**Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk**

**2024 január 28 vasárnapra**

**a baptista Áhítat igéihez**

**Tartalom:**

**2024 január 28 (Leprások vasárnapja)**

**Vasárnapi imaáhítat: Járjunk közben a súlyos betegek ápolóiért, hogy Isten eszközei lehessenek! - Lk 10:33-34**

- Lk 10,30-35 Az irgalmas Samaritánus (C. Simeon prédikációja)

**Bibliaóra: Dicsérjük Istent! – Ézs 12,1-6 (6)**

- És 12,1-2 A hivő éneke (Charles Simeon)

- És 12,3 Az üdvösség kútjai (C. Simeon)

- És 12,3-6 A hivő éneke (C. Simeon)

**Délelőtti istentisztelet: Mt 7,7-11 - Kérj és adatik**

- Mt 7,7-8. Az imádság fontossága és hatékonysága (C. Simeon)

- Mt 7,9-11 Isten készsége Szentlelkének adásában (C. Simeon)

**Délutáni istentisztelet: Zsid 3, 1-6 - Krisztus feljebbvaló Mózesnél**

- Zsid 3,1 Krisztus nevei és tisztségei (C. Simeon)

- Zsid 3,5-6 Krisztus felsőbbrendűsége Mózessel szemben (C. Simeon)

**MBE Délutáni istentisztelet : Zsolt 18,1-7. 32-37. (7) Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam**

***-*** Zsolt 18,2-4 Isten az Ő népének mindenre elégséges osztályrésze (C. Simeon, 516)

- Zsolt 18,1-7. 32-37. C. H. Spurgeon magyarázata (kommentár)

**Vasárnapi imaáhítat:**

**Járjunk közben a súlyos betegek ápolóiért, hogy Isten eszközei lehessenek!**

**- Lk 10:33-34**

**AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS**

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: C. Simeon: ***THE GOOD SAMARITAN***, Discourse No. 1516. From: Horae Homileticae. <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/luke/10/30/10/35/>

***Luk 10:30-35. 30 Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók [kezé]be esék, a kik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan. 31 Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, a ki azt látván, elkerülé. 32 Hasonlóképen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és [azt] látta, elkerülé. 33 Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, a hol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula. 34 És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. 35 Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.***

SOK beszédre van szükség, amikor a szeszélyes lelkületű emberekkel foglalkozunk: egyenesen kell beszélnünk hozzájuk, de kerülnünk kell, hogy feleslegesen megbántsuk őket. Urunkat állandóan zaklatták az ilyen jellegű személyek, de semmiben sem volt szembetűnőbb az ő isteni bölcsessége, mint a válaszokban, amelyeket adott nekik. Az előttünk lévő példázat csodálatosan illusztrálja ezt a megfigyelést.

**I. Magyarázzuk meg a példázatot.**

Nem érthetjük meg a példázat teljes értelmét anélkül, hogy ne foglalkoznánk különösen **a példázat okával (ami alkalmat szolgáltatott rá)**.

 [Egy törvénytanító kérdezte Urunkat az élethez vezető útról, és Urunk azt kérte tőle, hogy mondja el, mit követel meg a törvény [25-29. versek]. A törvénytudó helyes összefoglalást adott annak követelményeiről, nem kételkedve abban, hogy mindet teljesítette. Urunk válaszában arra utalt, hogy bár a törvénynek való engedelmesség feljogosítja őt az életre, ő kevéssé volt tisztában azzal, hogy ezt az engedelmességet milyen messzire kell vinni. A törvénytudó (nem tudni, vajon az elítéléstől való félelemből vagy a teljesítésben való bizalomból) átment az első nagy parancsolaton, és *magyarázatot kért a másodikra*. A kívánt információ átadására és önigazoló lelkületének helyreigazítására a mi Urunk elmondta ezt a példázatot.]

A példázat **körülményei** is megfigyelést érdelelnek -

[Egy zsidó úgy van itt ábrázolva, mint akit Jerikó és Jeruzsálem között kiraboltak és megsebesítettek [Ez elég valószínű volt, mivel egy rablókkal sűrűn fertőzött pusztaság terült el közöttük]. Egy pap és egy levita (akik közül több ezren Jerikóban laktak) állítólag meglátta őt Jeruzsálem felé menet; de bár hivatalukból kifolyólag könyörületességre voltak hivatottak, elmentek mellette anélkül, hogy vigaszt vagy segítséget nyújtottak volna neki [Az utóbbi kíváncsiságból "odament és ránézett", de elfordult, s továbbment, ahogy a pap tette előtte]. Ezután egy szamaritánus van bemutatva, mint aki a legkedvesebb módon viselkedik vele szemben [Megjegyzés: A zsidók és a szamaritánusok között a legmegrögzöttebb gyűlölet uralkodott (vö. Jn 4:9; Jn 8:48), de a körülmények aprólékos leírása arra szolgált, hogy a törvénytudó előítéleteit eloszlassa.], és vállalja az eltartásának és gyógyításának teljes költségét [Megjegyzés: Két pénz: - lehet, hogy ez a már felmerült költségek összege; vagy talán annyi, amennyit a szamaritánus akkoriban nélkülözni tudott.]. Nagylelkűsége kellőképpen nyilvánvalóvá vált azzal, hogy vállalta, hogy a teljes esedékessé váló összeget átvállalja]. **Így mutatta meg Urunk, hogy bármely személyt, bármilyen nemzethez vagy valláshoz tartozzék is, felebarátunknak kell tekintenünk**. Ügyes kijelentésével magából a törvénytudóból is kihúzta ennek az igazságnak a kifejezett, bár vonakodó elismerését [Megjegyzés: A törvénytudó, bár kénytelen volt tisztelegni a szamaritánus előtt, szorgalmasan kerülte a nevének említését].

