6.]. Törekedjetek tehát mindenkor arra, hogy ezt tudatosítani tudjátok magatokban: és könyörögjetek Istenhez, hogy mélyen és tartósan érzékeljétek ezt: mert "csak akkor tisztelitek az Atyát, ha így tisztelitek az Ő drága Fiát [Jn\_5:23.]"; és csak akkor dicsőül meg bennetek az Atya, ha így tisztelitek és dicsőítitek meg Őt Fiának személyében [Jn\_14:12.].  
  
**3. Hogy amikor így közeledünk Istenhez az ő Fiában és az ő Fián keresztül, az elfogadással kapcsolatos minden kételyt el kell vetnünk -**  
  
[Nem szabad ingadoznunk az elménkben, amikor Istenhez közeledünk. Ha kételkedünk akár az ő hatalmában, akár a segítségünkre való hajlandóságában, azzal mind az Atyát, mind a Fiút lebecsüljük: és a kétkedő elmével felajánlott imák soha nem fognak békés választ hozni [Jak\_1:6-7.]. Egészen téves alázat az, ami arra készteti az embereket, hogy megkérdőjelezzék, vajon az olyan bűnösök, mint ők, találhatnak-e irgalmat; vagy hogy Krisztus kegyelme elegendő lehet-e számukra. Minden ilyen kétely Krisztus és az Ő evangéliuma felőli tudtatlanságról árulkodik. Ha Ő nem Isten Fia, aki egyenlő az Atyával, akkor joggal kételkedhetünk abban, hogy képes-e segíteni; vagy ha az Ő áldozata és közbenjárása nem az üdvösség kijelölt eszköze az az egész világ számára, akkor megkérdezhetjük: Meg tud-e menteni egy ilyen bűnös nyomorultat, mint én? De ha mindent az Atya elrendelt, és a megváltás egész művét a Fiú elvégezte, akkor "nem szabad meginognunk egyetlen ígéret miatt sem, hanem erősnek kell lennünk a hitben, dicsőséget adva Istennek [Róm\_4:20.]". És a mi hitünk szerint fog történni velünk].

\*[Megjegyzés: Ha ez egy jótékonysági prédikáció témája lesz, az utolsó következtetés helyére a következőket lehet beilleszteni.  
  
**\*3. Hogy amíg ilyen vigasztalást merítünk belőle, igyekezzünk utánozni a példáját.**  
  
[Ő szenvedett értünk, példát hagyva nekünk, hogy "kövessük a nyomdokait". Azt követeli tőlünk, hogy "szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket", és ha kell, "adjuk életünket a testvérekért". És vajon nincs-e most szükség a mi együttérzésünkre? (Itt fel lehet tárni ennek különleges alkalmát és sürgősségét.) Mutassuk meg tehát, hogy "rendelkezünk azzal a gondolkodással (lelkülettel), amely Krisztus Jézusban volt", és a végsőkig igyekezzünk testvéreinknek olyan segítséget nyújtani, amely számukra megfelelő és elegendő]].  
<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/4/15/4/16/>

# Jézus gyengédsége

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

*Elhangzott 1890. június 8-án, vasárnap délelőtt, a Newingtoni Metropolitan Tabernacle-ben, Londonban*

Forrás: C.H.Spurgeon: **The Tenderness Of Jesus, Sermon** No. 2148. From Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 33. 313. old. https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/2148-tenderness-of-jesus/

***Nem olyan Az űrlap alja***

***Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. (Zsid 4,15)***

*1.* Szeretteim, van *egy főpapunk*. Mindaz, ami Izraelnek a törvény alatt volt, még mindig megmaradt; csak nálunk a lényege van meg annak, aminek ők csak az árnyékát kapták. "Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak": van áldozatunk, amely, miután egyszer felajánltatott, örökre érvényes; nekünk adatott "egyvalaki, aki nagyobb a templomnál", és Ő számunkra az irgalom trónja és Főpap. • Vegyük komolyan, hogy a törvény minden áldása megmarad az [evangélium](https://answersingenesis.org/gospel/) alatt. Krisztus helyreállította azt, amit nem vett el (visszaadta azt, amit nem ragadott el); de a törvény egyetlen lehetséges áldását sem vette el; ellenkezőleg, mindet biztosította népe számára. • Ránézek az Ószövetségre, és látom, hogy bizonyos áldások voltak csatolva a cselekedetek szövetségéhez, és hit által azt mondom magamnak: "Azok az áldások az enyémek, mert megtartottam a cselekedetek szövetségét az én szövetséges-Főm és Kezesem Személyében. Minden áldás, amely a tökéletes engedelmességnek van megígérve, engem illet (az enyém), mivel tökéletes engedelmességet mutatok be [Istennek](https://answersingenesis.org/god/) nagyszerű Képviselőm, az Úr [Jézus](https://answersingenesis.org/jesus/) Krisztus személyében". Minden valódi lelki áldás, ami Izraelnek megadatott, az a tiéd – élvezheted azt - [keresztyénként](https://answersingenesis.org/christian/).

*2. A* következő versben nemcsak azt olvassuk, hogy van főpap, hanem a tizennegyedik versben azt is olvassuk, hogy "*van* főpap*unk*". Nem lenne számunkra annyira fontos, ha tudnánk, hogy ilyen és ehhez hasonló áldások léteznek; a nagy hangsúly azon van, hogy hit által tudjuk, hogy személyesen mi rendelkezünk velük. Mit jelent nekem a nagy Főpap, ha nem az enyém? Mi más a Megváltó, mint egy szó, amely folyton csak kínozza kétségbeesett lelkemet, amíg ki nem mondhatom, hogy ez a Megváltó az *enyém*? A szövetség minden áldása a szerint becsülendő, hogy milyen arányban *van birtokunkban*: "Van egy főpapunk." • Kérlek, soha ne beszéljetek a kegyelem áldásairól és tanításairól, mint a személyes birtokláson kívüli dolgokról, hanem törekedjetek arra, hogy szokás szerint élvezzétek és megtapasztaljátok azokat. Ez volt Tamás nagyszerű felkiáltása: "Én Uram és én Istenem!"; és ez egy édes szó a szentek számára: "Van Főpapunk!". • Szeretteim, jöjjetek bátran a trónushoz, mert van egy Főpapotok. Szilárdan ragadjátok meg hittel a kiválasztott kegyelmeket, amelyeket az Úr Jézusban való érdekeltségetek biztosít számotokra.

*3.* Értékes elgondolkodni azon, hogy Jézus, mint főpap, még mindig a miénk, bár a szöveg szerint "*átment a mennyekbe*", nem feledkezik meg rólunk most sem, hogy az alsó égbolton át az egek egébe, a mennyországába ment át, ahol Atyja dicsőségében uralkodik. Ő még mindig megindul a mi gyengeségeinkon (együttérez velünk). Bár maga mögött hagyott minden fájdalmat, szenvedést és gyengeséget, mégis teljes mértékben megőrzi azt az együttérzést, amelyet alázatos földi élete fejlesztett ki benne. • "Ez az ember közeli rokonunk", és a mostani helyzete vagy az állapota semmilyen értelemben nem változtatta meg a rokonságot, vagy az ezzel járó határtalan szeretetet. A mi Józsefünk, bár egész Egyiptom ura, mégis a testvérünk; és a királyi ruhák alatt a szeretet szíve dobog. Gondoljatok arra, hogy a mi főpapunk nem tette le azt a mellvértjét, amelyen a mi nevünk, mint ékesség szerepel, sem a "két arany foglalatba zárt ónixkövet", amelyet a vállán viselt, és amelybe ugyanilyen módon volt beleírva övéinek neve. A szívén és a vállán hordozza a mi magasztos Főpapunk az egész népét: a szíve is és a karja is értük van elkötelezve: a szeretete és a hatalma is az ő szolgálatukban áll. Urunk átlyukkasztott kezén, lábán és oldalán hordozza megváltottjainak emlékjegyét, amint írva van: "Markaimba metszettelek téged". Őbenne, aki a mennyekbe távozott, olyan igazán irgalmas Főpapunk van, mintha még mindig a függönynek ezen az oldalán lenne, és úgy szolgálna, mint megaláztatása napján.

*4.* Rakjátok össze ezeket a dolgokat, és olvassátok el őket *tapasztalatból*, minden hívő a maga számára. Van egy Főpapunk: most is van; és bár az égen túl van, a felfoghatatlan dicsőségében, mégis a miénk, teljes gyöngédséggel gyakorolja velünk szemben kegyelmét és hatalmát.

*5.* Figyeljük meg itt, hogy az apostol szívesen elidőzik főpapunk fenségén és dicsőségén. Mit mond? "Mivelhogy tehát ***nagy* Főpapunk** van", mintha Áron és minden fia hozzá képest kis személyiségek lennének. Jézusban, Isten Fiában "nagy Főpapunk van". Az Istentől elhívott papok hosszú sora, akiket arra hívott el, hogy a földi szent helyen álljanak előtte, már mind eltávoztak; de nekünk "egy nagy Főpapunk van", mivel ő soha nem hal meg. Ezek az emberek mind hibákkal teljesek voltak; de nekünk "egy nagy főpapunk" van, aki teljesen tökéletes. Ezek az emberek csak alázatosan ábrázolták Őt, ahogyan egy harmatcseppben visszatükröződik a nap; de Ő az igazi Főpap Isten és ember között, és ezért a "*nagy"* jelző csak az Ő neve elé kerül, mivel más elé nem kerülhetett.

*6.* Ő "a nagy főpap", mert nem egy anyagi fátyolon belül, egy függönyökkel lezárt belső szentélybe ment be, hanem a mennyekbe, ahol Isten lakik. Az ő neve *Jézus*. Ebben van az Ő emberi természete: egy asszonytól született, hogy megmentse népét a bűneiktől. De olvassuk tovább: "Jézus, *az Isten Fia*". Itt van az ő Istensége (isteni természete). Ő az Atya Egyszülöttje: Isteni mivoltában éppoly dicsőséges, mint amilyen kegyelmes emberi mivoltában.

*7.* Pál szívesen elidőzik a dicsőség ezen pontjain. De amikor ezt megteszi, úgy tűnik, eszébe jut, hogy főpapunk nagyságát tekintve néhány szegény, reszkető bűnös talán fél közeledni hozzá; és az apostol célja, vágya mindig az, hogy a lelkeket Jézushoz vonzza. Ezért visszatér Urunk gyengédségére. Bármennyire is nagy, a mi Főpapunk, nem olyan, aki "ne indulna meg a mi gyengeségeink láttán". Elcsitítja azt a félelmet, amely a remegő szívekben természetes módon felmerülhet. • Ma reggel, mivel a szokásosnál jobban körülvesznek engem is a gyengeségek, gyenge és szenvedő prédikátorként arról a Főpapról szeretnék beszélni, aki tele van könyörületességgel; és az a vágyam, hogy bárki, aki lélekben elesett, gyönge, csüggedt, sőt az útszélére került, bátorságot merítsen, hogy az Úr Jézushoz közeledjen. Senki ne féljen attól, aki a szelídség és a könyörület megtestesítője. Bár tudatában vagytok a saját gyengeségeteknek, bátran fordulhattok hozzá, aki nem töri össze a megtört nádszálat, és nem oltja ki a füstölgő mécset. Olyan gyengéden akarok beszélni, hogy még a kétségbeesettek is felnézhessenek, és bátorkodjanak vonzódni szeretett Mesterünk felé, akit oly kegyesen átérzi a mi gyengeségeinket.

**I.**

*8.* Azzalfogom tehát prédikációmat kezdeni, hogy áldott Urunkról azt mondom: **Ő nagyon gyengéd hivatalba (tisztségbe) lépett**. Ha a főpapi tisztség korábban teljes mértékben betöltetett volna, úgy, ahogyan kellett volna, akkor az az egyik leggyengédebb segítő tisztség lett volna, amit csak valaha kigondoltak. Egy király nagy segítséget nyújthat a boldogtalanoknak; másrészt viszont rettegést jelent a gonosztevők számára: a főpap a legmagasabb értelemben "az emberekért van rendelve", és ő a legnyomorultabbak barátja és segítője.

*9.* Először is azért volt rendelve, hogy ***a főpap által Isten kapcsolatba lépjen az emberekkel*.** Ehhez nagy gyengédséggel rendelkező személyre van szükség. Egy olyan elmének, amely képes meghallgatni Istent, és bizonyos mértékig megérti, amit tanít, nagyon gyengédnek kell lennie, annyira, hogy a magasztos értelmet az emberi alantas nyelven értelmezze. Ha az ember a végtelenségek arányából lejön a halandó emberek tudatlanságába és szűk képességeibe, bizonyára gyengédnek kell lennie, mint az anyának a gyermekei iránt. • A nagy filozófusok nem mindig voltak nagy tanítók: éppen mélységük akadályozta meg őket abban, hogy nagy gondolataikat a köznapi elme szintjére (nyelvére) fordítsák. Könnyen megtörténhet, (meglehet), hogy az ember olyan sokat tud, hogy az ismeretek eltömődnek, és nem marad lehetséges kapu a gondolatok ilyen sokaságának rendezett úton kifelé vezetésére. A nagy tudás mellé nagy türelem szükségeltetik, ha valaki oktatni akarja a tudatlanokat. A bölcsesség nagy kenyereit meg kell törni, és a gyermekek számára tejes tálba kell morzsolni. Milyen kevesen emlékeznek a szavakra: "Először a gyermekek lakjanak jól!". • Nos, a főpapnak olyan embernek kellett lennie, aki tudott Istennel beszélgetni, képes volt meghallgatni, átvenni a szent orákulumot (kijelentést); és aztán kötelessége volt, hogy kijöjjön a puszták vagy a tanyák egyszerű embereihez, és elmondja nekik, amit titokban hallott a végtelen Istentől. Közvetítenie kellett, és hagynia kellett, hogy az ő szája Isten szája legyen az emberekhez - mert "a pap ajkai őrzik a tudományt, s az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő ". Amit az Úrtól felfogott, azt úgy kellett megfogalmaznia, hogy a nép felfoghassa, és aszerint cselekedhessen. • Ezt tette a mi Urunk, a leggyengédebb módon. Kinyilatkoztatta az Atyát. Az Isten dolgait, amelyeket Ő ismer, Szentlelke által ismerti meg velünk, ahogyan mi képesek vagyunk elviselni azokat. • Nekünk tőle kell tanulnunk. Egyesek azt mondják, hogy a természettől a természet Istenéhez akarnak feljutni; ilyesmit nem tudnak megtenni (nem vállalkozhatnak rá) - a lépcsőfokok túlságosan meredekek az ő gyenge mászásukhoz (haladásukhoz); beleesnek az abszurditás valami olyan szakadékába, mint az evolúció, és nem jutnak közel Istenhez. • Viszont Jézus Krisztustól nem kell Istenig menni (azon töprengeni, hogy miként jussunk el általa Istenhez), mert Ő maga Isten. "Benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És ti teljesek vagytok benne." • Jöjjetek tehát, és tanuljatok a nagy Főpaptól. Maga a hivatala könyörületes, és igazán könnyen tanulhattok tőle mindent Istenről, mert ő szelíd és alázatos szívű, és nem tartja fáradságnak, hogy megtanítsa nektek az isteni igazság ábécéjét.