***De a példázatnak az alkalomhoz való sajátos illeszkedése*** az, ami leginkább magyarázatra szorul...

[A törvénytudó nyilvánvalóan büszke, önelégült lelkületű volt [25. vers.] Bár ismerte a törvény betűjét, nem volt tisztában annak szellemi (lelki) jelentőségével. Azt hitte, hogy engedelmességével kiérdemelte az örök életet; de még magával az Úrral szemben is távol állt attól, hogy szeretetteljes magatartást tanúsítson. A példázat a törvény tágabb látókörét nyitotta meg előtte: megmutatta neki, hogy távolról sem gyakorolta a kötelességét, sőt még csak nem is értette azt. Így egyszerre rombolta le minden önelégült reményét, és egyúttal a gyakorlati és egyetemes jótékonyság szükségességét is sugallta. Bármennyire is enyhe volt a dorgálás, hatott az ítélőképességére; mégis az Úr úgy adta át, hogy ésszerűen nem sérthette meg].

Miután így megmagyaráztuk a példázatot, rátérhetünk,

**II. A hasznosítására**...

És

**1. Kevésbé megfelelő módon...**

[Ez az irgalmas szamaritánus *nem* a mi Urunkat volt hivatott ábrázolni; és a példázatnak ilyen értelmezést adni, annak teljes elferdítését jelenti. *Mégis*, amikor egy embertársunk szeretetét szemléljük, minden illetlenség nélkül felidézhetjük nektek legimádnivalóbb Megváltónk végtelenül gazdagabb szeretetét. Joggal csodáljuk a jóindulatú szamaritánus magatartását; és az a megfontolás, hogy kedvességét egy gyűlölt zsidóval szemben tanúsította, nagyban növeli annak értékét. Mennyire **csodálnunk kell tehát Krisztus szeretetét a mi elpusztult fajunk iránt**! A bűneinkkel meg lettünk fosztva Isten képmásától, amelyre teremtettek bennünket: teljesen "halottak voltunk vétkeinkben és bűneinkben: egyetlen teremtett lény sem tudott volna hatékony segítséget nyújtani; Jézus azonban látta, hogy vérünkben fekszünk [Ez 16:6.]; sőt, bár ellenségei voltunk, ő megsajnált bennünket [Róm 5:6.8.]. Nemcsak gondoskodott rólunk, hanem "életét adta értünk": gyógyulásunk egész terhét is magára vette: nincs semmi, amit hiányolunk, s amit ne adományozott volna nekünk szabadon. Magasztaljuk és imádjuk tehát nagylelkű Jótevőnket. Miközben tiszteljük a szeretet gyakorlását egy embertársunkban, tanuljuk meg felfogni Krisztus kifürkészhetetlenül mély szeretetét [Ef 3:18-19.]; és tegyük az ő irántunk való szeretetét mások iránti szeretetünk példájává [Jn 15:12.].

**2. A mi áldott Urunk által kifejezetten szándékolt módon -**

[Megfigyeltük, hogy ***a példázat célja az volt, hogy leleplezze a törvénytudó önigazságát, és kibontakoztassa előtte a keresztyén szeretet valódi természetét és mértékét***. Tanuljuk meg tehát belőle ezeket a felbecsülhetetlen tanulságokat.