*10.* De a főpap a másik oldalt is magára vállalta: ***az emberektől Isten felé (emberek érdekében Istennel) kellett kommunikálnia*.** Itt is szüksége volt a leggyengédebb lélkületre, hogy ez irányítsa képességeit és mozgassa (indítsa) érzelmeit. Le kellett ülnie, és meg kellett hallgatnia a gondterhelt anyák minden reszkető kérését, akik Izrael legtávolabbi végéből érkeztek megterhelve otthoni bánataikkal; meg kellett hallgatnia az elnyomottak minden panaszát, a nyomorgók jajszavát, a szegények megpróbáltatásait, a zavartak tanácstalanságát; és aztán, mint Isten embere, arra volt rendelve, hogy mindezeket imában vigye a Magasságos elé, és jobb nyelven előadja a megtört szívűek kéréseit. Micsoda gyengéd hivatal! Milyen kevesen tudnák ezt betölteni! • Úgy tűnik, még néhány jó szándékú lelkész sem képes beleélni magát a kereső bűnös küzdelmeibe, vagy a megkísértett lélek konfliktusaiba. Akik azért mennek hozzájuk, hogy élvezzék közbenjárásukat, csalódnak. A mi Főpapunk azonban teljesen együttérez a gyászolókkal, és beleéli magát az esetükbe, ahogyan egy jó orvos megérti betegei tüneteit. Amikor elmondjuk Urunknak belső gyászunk történetét, Ő jobban megérti azt, mint mi. Helyesen kiolvassa esetünket, majd bölcsen a Magasságbeli Felség elé tárja azt, áldozatára hivatkozva esedezik, hogy az Úr kegyelmesen bánjon velünk. • Szeretteim, ezt teszi Jézus Krisztus mindazokért, akik Istennel akarnak beszélni. Ő a "Tolmács, egy az ezer közül", aki által sóhajaink eljuthatnak a mennybe. Ha szeretnéd közölni szükségedet a nagy Atyával, aki képes segíteni a szükség idején, itt van a föld és a menny között kapcsolatotteremtő Követ, aki képviselheti lelked ügyét annál a trónnál, ahonnan mindig jön a segítség. Hát nem nagy kedvesség és kegyelem-e a mi Urunk részéről, hogy ilyen gyengéd hivatalt vállal azokért, akiknek erre oly nagy szükségük van, és akiknek nincs más útjuk a kegyelem Istenéhez?

*11.* De ha jól értem a főpapi tisztséget, akkor sok olyan dolgot kellett elvégeznie, amelyek mind ebbe az általános leírásba tartoznak, de amelyek talán nem is tűnnének fel, ha nem neveznénk meg szó szerint őket. A főpap volt az, akinek a ***bűnnel és az ítélettel* kellett *foglalkoznia a népért***. A Mózes 2. könyvben olvassuk: "Áron viselje szívén Izrael fiainak ítéletét az Úr előtt szüntelenül". (2Móz 28,29) Ennek következtében arra volt hivatott, hogy *meghallgassa a bűnvallomásokat és a bocsánatért való könyörgéseket*. Sokan eljöttek hozzá, és elismerték ismert vétkeiket, vagy *segítséget kértek a tudatlanságból elkövetett bűnök felismeréséhez*. Isten képviselőjeként *megítélte azoknak a tévedéseit, akik azért jöttek, hogy áldozatot mutassanak* be bűneikért, és *segített nekik, hogy helyesen járjanak el Isten dolgaiban*. E tisztség betöltéséhez nagy gyengédségre volt szükség. • Egyetlen egyszerű ember sem alkalmas arra, hogy általában mindenféle ember gyónását meghallgassa, és bizonyára nem is szabad erre törekednie. Az az ember azonban, akit Isten arra hív, hogy legeltesse nyáját, időnként kénytelen belemerülni embertársai lelki konfliktusaiba, és meghallgatni vándorlásuk (tévelygésük) gyászos történetét; és ehhez nagy gyengédségre van szüksége. • Van Főpapunk, akinek a fülébe félelem nélkül önthetjük bűnbánatunk, megtérő szívünk minden vallomását. Menjetek és tegyétek ezt. Csodálatos vigasztalás az elmének, ha mindent elmondhatunk Jézusnak. Azok az emberek, akiknek a lelkiismeretük szívüket szaggatja és darabokra tépi őket, tökéletes megnyugvást találnak, ha lelküket teljesen kiöntik az Úr Jézus előtt. Irgalmas Főpapunk sohasem tesz kemény megállapítást, nem tesz fel vádló kérdést, és nem mond ki megsemmisítő ítéletet. Csak menjetek hozzá, mert nincs hozzá hasonló. Olyan közel fog jönni hozzád, hogy lelked minden terhét a lábai előtt leteheted.

*12.* Kétségtelen, hogy a főpaphoz folyamodtak azért is, **hogy *vigasztalja a szomorút***. Nagy megkönnyebbülés lehetett a szomorú lelkületűek számára, hogy az Úr szentélyébe mehettek, és leülhettek Isten emberének lábaihoz, aki emlékeztethette a sújtottat Isten ígéreteire, melyeket az ilyen bánat orvoslására tett. Már a történet elmondása is hasznos volt. A gyászolók gyakran több vigaszt kapnak a bánatuk elmondásából, mint azoknak a megjegyzéseiből, akik előtt feltárják magukat. Menj Jézushoz, kedves barátom, ha most éles bánat marja a szívedet. Ha olyan bajról van szó, amelyet nem tudtál elmondani apádnak vagy férjednek, menj vele Jézushoz. • Az a szent asszony, Anna, amikor az Úr házának udvarában ült, eleinte nagyon keveset kapott Élitől: elmondta az Úrnak a titkát, és az idős pap azt hitte, hogy részeg, mert ajkai csak mozogtak, és nem beszélt hangosan. Durván megdorgálta őt. De amikor megmagyarázta magát, akkor a főpap azt mondta neki, hogy menjen el nyugodtan, mert imája teljesülni fog számára; és nem volt többé szomorú. • Jézus nem fog félreérteni téged, kedves barátom, még akkor sem, ha olyan vagy, mint aki részeg a bánattól. Menj be a szobádba teljesen egyedül, mondd el Jézusnak a bajodat, és Ő a maga könyörületességének és bölcsességének teljességében fog válaszolni rá. Rajta keresztül eljön hozzád a Vigasztaló, és bánatod örömre változik. • Próbáld ki! Ma reggel nem tudok nektek szavak erejével prédikálni; de szavakra nincs is szükség, ha komolyan veszitek és próbára teszitek mindazt, amit a gyengédszívű Megváltóról mondok nektek. Siessetek, hogy Rabsaké levelét letegyétek Uratok elé. Öntsétek ki előtte az ürmöt és az epét: Ő ismeri minden keserűségüket, és biztosan elnyeli őket a győzelem. Ez az Ő hivatalának célja, és nem fog benne kudarcot vallani.

*13.* A főpap továbbá **meghallgatta a *nép kívánságát és óhajait***. Amikor Izraelben az embereknek valamilyen nagy vágyuk, valami mély, belső óhajuk volt, nemcsak négyszemközt imádkoztak, hanem felmentek a templomba, hogy a főpaphoz forduljanak, hogy az Úr elé terjesszék kéréseiket. • Anna csak akkor mondta el Elinek, mi volt a szíve vágya, miután az Úr azt megadta, s békességes választ kapott; mert nem tudta volna összeszedni a bátorságát, hogy ilyen különleges vágyáról beszéljen egy olyan embernek, aki olyan keményen elítélte őt. Nyilvánvalóan azért ment Silóba, hogy kérést bocsásson fel egy gyermekért, mivel férje másik felesége kegyetlenül bánt vele meddősége miatt. Majd elmondta Élinek, hogy az Úr meghallgatta őt, és konzultált vele, fiának az Úrnak szenteléséről. • Barátom, lehet, hogy valami nagyon különleges, rejtett vágyad van lelki dolgokkal kapcsolatban, amit csak Isten és a saját lelked ismerhet; de ne félj megemlíteni azt gyengéd Főpapodnak, aki tudni fogja, mit akarsz, és kegyesen fog veled bánni.