• Tanuljuk meg ***az önigazság esztelenségét:*** A törvény megköveteli tőlünk, hogy "szeressük Istent teljes szívünkből, és felebarátunkat, mint önmagunkat"; és ha egész életünkben a legkisebb hiba nélkül tökéletesen betartanánk ezt a törvényt, akkor megigazulhatnánk általa. De ki szerette és szolgálta valaha is Istent minden képességének és erejének legteljesebb mértékéig? Ki foglalkozott valaha is szüntelenül a szeretet munkájával azok iránt, akik gyűlölték és megvetették őt? Ki ne érezte volna az Istennel való közösségben (Isten iránti szeretetben) való elmaradottságot és a felebarátjával való együttérzés hiányát? A törvény azonban nem elégedhet meg kevesebbel, mint a tökéletes engedelmességgel: átkot mond ránk, ha egyetlen esetben is megszegjük [Gal 3:10.]. Ezért tudomásunkra adja az Ige, hogy egyetlen élő test sem igazulhat meg általa [Róm 3:20]. Hagyjuk tehát abba, hogy a saját engedelmességünktől várjuk az életet. Fogjuk be örökre a szánkat, és álljunk bűnösként Isten előtt (ismerjük el alázatosan vétkességünket) [Róm 3:19]. Ismerjük el, hogy ugyanúgy irgalomra szorulunk, mint az apostolok [Gal 2:16.], és vegyük át Szent Pál nyelvezetét [Fil 3:8-9.] --

• Tanuljuk meg a ***keresztyén szeretet igazi természetét*** is. Hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy a saját nemzetünkhöz, szektánkhoz vagy pártunkhoz tartozó személyek a szeretetünk megfelelő tárgyai; a keresztyén szeretet azonban az egész emberiségre kiterjed. A vallási vagy politikai különbségeket el kell felejtenünk, ha egy rászoruló személyen segíthetünk; és nyomorúságában éppúgy együtt kell éreznünk a legádázabb ellenségünkkel, mint a legkedvesebb barátunkkal. Így szánakozott Szent Pál a hitetlen zsidókon [Róm 9:2-3.]; és Urunk is így sírt gyilkos és átkot érdemlő városuk felett [Luk 19:41.]. Igyekezzünk tehát megalázni szűkös, önző elveinket, és bővelkedjünk önzetlen, önmegtagadó szeretetszolgálatban [Megjegyzés: Ha ez lenne egy jótékonysági prédikáció témája, helyénvaló lenne ezen a helyen a szeretet sajátos körülményeire utalni].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/luke/10/30/10/35/>

**Bibliaóra:**

**Dicsérjük Istent!**

**– Ézs 12,1-6 (6)**

**A HÍVŐ ÉNEKE**

**Charles Simeon prédikációja**

**Forrás: C. Simeon: THE BELIEVER’S SONG, Discourse No. 879. From: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/12/1/12/2/>

***Ézs 12:1-2. 1 És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, [de] elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet! 2 Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!***

DICSŐSÉGES kilátások nyílnak meg szegény, kegyetlen világunk előtt. Eljön az idő, és bízunk benne, hogy nincs messze, amikor "a világ minden országa, akár zsidóké, akár pogányoké, a mi Urunk és az ő Krisztusának országává lesz"."Jesse gyökere", az Úr Jézus Krisztus már most "zászlóként áll a pogányok előtt"; és bár viszonylag kevesen sereglettek még az ő zászlaja alá, de hamarosan "minden nemzetet maga köré gyűjt", és "nyugalma dicsőséges lesz" [Ézs 11:10.].

Ősi népe is visszatér hozzá, és hasonló kegyelmeket tapasztal majd a keze által, mint amilyenekkel akkor kedveskedett nekik, amikor kijöttek Egyiptom földjéről [Ézs 11:11-16.]. Mindannyiuknak, de különösen az utóbbiaknak készült ez az ének; és a legmagasztosabb örömmel fogják énekelni. • De nekünk nem kell megvárnunk azt a napot: mert ***minden megváltott léleknek jogában áll elfogadni ezt az éneket, mint saját érzéseinek kifejeződését a neki juttatott áldások szemlélése közben.***

Hogy segítsek nektek e mennyei állapot elérésében, megmutatom, hogy

**I. A dicséret az egész értelmes teremtettség megfelelő foglalkoztatása (foglalkozása)... [minden értelmes teremtett lény számára a leginkább illő és a legmegfelelőbb foglalatosság: Isten dicsérete]**