*14. A* főpap feladata volt*,* ***hogy tanítsa és megdorgálja a népet***. Tanítani kellemes dolog, de megdorgálni nehéz. Csak a gyengéd lélek tud bölcsen dorgálást mondani. Izrael főpapjának szelídnek kellett lennie, mint Mózesnek, amikor megdorgálta a tévelygőket. • A mi Urunk Jézus Krisztus a szeretet hangján mondja el nekünk a hibáinkat. Az Ő dorgálásai soha nem törik meg a szívet. Soha nem keserűséggel dorgál, bár hűséggel teszi ezt. Ó, Krisztus gyengédsége! Mélyen átérzem témámat, de nem tudom úgy elmondani, ahogyan szeretném. Ő a legkegyelmesebb volt, amikor helyreigazított engem. Tudom, hogy az Ő szava igaz: "Akiket szeretek, azokat megdorgálom és megfenyítem". Jézustól bármit elvehetünk: az Ő keze a keserűt is édessé teszi. • Vannak emberek, akiket a sebesülésed órájában elkerülnél, még akkor is, ha azt hiszed, hogy mindent megtennének, hogy segítsenek rajtad; mert nem érzed, hogy igazán feltárhatnád előttük a szívedet, és nem érzed magad boldognak, hogy kötelességgel tartozol nekik. Kedvességük kemény és hideg; tanácsuk nélkülözi a társas érzés édesítő erejét. Élesek, mint a kard, és ugyanolyan vágóak. Lehet, hogy olyannyira fölöttünk állnak, hogy nem tudunk felérni hozzájuk, és nem várhatjuk el tőlük, hogy leérjenek hozzánk. • De vannak más emberek, áldottak a társaik között, akik olyanok, mint a hajók kikötői: örömmel vetsz horgonyt a védelmük alatt. Úgy érzed: "Ennek az embernek bármit el tudnék mondani. Tudom, hogy türelmes lenne velem, és sajnálna engem, és a szíve felém hajlana." • Nos, szeretteim, gyakran fogtok csalódni, ha egy férfit vagy nőt választotok ki bizalmasotoknak; de ha az Úr Jézushoz folyamodtok, akit Isten éppen erre a célra rendelt főpapnak, éppen olyan barátot találtok benne, amilyenre szükségetek van. Ő szereti a bajbajutottakat, mert "minden nyomorúságukban Ő is nyomorgott (szenvedett)". Nagyon vigyáz a gyenge elméjűekre (gyengékre) és a kicsinyekre; mert nincsen-e meg írva - "karjára gyűjti a bárányokat, és keblén hordozza őket, és gyengéden vezeti a kicsinyeket"? • Amikor a körülmények különösen megpróbáltatóak, Jézus különösen gyengéd. Amikor szomorúak vagyunk, Ő szelíd. Hallottad-e valaha is, hogy valamelyik gyermeke azt mondta volna az Uráról, hogy Ő kemény uralkodó? Mondta-e valaha a hitvese az Énekek Énekében, hogy Kedvesének durva a keze, vagy hideg a szíve? Ő tud feddeni (dorgálni, inteni), és meg is teszi, mert a szeretete bölcs; de nagyon könyörületes, és a szeretete nem ismer határt. Szíve gyengédségből van, és lelke megolvad a választottja iránti szeretettől. Imádjuk Főpapunkat, nemcsak érdemei nagyságáért, hanem irgalmasságának édességéért is!

*15.* Bárcsak megfelelően tudnék beszélni róla. De ennyit kell és akarok mondani: - Jöjjetek hozzá, és nyugodjatok meg benne, mert Ő hív titeket. Ő minden időben és minden helyen közel van, és hozzá jöhetsz, miközben a padban ülsz, vagy amikor az út mentén sétálsz. Jöjjetek, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve, hogy terheiteket az Ő lábaihoz rakjátok le. Jöjjetek, ti, akiknek a lelke a bűn érzése alatt elalél bennetek, jöjjetek hozzá, aki mint a ti nagy Főpapotok, bűntől szabadító áldozatot mutatott be. Ő az irgalmasság házának ajtajában ül: várja, hogy kegyelmes lehessen. Ez tehát az első pontom.

**II.**

*16.* Másodszor, ahogyan a mi Urunk Jézusnak gyengéd *hivatala* van, úgyanúgy **gyengéd érzése** is. "Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon".

*17.* Figyeljük meg, hogy nem azt halljuk, hogy "*megérinti”* őt valamennyire, hanem azt, hogy „*megindul rajta”.*  Sok embert megérinthet egy másik ember bánata, de *őt* nem *indítja* meg az a bánat. Van benne érzés, de nincs igazi együttérzés. Sajnálja a szomorút, de nem bánkódik vele együtt. • Hány gazdag sajnálja a szegényeket; de ők maguk sohasem voltak szegények, így *a* szegénység fájdalma bár megérintheti őket, de nem érinti meg őket *az* együttérzés. A mi Urunkat megérinti ami gyöngeségeink (gyarlóságaink) átérzése. Egyszerre érintenek téged, és Őt is érintik. Szívemet fájdalom járja át: ezt a fájdalmat az én Uram is érzi. Szomorúság kavarta fel lelkem vizét, és a nagy Főpap lelke ezzel összhangban mozdult meg. Azt mondják, de nem tudom, hogy igaz-e, hogy amikor egy hárfa húrjait megérintik, ha van egy másik hárfa a szobában, az lágyan, ugyanúgy válaszol, bár nem érinti meg egyetlen kéz sem; bizonyára így van ez a hívő ember és az ő Ura esetében is. Érintsd meg bármelyik tagját, és megérinted a lelki test Fejét is. Jelenlegi bajotok a Szerelmetes szívén van.  
  
*Ő a maga mértékében újból érzi  
mindazt, ami az egyes tagokat éri.*

Nem csak az igaz, hogy *ismeri* a mi gyengéinket *(tudomása van róluk)*, hiszen az Úr azt mondta: "ismerem az ő fájdalmaikat"; hanem "megérintették őt a mi gyarlóságaink, és megindul rajtuk". Tartsd erősen ezt a gondolatot! Nagy dolog, hogy Istenünk észreveszi népe megpróbáltatásait, hogy leereszkedő mindentudása mindennapi nyomorúságukkal foglalkozik; de ez az ige tovább megy: együtt érez népével: "meghatódik gyöngeségeink *érzésétől*". Az érzés érzéke intenzívebb, élénkebb és élesebb, mint a látás érzéke. Egy dolog a fájdalmat látni, de más dolog, együttérezni a szenvedőkkel. Őrizd meg Urad együttérzésének ezt a szemléletét, mert nagy támasz lehet a gyötrelem órájában, és nagyszerű helyreállító erővel bír a gyengeség napján.

*18.* Figyeljük meg újra: "***Gyengeségeink*** érzése". Kinek a gyengeségei? A "mi gyengeségeink!" Hát nem a tiédet és az enyémet jelenti? Jézust megérinti a ti és az én gyengeségeim tudata. Te, tiszteletreméltó testvérem, és te, fiatalabb nővérem; te, aki frissen készült sírtól jöttél ide, és te, aki hamarosan visszatérsz egy betegágyhoz, hogy hamarosan eleszítsd a legkedvesebbedet; te, akit rágalmaznak, és te, aki beteg vagy; te, aki alig tudod felemelni a fejed a szomorúságtól, és te, aki félelemtől meg vagy zavarodva, hallgasd ez igét: Őt "megindul a mi gyengeségeinken ". Nem tudom, ti hogyan érzitek, (hogy vagytok vele), de a szöveg nagyon közeli közösségbe vonz mindannyiótokhoz, akik hozzám hasonlóan gyengeségekben szenvedtek. Összefészkelődünk ebben a kis birtokos szóban, „a mi (gyengeségeink)”. Találkozunk a másik szóval, „a gyengeségekkel” a kórház termeiben. A legjobb az egészben az, hogy Jézus mindannyiunkkal ott találkozik, és megérintik Őt a mi gyengeségeink, nemcsak a neves hitszónokoké a szószékükön, és a nagy szenteké az imakamráikban, hanem a "mi" gyengeségeink is érdeklik és meghatják őt - még a miénk is, akik "kisebbek vagyunk minden szentek legkisebbikénél".

*19.* Jól figyeljük meg ezt a szót: "gyengeségek (gyarlóságok)" - "a mi *gyengeségeinket (gyarlóságainkat)* mélyen átérzi ". Ha csak a „bánat” szó állna itt, akkor is valami magasztos hangzás lenne benne; de ő lehajol a "gyöngeségekhez"( gyarlóságokhoz). Nemcsak a vértanúk hősies kitartása hatja meg, hanem együtt érez azokkal is közületek, akik nem hősök, hanem csak könyörögni tudnak, - "a lélek ugyan készséges, de a test gyenge". Miközben ti háromszor könyörögtök az Úrhoz, hogy vegye el a testetekben lévő tövist, Ő együtt érez veletek. Nemde vigasztaló, hogy nem azt mondja: "türelmünk, önmegtagadásunk, vitézségünk érzésétől hatódik meg", hanem "gyöngeségeink (gyarlóságainkkal) együttérez"; vagyis gyengeségünkkel, kicsinységünkkel, azokkal a pontokkal, amelyekben nem vagyunk erősek és nem vagyunk boldogok. Fájdalmunk, levertségünk, reszketésünk, érzékeny pontjaink; ezek megérintik őt, bár nem esik bele a bűnbe, amely túl gyakran származik belőlük. Tartsd hát szilárdan ezt az igazságot, mert egy másik napon nagyban hozzájárulhat a vigasztalásodhoz. Jézust nem az erőd, hanem a gyengeséged átérzése érinti meg. Itt lenn, szegény, erőtlen semmik megérintik a magasban lévő nagy Főpapjuk szívét, aki dicsőséggel és tisztességgel van megkoronázva. Ahogyan az anya együtt érez csecsemője gyengeségével, úgy érez Jézus együtt a legszegényebb, legszomorúbb és leggyengébb kiválasztottjaival.

*20.* **Hogyan történik ez,** testvéreim? Gondolkodjunk el rajta egy kicsit! ***Urunknak gyengéd természete van***. Vannak emberek, akik nem együttérzőek, és soha nem is lesznek azok; a lelkük nem nagylelkű. Mindannyian agyagból vagyunk; de némelyik agyag keményebb és szemcsésebb, mint a másik; és ez a szemcse egyes esetekben nagyon kemény. Vannak emberek, akiknek nincs több érzésük a gránitnál. Azt fogják mondani a mai gyűjtésről: "Nem adok semmit a kórházaknak. Hadd gondoskodjanak az emberek magukról. Ha takarékosabbak lennének, úgy lenne egy kis félretett pénzük esős napokra, és nem lenne szükségük arra, hogy a kórház gondoskodjék róluk". Ez az úriember vagonszámra tud szállítani ugyanilyen kemény anyagot. Ismerlek, barátom, én régóta ismerlek téged. Azt akartam mondani, hogy "szívesen részt vennék a temetéseden"; de nem mondom ki, nehogy úgy tűnjön, hogy megkeményedem irántad; és különben is, olyan sokan vannak a fajtádból, hogy eggyel több vagy kevesebb nem sokat számítana. Ismeritek azokat az embereket, akik mindig a jótékonyság ellen nyafognak, és egy shillingnyi okot találnak arra, hogy miért ne adjanak egy fillért sem. Az ilyen emberek nem szívesen fognak bedobni valami is a perselybe: de mivel a doboz körbejárja őket, talán azért tesznek valamit bele, mert félnek attól, hogy keményszívüségük kitudódik. Jézus, a mi Urunk, természeténél fogva gyengéd. A mennyei boldogság közepette előre látta a földi nyomorúságot, és elhatározta, hogy elhagyja a dicsőségét, hogy idejöjjön, hogy megmentse az embert. Veleszületett gyengédsége vitte őt a trónról a jászolba, a jászolból a keresztre.

*21.* Urunk nem csak természeténél fogva gyengéd, de ***gyorsan megérti az emberek gyengeségeit***. Az értelem hiánya gyakran megakadályozza az embereket abban, hogy érzékenyek és együttérzőek legyenek. Ha még soha nem szenvedtél betegségben, akkor egy kis képzelőerőre van szükséged ahhoz, hogy átéld azt, hogy aztán megérintsen az együttérzés. Észrevettem egy nagyon ügyes beszédet, amelyet Hutchinson úr tartott múlt pénteken a főpolgármester előtt, és amelyben azt tanácsolja annak, aki az együttérzés hiányában szenved, hogy egy hétig szokásos városi hivatását végezze így: fekete szemfedővel az egyik szemén, vagy fából készült lábat viselve. "Ha ez nem hat a dologban - mondja -, válasszon ki egy szabadnapot vidéken, ragyogó tavasszal, és huszonnégy órán át elszántan tartson egy kötést mindkét szemére szorosan ráhelyezve. Nos, a segélyszervezetének jövője, attól tartok, ebben az irányban szinte reménytelen, ha másnap reggel nem érez hajlandóságot arra, hogy bőkezű adományt küldjön valamelyik kórháznak, amelynek küldetése a vakság megelőzése". Nincs kétségem afelől, hogy a megátalkodottak annál jobbak lehetnek, minél több ilyen kísérletet tesznek a társas érzés elnyerésére. Ugyanez az orvos úgy gondolja, hogy egy napra egy gurtni vagy egy gerinckészülék viselése segíthet a gyengédség felé. Nem fogom sürgetni ezeket a gyógyítási módokat; de az elv jó, és más módon is ki lehetne próbálni. Tegyük fel, hogy a község földesura, aki tíz vagy tizenkét shillinget bőséges bérnek tart egy hétre, azt mondja az asszonyának: "Mindig azt mondtuk, hogy a mezőgazdasági munkásainknak elég pénzük van a megélhetéshez; próbáljuk ki a bérüket. Egy hétre elhagyjuk ezt a házat, és elfoglaljuk a falu egyik régi házikóját; és mindannyian abból a bérből élünk, amit az embereinknek fizetünk". Micsoda remek iskolája a szociális gazdaságnak! Milyen jól megismernék egyesek az ezüstpénzünk értékét, sőt a rézpénz értékét is! Csak azt szeretnénk, ha a parlamenti képviselőknek egy hétnél hosszabb ilyen tapasztalatot szereznének, nehogy a nagy lakmározásról a böjtre való átállás csak kellemesen hasson rájuk. Mondjuk hat hónapot a tisztelt képviselő úrnak! Ez talán elősegítené a szimpátiát. A mi áldott Urunknak valódi tapasztalata volt; és emellett az a képessége, hogy képes volt a szenvedők helyébe képzelni (élni) magát, és így "megismerte a bánatot (fájdalmat)". Éles felfogóképességével, mint főpap, felismerte népe fájdalmát.

*22.* Túl sok ember ***annyira belefeledkezik a saját bánatába***, hogy alelkében nincs helye az együttérzésnek. Nem ismered őket? Az első dolog, amikor reggel felkelnek, az elmúlt éjszaka borzalmas története. Ó, kedves!, és még meg el sem fogyasztották a kiadós reggelit, mielőtt a szokásos (vagy képzelt) fájdalom, amiért folyton panaszkodnak, valahol ismét eluralkodik rajtuk. Az egész háztartás különös gondoskodását és szánalmát kell élvezniük. Egész nap az az egyetlen nagy dolguk, hogy mindenki tudatában legyen annak, hogy a nagy szenvedő, lám, mennyit szenved. Ennek a személynek szabadalmaztatott joga, hogy monopolizálja az összes együttérzést, amit a piac nyújtani tud, és akkor a többi szenvedőre nem marad már semmi együttérzése sem. Ha nagyon el vagy foglalva önmagaddal, akkor nincs elég belőled ahhoz, hogy átfuss bárki máshoz. •Mennyire különbözik ez a mi Urunktól, aki soha nem kiáltotta: "Könyörüljetek rajtam! Könyörüljetek rajtam, ó, barátaim!" Őt úgy írják le, hogy "elviselte a keresztet, megvetve a szégyent". Olyan erős volt a szeretetben, hogy bár másokat megmentett, önmagát nem tudta megmenteni; bár segített a szenvedőknek, senki sem segített rajta.

*23.* ***A saját dicsőségükbe burkolózó emberek nem szimpatikusak***. Nem szép dolog-e az életet a saját nagyszerűségünk szemlélésével tölteni? Akik a saját nagyságukon ámulnak, nem tudnak a szenvedőkre gondolni. "Nem - mondja az ilyen ember -, a tömegeknek engedelmeskedniük kell a kereslet és kínálat törvényeinek, és boldogulniuk kell, ahogy csak tudnak. Tegyék azt, amit én tettem. Én is lehetnék olyan szegény, mint ők, ha olyan kevés ambíciót és vállalkozó kedvet mutattam volna, mint ők". • Az úriember nagy léptékben beszél, és nincs együttérzése a hétköznapi élet apró gondjai iránt. Az ő együttérzésére otthon van szükség; és az ő jótékonysága ott kezdődik, és annyira megelégszik a kezdetével, hogy soha nem megy tovább. • A mi Urunk mindezzel szemben az ellenkező póluson áll. Ő soha nem dicsőítette magát: "magát megüresítette, és szolgai alakot vett magára"; ezzel megmutatva szívének gyengédségét.