 [Amikor Isten először létrehívta a világegyetemet, mindent saját nagy nevének dicsőségére teremtett: és mind a mai napig "az egek hirdetik Isten dicsőségét, és az égboltozat mutatja az ő művét". Míg ezek az alsóbbrendű alkotások öntudatlanul hirdetik az ő dicséretét, értelmes teremtményei még inkább részt vesznek ebben a gyönyörködtető munkában; és amennyiben (bár a bűnbeestől kezdve elesetek ettől, de Krisztus által ismét) eredeti állapotukba visszaállíttatnak, azt tartják a legnagyobb boldogságuknak, hogy dicsőítsék Istenüket [Zsoltárok 145:10.]. • Gondoljunk csak az első szüleinkre a Paradicsomban: gondoljunk bele, vajon mi foglalkoztatta az elméjüket, amíg megőrizték ősi ártatlanságukat? Nem kétséges, hogy szüntelen csodálattal szemlélték Annak tökéletességeit, Akinek a létezésüket köszönhették, illetve azokat a kötelezettségeket, amelyekkel a teremtés minden más tagja fölé helyezte őket, kivéve egyedül az angyalokat. Nos, mi az oka annak, hogy a mi foglalkozásunk (elfoglaltságunk, gondolkozásunk) nem egyezik az övékével? Az biztosan igaz, hogy nekünk olyan gondjaink és munkáink vannak, amelyek ártatlanságukban idegenek voltak számukra: de a bukásuk után sem az egyik, sem a másik nem volt idegen számukra: mégsem kételkedhetünk abban, hogy **igyekeztek e szent érzéseket mindennapi elfoglaltságukkal összekapcsolni**; és **ahelyett, hogy panaszkodtak volna a vallásra mint feladatra, annak gyakorlásában találták meg leggazdagabb vigaszukat és támaszukat.** Ebben a legkiválóbb szentek mind hasonlítottak rájuk. Különösen Dávidnak volt szokása, hogy **Istent dicsérte, mintegy "egész nap", és lelkének minden erejét erre a szent gyakorlatra fordította** [Zsoltárok 35:28; 103:1-2.]. • Kétségtelenül szükséges, kell, hogy mi is kiöntsük könyörgéseinket a Magasságos előtt: igen, "szüntelenül imádkoznunk kell", de ugyanakkor "mindenben hálát is kell adnunk, mert ez is az Isten akarata velünk kapcsolatban Krisztus Jézusban [1Thess 5:17-18.]". *Isten tökéletességei (tulajdonságai)* még mindig ugyanazok, mint valaha, és az *iránta való kötelességeink* is ugyanazok; vagy helyesebben szólva, ezek *végtelenül megnövekedtek; mivel az ő egyetlen drága Fiának ajándéka, hogy meghaljon értünk,* minden más ajándékhoz képest olyan, mint a nap ragyogása, ha egy csillag pislákolásához hasonlítjuk. Nem mondok tehát túl sokat, amikor azt állítom, hogy "a dicséret illik az igazakhoz" [Zsoltárok 33:1.], és hogy nem kevésbé boldogságunk, mint kötelességünk is, hogy bővelkedjünk benne minden nap és egész nap. • Valójában **ez a mennyei boldogság**: mert a szentek és az angyalok minden serege folyamatosan ezzel az egy munkával foglalkozik, hogy dicséretet énekeljen Istennek: az egyik a megváltó szeretet minden csodájáért, a másik pedig azért az áldott tapasztalatért, amelyet saját lelkükben szereznek róla [Jel 5:8-13.].

Hogy késedelem nélkül belekezdhessetek ebbe az áldott munkába, folytatom annak feltárásával, hogy

**II. Milyen bőséges alkalma van erre a megváltott léleknek - A kegyelmi áldások, amelyek minden igaz megtérőnek adatnak, itt elénk vannak tárva,**

**1. Az egyszerű elismerés módján.**

[Isten minden emberi lélekre joggal haragszik, hiszen az egész emberi nemben nincs olyan, aki ne sértette volna meg szent törvényeit - - - De amikor Fiának nevében irgalmasságot kérünk tőle, "elfordítja tőlünk haragját", és "szeretetének érzését árasztja szívünkbe" - - - -

Mondd csak, vajon az így "megvigasztalt" embernek nincs-e oka arra, hogy áldja és imádja Istenét? Lásd a lelket, amikor reszket Isten haragjától való rettegés miatt: lásd, amikor Isten megbékélt arcának fénye először felragyog rá: lásd, amikor a Szentlélket, a Vigasztalót elküldi, hogy mint templomában benne lakjon, és kinyilvánítsa neki a megváltó kegyelem minden gazdagságát: - nincs-e az ilyen embernek oka dicséretre és örömre? Bizony, "ha hallgatna, a kövek is kiáltanának ellene"].

**2. Az ujjongás és diadalmaskodás módján-**

["Íme, Isten az én üdvösségem!" - mondja a hívő lélek. Milyen csodálatos igazság! Azt hiszem, ha nem az ihlet hangján hangzott volna el, az ember majdnem kész lenne istenkáromlásnak nevezni. Micsoda?! Isten, sőt a Magasságos Isten a mi üdvösségünk? Igen; és nem csupán Ő a mi Megváltónk (Szabadítónk, üdvösségünk Szerzője), hanem maga az üdvösség, amennyiben Ő bennünk lakik, bennünk marad, és "minden cselekedetünket bennünk kimunkálja". Ezért a hívő lélek még hozzáteszi: "Az Úr Jehova az én erősségem és énekem; ő lett az én üdvösségem is". • Ez az áldás nem jövőbeli, hanem jelenbeli; nem remélt, hanem ténylegesen birtokolt áldás. Maga a Mindenható Úristen felvállalta ezt értünk. Igen, a mi Megváltónk (Szabadítónk, Üdvözítőnk) nem más, mint a megtestesült Istenség, "Isten velünk", "testben megjelent Isten", és "saját vérével vásárolta meg az Egyházat". Mindazt, ami szükséges volt az Istennel való megbékélésünkhöz, Ő tette meg értünk a kereszten: és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk (alkalmasak legyünk) örökségünkre, Ő munkálja bennünk Szentlelke által: így, miközben Ő "a mi erőnk, ő a mi énekünk is" napról napra.