*24.* Hadd mondjam el még azt, hogy ***Urunk minden erőltetett erőfeszítés nélkül gyengéd*** hozzánk; nemcsak az általam említett okok miatt, hanem azért is, mert a ***magáévá tette ügyünket***. Mi a barátai vagyunk; és egy *barát* nem viselkedne gyengéden egy barátjával szemben? Mi ennél is többek vagyunk, mi vagyunk a *felesége*; és egy férjnek nem kell-e gyengédnek lennie a házastársával szemben? Ennél is több, "az ő *testének*, húsának és csontjainak tagjai vagyunk"; és a fejnek nem kell-e éreznie a tagok minden fájdalmát? Ennek így kell lennie. Jézus annyira azonosult saját megváltottaival, hogy örökké élő, szerető, tartós együttérzésben kell lennie velük.

**III.**

*25.* Harmadszor, nagyon röviden meg kell jegyeznem, hogy **URUNK GYÖNGÉDSÉGRE LETT KIKÉPEZVE (MEGTANULTA)**. Hallgassuk meg, mit mond erről. Ő "mindenben megkísértetett, mint mi, de bűn nélkül".

*26.* Szeretteim, ***a mi Urunk is megpróbáltatott, mint mi***; ez a szakasz egyik jelentése. • Ami a mindenféle ***testi***betegségeket illeti, mindezeknek alá volt vetve. Éhezett, fáradt volt, elgyengült, nem volt hová lehajtania a fejét, minden olyan dologban próbára lett téve, aminek a szegénység kiteszi áldozatait. "Ő magára vette a mi gyengeségeinket, és viselte a mi betegségeinket". Még a halálos verítékig és a "Szomjazom!" kiáltásig is. Jézus végigjárta a mi fájdalmunk és gyászunk útját. Egyetlen lépést sem kímélt meg tőle.

*27.* Urunkat ***mentálisan***is próbára tették. Nem volt még olyan nagy szellemi teher, sem megdöbbentőbb meglepetés, sem az árulásnak nagyobb sebe, sem a hálátlanságnak élesebb szúrása amiből Ő ne vette volna ki részét. A gyötrelem tegzének legélesebb nyilait lőtték ki az ő drága szívére. "Ó - mondja az ember -, nem hiszem, hogy bárkit is úgy próbára tett volna a kegyetlen szeretetlenség, mint engem". Ne mondd ezt, mert Jézust mindenki elhagyta, és elárulta a barátja, akiben bízott.

*28.* Ami a ***lelki***nyomorúságot illeti, Urunk ott is járt. Ahová bármelyik bűntelen láb eljuthat, oda Ő is eljutott. A mélység hallotta Őt kiáltani: "Én Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?". Minden szempontból megpróbáltatott fentről és lentről, kívülről és belülről: együtt tud tehát érezni a nyomorúság minden formájával.

*29.* „Mint mi”. **Kikre vonatkozik a "mi"?** Ez megint olyan, mint a "mienk": téged és engem jelent. Jézus Krisztus a miénkhez hasonló képzésen ment keresztül. Az életfegyelem minden gyermek számára nagyjából ugyanaz. Az elsőszülöttet ugyanúgy próbára teszik, mint a többi családtagot.

*30. A* szöveg azonban azt mondja, hogy **"*megkísértetett***", és ez sötétebb jelentéssel bír, mint a "próbára tétetett". Urunk soha nem eshetett kísértés áldozatául, de egész életén keresztül annak tárgya volt. Soha nem lehetett annyira megkísértve, hogy egy kísértés bűne bepiszkíthassa a lelkét. Távolról sem. Mégis emlékezzünk arra, hogy a pusztában a *hitetlenség* kísértésébe esett. A Gonosz azt mondta: "Ha te vagy az Isten Fia". A legtöbben tudjuk, hogyan tudja ezt tenni, amikor a "ha" szócskánt sziszegi a fülünkbe. "Ha te vagy az Isten Fia." Urunkra ez a "ha" fájdalmasan, de ártalmatlanul esett. •Ekkor jött a kísértés, hogy *önző cselekedetekkel* segítsen magán és megelőzze Isten gondviselését: "Parancsold meg, hogy ezek a kövek kenyérré legyenek". Nekünk is sugallták ezt az elhamarkodott cselekedetet. A kísértő azt mondta: "Egy rossz cselekedettel ki tudsz jutni a nehézségeidből - tedd meg. Nem is olyan nagyon rossz dolog; sőt, kérdéses, hogy az adott körülmények között nem lenne-e talán indokolt. Hiába vársz az Úrra; nyújtsd ki a saját kezed, és gondoskodj magadról. Az Istenbe vetett hit útja lassú, és neked sürgősen szükséged van a segítségre". A mi Urunk eljutott épp eddig. Amikor nincs kenyér a házban, egy nagy kísértés hátteréül szolgál, - emlékezzünk arra, hogy Urunk ennek a kísértésnek az párját élte át.

*31.* Ezután az Úr Jézus az *elbizakodottság* kísértését is megtapasztalta. A templom csúcsára helyezve egy hangot hallott, amely ezt mondta: "Ha te vagy az Isten Fia, vesd le magad innen, mert meg van írva: 'Az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged'. "• Kísért-e téged is hasonló sugallat, hogy felfuvalkodj? Azt sugallja-e valami, hogy hagyd el a régi állásodat, és próbáld ki az új fogalmakat, vagy azt, hogy spekulálj az üzleti életben, vagy azt, hogy azt valld, hogy érted, amit Isten soha nem tanított neked? Álljatok ellen komolyan. Ó, kedves barátaim, a ti Uratok mindent tud erről, és mivel Ő megmenekült ettől a kísértéstől, nektek is így kell tennetek.

*32.* Aztán az ördög - hányszor csodálkoztam már rajta! - merte azt mondani Krisztusnak: "Mindezt neked adom, ha leborulsz és imádsz engem". Képzeljétek el az angyalok Urát, akinek homlokán a mennyek minden királyi fénye ragyog, és a fekete ördög azt merte mondani: "Borulj le és imádj *engem*". •Lehet, hogy hasonló kísértés ér téged is: élj az aranyért, élj a hírnévért, élj az élvezetekért: valamilyen formában imádd az ördögöt, és mondj le az Istenbe vetett hitről. "Imádjatok engem" - mondja a gonoszság fejedelme: "Fogadjátok el az új tanokat, gyakoroljátok az aktuális világiasságokat, hagyjátok el Isten Igéjét a filozófusok bölcsességéért": • Valami ilyen, vagy hasonló formában fog eljönni a kísértés; de még ha az ördög be is teljesítené ígéretét, és az egész világ végül a miénk lenne is, kötelesek vagyunk mindhalálig ellenállni. •És erre bátorít bennünket az a tény, hogy azon a régi földön vagyunk, ahol Megváltónk harcolt és győzött. Ő át tudja érezni azt a szorongást, amelyet ez a kísértés okoz nektek; mert Ő is érezte ugyanezt. Az Úr Jézus mennyire elborzadva hátrálhatott vissza az ördög sugallataitól! Egy pillanatig sem foglalkozott velük; de pusztán az, hogy e kísértések áthaladtak fülének dobhártyáján és elméjének felfogásán, a legélesebb sebet okozhatta neki; mert mérhetetlen gyűlölettel gyűlölte a bűnt.

*33.* Szeretteim, a mi Urunk annyi kísértést elszenvedett, hogy ma reggel gyengéd lesz hozzátok, "együttérez gyarlóságaitokkal ", mert mindenben megkísértetett, ahogyan ti is. Még ha a kísértés úgy követ is benneteket, mint a kígyó, amely a lovak sarkába harap, a ti Uratok ismeri és megszabadít benneteket.

**IV.**

*34.* Boldog vagyok, hogy isteni segítséggel eljutottam az utolsó ponthoz. **URUNK GYENGÉD TÖKÉLETESSÉGGEL RENDELKEZIK.**

*35.* Ahogy olvastam a verset - "Mindenben megkísértetett, mint mi, *de bűn nélkül",* azt hiszem, mintha hallanám, hogy azt mondod: "De hát ebben van a dolog csípőssége. Ő bűn nélküli volt, s ezért nem tud velem együtt érezni a bűnben, és ez az én nagy bajom". Testvérem, azt kívánod, bárcsak a te Urad is olyan bűnös lett volna, mint te magad? Undorodj a gondolattól! Istenkáromlás lenne, ha tartalmát megértenéd és engednél neki. Azonnal átlátnád, hogy ilyesmit nem kívánhatsz. • De figyelj rám; **ne képzeld, hogy ha az Úr Jézus vétkezett volna, akkor gyengédebb lenne hozzád**; mert ***a bűn mindig megkeményítő természetű*.** *Ha Isten Krisztusa vétkezett volna, akkor elveszítette volna együttérző természetének tökéletességét.* A szív tökéletességére van szükség ahhoz, hogy félretegyük önmagunkat, és hogy megérintsenek mások gyengeségei.

*36.* Hallgassátok meg újra: nem gondoljátok, hogy **a *bűnben való együttérzés mérgező édesség lenne****?* Egy gyermek például rosszat tett, és az apja bölcsen megfenyítette; ismerek olyan eseteket, amikor egy ostoba anya együttérzett a vétkes gyermekkel. Ez szeretetteljesnek tűnhet, de gonoszul ártalmas a gyermekre nézve. Az ilyen magatartás arra késztetné a gyermeket, hogy szeresse azt a rosszat, amit gyűlölnie kellene. Nem érezted-e magadban, hogy hitetlen pillanatokban nagy baj lett volna, ha egy keresztyén testvér megsimogat hitetlenségedben; és hogy sokkal jobb lett volna, ha egy kemény, dorgáló szót hallasz? Nem szabadna együttérzést kívánnunk a rosszban. A bűnben való együttérzés összeesküvés a bűnben. Együttérzést kell mutatnunk a bűnösökkel, de nem a bűneikkel. Ha tehát azt álmodjátok, hogy a mi Urunk Jézus bármilyen kegyelmi erőt merített volna a velünk való együttérzésre abból, hogy Ő maga vétkezett, akkor nagyot tévedtek. Az ilyen együttérzés, ha lehetséges lett volna, a n-edik fokon káros lett volna számunkra. Mivel neki nem volt bűne, félelem nélkül ihatunk az Ő vigasztaló szavaiból. Az Ő olaja és bora nem fog rosszat hozni a sebeinkre. Szent tapasztalata megvigasztal minket, és nem sodor minket veszélybe. Áldott dolog egy bűnös számára, hogy egy olyan ember együttérzését élvezheti, aki soha nem vétkezett. Örüljetek, Isten népe, örüljetek ennek, hogy a Bűntelen tökéletesen együtt érez veletek gyengeségeitekben. Annál kegyesebben együtt érez, mert Ő bűntelen.

*37.* Befejezem immár, ezzel, hogy ez mondom - ha Urunk ilyen együttérző volt, ***legyünk mi is gyengédek embertársainkkal szemben.*** Ne fojtsuk el gyengédebb érzéseinket, hanem bátorítsuk őket. A szeretet a legfényesebb kegyelem (erény), és a legédesebben díszíti az evangéliumot. A szomorúak, a szenvedők, a rászorulók iránti szeretet bájos virág, amely a megújult szív kertjében nő. Ápold ezt a virágot! • Tegyétek szeretetetek gyakorlatiassá! Szeressétek a szegényeket, ne csak szavakban, hanem tényleges ajándékokban is! Szeressétek a betegeket, és segítsétek őket a gyógyuláshoz! • Ma nem tudom elképzelni, hogy úgy gondoljatok a londoni beteg szegényekre, hogy ne kívánnátok, bárcsak mindnyájukat el tudnátok szállásolni, mindnyájukat orvosi ügyességgel segíteni, majd egy kis időre vidékre, vagy a tengerpartra küldeni őket, hogy erőt gyűjtsenek. Fájdalmas tény, hogy nagy kórházainkban oly sok ágy üresen áll, miközben a betegek rászorulnak! A Szent Tamás Kórház egyik igazgatójaként időről időre láttam, hogy a mezőgazdasági válság és a bérleti díjak csökkenése miatt hogyan csökkent az alapítványok értéke. London bizonyára elég gazdag ahhoz, hogy a 100 000 font hiányt pótolja. Ehhez a gyűjtéseket legalább meg kell duplázni. Hagyjátok-e, hogy a szegények szűk szobáikban sínylődjenek? Elpusztuljanak a sebészeti ellátás és orvosi segítség hiányában? A gyengéd Jézus követőinek nevezitek magatokat? Reménykedtek abban, hogy az Ő könyörületessége által üdvözülhettek? Ezen a kórházvasárnapon arra kérem a gazdag keresztyéneket, hogy ne késlekedjenek tovább, hanem érezzék át azok szenvedését, akik egy testté lettek velük! Mindannyian tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Nem akarlak megsérteni benneteket azzal, hogy úgy könyörgök nektek, mintha nem akarnátok. Tudom, hogy buzgón adakoztok az Ő drága Nevéért, aki oly gyengéden együtt érez veletek, és oly kegyesen segít benneteket. - A gyűjtés azonnal történjék meg!

<https://answersingenesis.org/education/spurgeon-sermons/2148-tenderness-of-jesus/>

**MBE** **Délutáni istentisztelet:**

**2Kor 9,5-16 (6) –**

**Aki bőven vet, bőven is arat.**

[**2Kor 9:6-15**](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/6-15/s_1087006)