Kérdezem tehát: Nincs-e itt okunk dicsérni a mi Istenünket? A csoda az, hogy bárki, aki ilyen kegyelemben részesül, talál időt másra, vagy hajlandóságot érez arra, hogy egy szót is kiejtsen, amely nem közvetlenül ezekre a kegyelmekre utal!]

A szövegünkben továbbá látjuk,

**III. Mi az a lelkiállapot (milyen az a lelkület), amellyel a dicséretnek mindig együtt kell járnia...**

**Sok megpróbáltatása lesz egy keresztyénnek, mindazok ellenére, amiket élvezhet...**

[Még mindig sok konfliktusa lesz a benne lakozó romlottsággal; és időnként arra kényszerül, hogy felkiáltson: "Ó, nyomorult ember, aki vagyok, ki szabadít meg engem?". - - A Sátán is, Isten és az ember nagy és ravasz ellenfele, kétségtelenül mindenféle kísértéssel fogja megtámadni őt; olyannyira, hogy ha Isten nem tartaná meg őt, soha nem tudna megállni - - - Embertársai részéről is nem csekély nehézségeket fog tapasztalni, akik a végsőkig igyekeznek mind csalással, mind erőszakkal akadályozni az útját - - - -]

**De mindezek közepette a szíve az Úrban marad -**

["Bízom, és nem félek" - ez lelkének folyamatos nyelve. Tudja, hogy kiben hitt; és hogy az ő Istene "képes megtartani azt, amit rá bízott"; igen, és ígéretet tett arra is, hogy "mindazokat, akik Fiának nevében hozzá járulnak, mindvégig megmenti". Ezért mondja: "Az Úr az én erőm és az én üdvösségem; kitől féljek? Az Úr az én életem ereje; kitől remegjek [Zsolt 27:1.]?". "Ha Isten mellettem van, ki lehet ellenem?" Így "szíve szilárd, az Úrban bizakodó "; és a győzelem bizonyosságával indul el a mindennapi harcaiba, igen, biztos abban, hogy "győztesnél erősebb lesz (felettébb diadalmaskodik) azáltal, aki őt szerette"].

**ALKALMAZÁS:** És most engedjétek meg nekem, hogy

**1. Siránkozzak azok felett, akik még soha nem látták ezt a napot -**

[Hányan vannak közöttünk, akik még csak nem is érzékelik, hogy Isten haragszik rájuk, vagy akik következésképpen még soha nem kiáltottak hozzá komolyan, hogy fordítsa el haragját? Mindenki nézze meg a saját szívének jelzéseit, és mondja meg, hogy nem ez-e az ő szerencsétlen állapota? Igen, valóban, félő, hogy sokan vannak közöttünk, akik egész életükben soha egyetlen könnyet sem ejtettek bűneikért, és soha egyetlen kiáltást sem intéztek Istenhez azok bocsánatáért. • És mit kell mondanom nektek? Nem kívánok több vétkességet rátok hárítani, mint amennyit már magatokra vontatok: de mindannyian bűnösök vagytok Isten előtt, és mint bűnösök, ellenszenvesek vagytok az Ő szentségének haragja előtt. Ezért mindannyiótoknak meg kell bánnotok bűneiteket, és kegyelemért kell könyörögnetek megbántott Istenetek színe előtt, az Úr Jézus Krisztus nevében és közbenjárására: és ha ezt nem tettétek meg őszintén és igazán, akkor ebben a pillanatban "kárhozat (ítélet) alatt álltok, és Isten haragja rajtatok marad [Jn 3:18.36.]". • Ami Isten Lelkének vigasztalásait illeti, éppoly idegenek vagytok azoktól, mintha ilyen áldások soha nem is jutottak volna halandó emberhez. Ha hallanátok valakit, aki Isten jelenlétének a lelkében való megnyilvánulásairól beszél, és arról, hogy Isten szeretetének érzése árad a szívébe, akkor mindezt fanatizmusnak és téveszmének tartanátok. •Mondjátok hát, nem vagytok-e a legsajnálatosabb állapotban? Mert ha Isten haragja *itt* nem fordult el rólatok, gondoljátok-e, hogy az örökkévalóságban megtörténik? Valóban nem: ott egy örökkévalóságon viselnetek kell majd az ő szúrós tekintetét, és "innotok kell az Ő haragjának poharából örökkön-örökké". Az Úr hárítsa el mindnyájatoktól ezt a félelmetes végzetet! • De ne feledjétek, hogy amíg a tapasztalataitok nem egyeznek a szövegemben leírtakkal, addig nincs semmi szentírási reményetek a boldogság birodalmában való részvételre. Hiába gondoljátok, hogy az örökkévalóságot dicsőítő énekekkel fogjátok tölteni, ha ebben az életben soha nem hangoltátok rá szíveteket.]