**Matthew Henry magyarázata**

Itt

* I**. Megfelelő utasításokat kapunk, melyeket be kell tartani a szeretet adományozásának helyes és elfogadható módjára vonatkozóan**; és nagyon fontos, hogy ne csak azt tegyük, amit megkövetelnek, hanem úgy tegyük, ahogyan meg van parancsolva. Ami pedig a helyes módot illeti, ahogyan az apostol azt szeretné, hogy a korintusiak adakozzanak, figyeljük meg,
  + **1. Bőkezűnek kell lennie**; erre utalt az [5. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/5/s_1087005)., hogy bőkezű hozzájárulást várt, bőkezűséget, nem pedig kapzsiságot; és megfontolásra ajánlja nekik, hogy azok az emberek, akik jó hozamot várnak az aratáskor, nem szoktak fukarkodni és takarékoskodni a vetésnél, mert a hozam általában arányos azzal, amit vetnek, [6. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/6/s_1087006)..
  + 2. **Szándékosan (megfontoltan) kell tennie *mindenkinek,***aszerint*, ahogyan a szívében eltervezi,* [7. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/7/s_1087007) A jótékonysági cselekedeteket, mint más jó cselekedeteket is, megfontoltan és tervszerűen kell végezni; míg egyesek csak véletlenül tesznek jót. Lehet, hogy elhamarkodottan, mások tolakodásának engedelmeskednek, minden jó szándék nélkül, és többet adnak, mint amennyit szándékukban állt, majd utólag megbánják azt. Vagy esetleg, ha mindent megfelelően átgondoltak volna, többet adtak volna. A saját és a megsegítendő személyek körülményeinek kellő átgondolása e kérdésben nagyon hasznos lesz ahhoz, hogy eligazodjunk, mennyire legyünk bőkezűek a jótékony célokra szánt adományainkban.
  + **3. Szabadon kell adnunk, bármit is adunk (kényszer nélkül)**, legyen az több vagy kevesebb: *Nem vonakodva, nem kényszerből,* hanem örömmel, [7. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/7/s_1087007). Az emberek néha csak azért adnak, hogy kielégítsék azoknak a tolakodását, akik kérik az adakozásukat, és amit adnak, azt bizonyos értelemben kipréselik vagy kényszerítik belőlük, és ez az akaratlanság elrontja mindazt, amit tesznek. Szabadabban (készségesebben) kellene adakoznunk, mint amennyit egyes rászorulók szerénysége megenged nekik, hogy kérjenek: nemcsak kenyeret kellene osztogatnunk, hanem lelkünket is ki kellene nyújtanunk az éhezőknek, [Ézs. 58:10](https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/58/10/s_737010). Bőkezűen, nyitott kézzel és vidáman, nyílt arccal kellene adakoznunk, örülve annak, hogy van képességünk és lehetőségünk jótékonykodni.
* **II. Jó bátorítást kapunk arra, hogy ezt a jótékonysági munkát az előírt módon végezzük**. Az apostol itt azt mondja a korintusiaknak,
  + **1. Ők maguk nem lesznek vesztesei annak, amit jótékonysági célra adnak**. Ez talán arra szolgál, hogy elhárítson egy titkos ellenvetést, mely sokak fejében felmerül e jó cselekedet ellen, akik készek azt gondolni, hogy nekik hiányozhat, amit odaadnak; de az ilyeneknek meg kell gondolniuk, hogy amit a szegényeknek helyes módon adnak, semmiképp sem vesztik el; ahogy a földbe vetett drága mag sem vész el, bár egy időre ott van elásva, mert ki fog kelni és gyümölcsöt terem; a vető újra kap belőle, és gazdagodni fog, [6. v](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/6/s_1087006).. Ilyen jó megtérülésre számíthatnak azok, akik szabadon és bőkezűen adakoznak szeretetben. Mert:
    - (**1.) Isten szereti a jókedvű adakozót (**[7. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/7/s_1087007)), és mit nem remélhetnek azok, akik az isteni szeretet tárgyai? Lehet-e vesztes az ember, ha azt teszi, ami Istennek tetszik? Nem lehet-e az ilyen ember biztos abban, hogy valamilyen módon nyertes lesz? Sőt, nem jobb-e Isten szeretete és kegyelme minden más dolognál, *jobb-e* magánál *az életnél?*
    - (**2.) Isten képes arra, hogy jótékonyságunkat a javunkra fordítsa**, [8. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/8/s_1087008) Nincs okunk bizalmatlankodni Isten jóságában, és bizonyára nincs okunk megkérdőjelezni hatalmát; *képes arra, hogy minden kegyelem bőségesen áradjon* felénk, és bőségesen áradjon bennünk; hogy a lelki és világi javak nagymértékű gyarapodását adja. Képes arra, hogy mindenben elégségesek legyünk, hogy megelégedjünk azzal, amink van, hogy visszatérítse, amit adunk, hogy még többet tudjunk adni: amint meg van írva ([Zsolt 112,9](https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/112/9/s_590009)) a jótékony emberről: *szórt, adakozott a világban. Adott a szegényeknek. Igazsága,* vagyis alamizsnálkodása örökké *tart.* A becsülete tartós, a jutalma örökkévaló, és még mindig képes arra, hogy maga is kényelmesen éljen, és bőkezűen adakozzon másoknak.
    - **(3.) Az apostol imádságot intéz Istenhez az ő nevükben**, hogy nyerők legyenek, és ne vesztesek, [10., 11. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/10-11/s_1087010) Itt figyeljük meg,
      * [**1.] Akihez az ima szól - Istenhez,** *aki magot ad a magvetőnek,* aki gondviselése által a föld gyümölcseinek olyan szaporodását adja, hogy nem csak egy évre elegendő kenyerünk van, hanem elegendő, hogy újra elvethessük a jövőre nézve: vagy így: Isten az, aki nemcsak magunknak ad, hanem azt is, amivel mások szükségleteit is kielégíthetjük, és így olyanok leszünk, mint a mag, amit el kell vetni.
      * **[2.] Amiért imádkozik.** Több dolgot is kíván számukra, nevezetesen azt, hogy legyen *kenyerük az élelmükre,* mindig legyen elégséges a maguk számára, *elégséges ételük,* - hogy Isten *megsokszorozza elvetett magvaikat,* hogy még több jót tudjanak tenni, - és hogy *növekedjenek az igazságosság gyümölcseiben, hogy* bőségesen arassanak, és hogy a legjobb és legbőségesebb hozadéka legyen a szeretetüknek, hogy *mindenben gazdagodjanak minden bőséggel* ([vö. 11](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/11/s_1087011)), - hogy összességében igaznak találják, hogy nem vesztesek, hanem nagy nyertesek lesznek. Figyeljük meg: A szeretet cselekedetei távol állnak attól, hogy elszegényítsenek bennünket, sőt azok a megfelelő eszközök arra, hogy valóban meggazdagodjunk, hogy valóban gazdaggá tegyenek bennünket.
  + **2. Míg ők nem lesznek vesztesek, a szegény, nyomorúságban élő szentek nyernek,** mert ez a szolgálat *ellátja szükségleteiket,* [12. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/12/s_1087012) Ha okunk van azt hinni, hogy szentek azok, akikről azt hisszük, hogy a hit házanépéhez tartoznak, és akiknek nagy szükségük van, mennyire készek kell lennünk jót tenni velük! Jóságunk nem terjedhet ki Istenre, de szabadon kell kiterjesztenünk azt a *föld* e *kiválóságaira, (szentjeire)* és ezzel megmutatnunk, hogy örülünk nekik.
  + 3**. Ez Isten dicséretére és dicsőségére válik.** Az apostol és azok, akik ebben a szolgálatban részt vettek, sok hálát adtak Istennek ezért, [11. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/11/s_1087011) Áldják Istent, aki boldog eszközzé tette őket egy ilyen jó munkában, és sikeressé tette őket benne. Rajtuk kívül mások is hálásak lesznek; a szegények, akiket szükségleteikben elláttak, nem mulasztják el, hogy nagyon hálásak legyenek Istennek, és áldják Istent értük; és mindazok, akik jót akartak az evangéliumnak, *dicsőíteni fogják Istent ezért az áldott bizonyítékért*, mely *a Krisztus evangéliumának való alávetettség* igazi bizonyítéka és a minden ember iránti igaz szeretet kifejeződése, [13. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/13/s_1087013). Jegyzet,
    - (1.) Az igazi keresztyénség az evangéliumnak való engedelmesség, önmagunk alávetése az evangélium igazságainak és törvényei parancsoló hatásának.
    - (2.) Az evangéliumnak való alávetettségünk őszinteségét a szeretet cselekedeteivel kell bizonyítanunk.
    - (3.) Ez a hivatásunk becsületére, valamint Isten dicsőségére és tiszteletére válik.
  + **4. Azok, akiknek a szükségleteit kielégítették, a lehető legjobbat akarták nyújtani azzal, hogy sok imát küldtek Istenhez azokért, akik segítettek rajtuk** ([14. v.](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/14/s_1087014)). És így kell meghálálnunk a kapott kedvességeket, amikor nem vagyunk abban a helyzetben, hogy más módon megháláljuk azokat; és mivel ez az egyetlen meghálálás, amit a szegények megtehetnek, ezért gyakran a gazdagok számára is nagy előnyökkel jár.

*Végül,* az apostol az egész ügyet ezzel a dicsérettel zárja: *Hála Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért,* [15. vers](https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/15/s_1087015). Egyesek úgy gondolják, hogy e kimondhatatlan ajándék alatt a kegyelem ajándékát érti, amelyet a gyülekezeteknek adományozott, hogy képessé és hajlandóvá teszi őket a szentek szükségleteinek ellátására, ami kimondhatatlan haszonnal jár mind az adakozók, mind a befogadók számára. Úgy tűnik, hogy inkább Jézus Krisztusra gondol, aki valóban Isten kimondhatatlan ajándéka ennek a világnak, és amelyért mindannyiunknak okunk van nagyon hálásnak lenni.

<https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/2Cr/2Cr_009.cfm>

**A fordításról: A fenti anyagokat válogatta és fordítást átnézte, javította Borzási Sándor, Marosvásárhely. 2024. Februárjában. A fordítás a DeepL translatorral történt, Demjén Ádám áldozatkészségéből. Dicsőség Istennek!**