**2. Gratulálok azoknak, akiknél ez a nap elkezdődött-**

[Bár Isten ősi népét és az egész világot tekintve ez a nap még messze van, az igazi keresztyének számára már eljött, amint azt - bízom benne - sokan közületek tanúsíthatják. És milyen kifejezéseket találhatnék arra, hogy kifejezzem a nektek járó gratulációt? A testi barátok gratulálni szoktak nektek a gazdagság és a becsület megszerzéséhez: de ha koronákat és királyságokat kapnátok, akkor is értékteleneknek ítélném őket ezekhez az áldásokhoz képest, amelyeket élveztek. **A bűnök bocsánata, békesség Istennel, az Ő Lelkének vigasztalása és az Ő dicsőségének kilátása -** mi az, ami a földön még tetézhetné ezt? E világ dolgai mindezekhez képest csak olyanok, mint a kis porszem a mérlegen. Nem azt kérdezem, hogy van-e bármilyen földi vigasztalásotok: ha Isten a tiétek, mit kívánhattok? Ha "Isten a ti erőtök, éneketek és üdvösségetek", akkor valóban a mennyország már elkezdődött a lelketekben. Ismerjétek meg tehát áldásotokat, amelyben Isten részesített, és becsüljétek meg helyesen: és ne csak "mondjátok: Uram, dicsérni akarlak téged", hanem tegyétek is: tegyétek teljes szívetekből; tegyétek teljes lelketekből; és tegyétek, nemcsak ajkatokkal, hanem életetekben is; azzal, hogy mindenestől átadjátok magatokat az Ő szolgálatának, és igazságban és szentségben járjatok előtte szüntelenül és fenntartás nélkül].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/12/1/12/2/>

**AZ ÜDVÖSSÉG KÚTJAI**

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: C. Simeon: **THE WELLS OF SALVATION,** Discourse No. 880. From Horae Homileticae. <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/12/1/12/2/>

***Ézs 12:3. S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből –***

Nem csodálkozunk azon, hogy a Szentírást a legtöbben olyan kevés érdeklődéssel olvassák: mert **amíg az emberek nem tudnak valamit elveszett helyzetükről és a számukra biztosított üdvösség útjáról, addig a Biblia számukra egy lepecsételt könyv.** De hadd tapasztalják meg egyszer a Megváltó szeretetének ízét, és azonnal gazdag bányákat találnak az ihletett kötetben. Ilyen tárház ez áldott Könyv az istenfélők számára napjainkban: és ilyen lesz a zsidó egyház számára is, ha egyszer megtérnek Krisztus hitére. "*Azon a napon* azt mondják majd: "Uram, magasztallak téged: bár haragudtál rám, de haragodat elfordítottad, és megvigasztaltál engem"." (Ilyenek lesznek a reflexiók akkor, amikor először fedezik fel Isten Krisztus Jézusban irántuk való irgalmasságát. Ezután tovább haladnak, hogy kifejezzék az Istenbe vetett teljes bizalmukat). "Íme, Isten az én üdvösségem! Bízom és nem félek, mert az Úr az én erőm és énekem, Ő lett az én üdvösségem is." (Akkor lesznek teljesen felkészülve arra, hogy a leggazdagabb hasznot húzzák a Szentírásból: és) "*ezért* fognak örömmel vizet meríteni az üdvösség kútjából".

Hogy helyes képet alkothassunk kiváltságukról, nézzük meg,

**I. Azt a jelleget, amellyel a Szentírást itt nevezve van**...

Az "üdvösség kútfeje" kifejezésről sokan azt feltételezik, hogy **Krisztusról** szól: és kétségtelenül nagyon jól alkalmazható rá. De én inkább a **Szentírásra** értem, ahonnan, mint kimeríthetetlen forrásból, minden igazi vigasztalás fakad. Kiemelkedően megérdemlik ezt a nevet a Szent Iratok,

**1. Mivel önmagukban tartalmazzák az üdvösség minden áldását...**

[Az egész üdvösséget, ahogyan azt az isteni tanácsok az örökkévalóságtól fogva megtervezték, ahogyan azt az Úr Jézus Krisztus megtestesült állapotában végrehajtotta értünk, ahogyan azt még mindig Ő folytatja Atyja jobbján, és ahogyan az Ő általa minden embernek fel van ajánlva, teljes egészében tartalmazza. "Az istenségnek ez a titka valóban titokban volt tartva (el volt rejtve) a világ kezdete óta; most azonban nyilvánvalóvá lett *a próféták írásai által*, az örökkévaló Isten parancsa szerint, és minden nemzetnek a hit engedelmességére ismertté lett téve." (Róm 16:25-26.).]

Nos, bárki szemlélje ezt a misztériumot, és próbálja meg feltárni a benne foglalt *bölcsességet*, *szeretetet, irgalmat és kegyelmet:* mennyire meghaladnak minden véges felfogóképességet! Bizony, e misztérium és a benne foglalt csodák szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága teljességgel kifürkészhetetlen; és a belőle áradó áldások bőséges és állandó forrásként szolgálnak mindenki számára úgy a földön, mint a mennyben].

**2. Minthogy kinyilatkoztatják ez áldásokat a mi javunkra (hasznunkra)...**

[Az egész világon e kútfőn kívül nem található egyetlen csepp víz sem, amely a szomjas lelket kielégítené. Hová nézhet az, akit bűntudat nyomaszt? Hová, aki siratja természetének romlottságát? Menjetek azokhoz, akiknek nincs Szentírásuk: menjetek Görögország és Róma legbölcsebb filozófusaihoz is, és nézzétek meg, milyen hiábavaló volt minden eszközük a bűnös lélek megnyugtatására vagy a szennyezett lélek megtisztítására. A Szentírásban azonban mindent megtalálunk, amire egy bűnös vágyhat; egy igazi engesztelést, amely elegendő az egész világ bűneiért; és egy Mindenható Ügynököt (Szentlelket), aki kész lakni mindazok szívében, akik keresik őt, és aki elkötelezte magát, hogy isteni képmássá alakítja mindazokat, akik lelküket neki szentelik. Ezekben az ígéretek megfelelnek minden olyan állapotnak, amely bukott természetünkkel együtt jár; olyan alkalmasak a lélek felfrissítésére, mint a víz a szomjúságunk csillapítására. Vegyetek számba minden hiányt, amely a bűnöst nyomasztja, és a megfelelő enyhülést itt mindenre megtaláljátok.]

**3. Mivel ténylegesen árasztják ezeket az áldásokat lelkünknek...**

[Ahogyan a forrás ontja vizét, úgy árasztja a Szentírás az életet, a békét és az erőt mindazoknak, akik úgy tekintik, mint Isten által kijelölt csatornát a lelkünkhöz. Benne életadó erő van [Jn 4:10.]; így amikor Isten Lelke által magunkhoz vesszük és alkalmazzuk az Írásokat, megelevenítik a halottakat, és életenergiával tölti el minden erőinket. Nemcsak arra képesek, hogy "bölccsé tegyék az embereket az üdvösségre" [2Ti 3:15.], hanem arra is, hogy magát az üdvösséget nyújtsák; "olyanok, mint a **tűz**", amely megemészti a salakot, és mint a "pöröly (**nagykalapács**), amely darabokra töri a sziklát" [Jer 23:29.], és "**kétélű kard**, amely a lélek legbelsőbb részébe hatol" [Zsid 4:12.], és "**fegyver**, amely elpusztít minden ellenséget" [2Kor 10:4-5.]. Erő van bennük, mely képes megvilágosítani a legsötétebb elmét is [Zsolt 19:7-8.], és megszentelni mindazokat, akikre helyesen hatnak [Jn 15:3. 19.]; megszentelő munkájával felkészíti őket Istenükkel való találkozásra, az Ő tökéletes látására és élvezézére [Ef 5:26-27.].

Gondoljátok meg tehát,

**III. Mily nagy áldás, hogy e Forráshoz (Szentíráshoz) mi is hozzáférhetünk...**

Valóban nagyon boldogok lehetünk,

**1. A szabadságért, amellyel közledhetünk hozzá ….**

[Egyetlen teremtmény számára sincs eltíltva az ég alatt. A közös vízellátás céljából ásott kutakról a leghevesebb viták voltak [1Mózes 26:18-21.]: de ezek köztulajdonban vannak, és mindenki számára egyformán hozzáférhetőek: senkinek sem kell "fizetnie ezért a vízért", mint Izraelnek [4Mózes 20:19.]: "pénz nélkül, ingyen " [Ézsaiás 55:1.] kapható. Való igaz, hogy sokan vannak, protestánsok és pápisták egyaránt, akik megakadályoznák az Írásokhoz való hozzáférésünket: de Isten mindenkinek egyenlő jogot adott arra, hogy hozzájuk jusson: mert az Ő meghívása így szól: "Jöjjön, aki szomjazik, és aki akar, jöjjön, és vegyen az élet vizéből ingyen [Jel 22:17.]"].

**2. A könnyedségért, amivel meríthetünk belőlük... (a merítés könnyű módjáért)**

[Vannak, akik szerint hiába jönnek ide a szegények, mert "mélyek e kutak, és nincs mivel meríteniük [Jn 4:11.]". De tudnunk kell, hogy bármennyire is értékes lehet a tanulás a Szentírás kritikai megismeréséhez, egyáltalán nem szükséges a mély szaktudás az igazságok *lelki* felfogásához. A *hit* az, és nem a magas képzettség, ami szükségeltetik e célhoz (ami segít minket *ebben*). A világegyetem minden tanultsága nem ad nekünk *szellemi (lelki)* felismerést, mint ahogyan testi szervekkel sem képes ellátni bennünket. Egyedül a hit az, ami itt hasznunkra válik. Az látja meg azokat a dolgokat, amelyek halandó szemmel nem láthatók; és ezeknek a kutaknak a legmélyére hatol, és onnan meríti a legüdítőbb vigasztalásokat].

**3. Azért a bőségért, amit belőlük kaphatunk...**

[Amikor Mózes megütötte a sziklát, a víz olyan bőségesen ömlött belőle, hogy Izrael egész tábora, minden jószágával együtt, ihatott. És ha a világmindenség összes bűnös embere eljönne ehhez a kúthoz, mindegyikük bőségben részesülne égető szükségleteik kielégítésében. Urunk azt mondja: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék; és az ő bensejéből élő víz folyói fognak folyni [Jn 7:37-38.]". Valóban, minél intenzívebb és hevesebb a szomjúságotok, annál bőségesebbek lesznek az áldások, amelyeket e forrásból fogtok meríteni - - -].

**4. A tökéletes megelégedettségért (beteljesülésért), amit bennük találhatunk...**

["Aki más vizekből iszik, újra megszomjazik; aki pedig ebből a kútból iszik, soha többé meg nem szomjazik; mert a víz, amelyet kapott, olyan lesz benne, mint az örök életre buzgó forrásvíz [Jn 4:13-14, Ézs 49:9-10.].". Felszólíthatok mindenkit, vajon a testi örömök legbőségesebb csapolásai kielégítették-e igazán valaha is? Salamon, aki olyan mélyen ivott belőle, ahogyan csak egy emberi lénynek lehetséges, mindezt hiábavalóságnak és a lélek gyötrelmének nyilvánította. "A szem még soha nem elégedett meg a látással, sem a fül a hallással." Aki azonban elnyerte Krisztus ismeretét, és jót ivott az evangéliumi ígéretek poharából, annak többé nincs kedve a világi hiúságokhoz, és nem vágyik utánuk. Add neki az egész világot, és üresnek érzi magát; add neki Isten jelenlétét, és nem vágyik többé másra].

**ALKALMAZÁS (ÜZENET):**

**1. Azokhoz, akik repedezett ciszternákhoz mennek-**

[Mi más a teremtmény, mint "törött ciszterna, amely nem tud vizet tartani"? - - És ezért elhagyjátok "az élő vizek forrását" [Jer 2:13.]? Engedjétek meg, hogy mindannyiótokat arra buzdítsak, hogy menjetek Istenhez, mint a Krisztus Jézusban megbékélt Istenetekhez, és mondjátok Dáviddal együtt: "Minden friss forrásom benned van [Zsolt 87:7.]".

**2. Azokhoz, akik "az élet forrásából" isznak [Zsolt 36:9.].**

[Mondjátok meg, hogy nincs-e olyan “örömötök, amelyben az idegen nem részes"? Mondjátok meg, hogy e források nem látnak-e el titeket bőségesen, és hogy még a legmagasabb helyeken is, amelyek emberi felfogás szerint megközelíthetetlenek a folyók számára, nem követnek-e titeket e vizek [Ézs 41:17-18.]? Igen, amíg magába a mennyországba nem értek, e patakok soha nem fogynak el; és még ott is mellettetek folynak majd, hogy vigasztalásotokra legyenek, isteni örömet nyújtsanak számotokra örök időkig [ Jel 7:17.].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/12/1/12/2/>

**A HÍVŐ ÉNEKE**

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: C. Simeon: **THE BELIEVER’S SONG,** Discourse No. 881. From Horae Homileticae. <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/12/3/12/6/>

***Ézs 12:3-6. 3S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből, 4 És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. 5 Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek! 6 Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!***

A zsidók helyreállítását és a pogányokkal való egyesülésüket egy fő, az Úr Jézus Krisztus alatt az ihletett írók olyan világosan megjövendölik, hogy semmi kétségünk sincs afelől, hogy ez a kellő időben be fog következni. Az előző fejezetben szereplő jövendölés különösen teljes és kifejező. Nemcsak Júdára vonatkozik, hanem a tíz törzsre is; akiket Asszíria felől kell elhozni, mint egykor a másik két törzset Babilonból. A zászló, amelyhez seregleni fognak, az Isainak Fia, az Úr Jézus zászlaja lesz[Ézs 11:10.12.]: és az öröm, amely keblükben lángol, olyan lesz, mint amit atyáik éreztek az Egyiptomból való szabaduláskor, amikor látták, hogy minden ellenségük holtan fekszik a tengerparton.

Az előttünk lévő fejezet egy ének, amelyet ebből az alkalomból az Úr népének egész gyülekezete énekelni fog: és ebben látjuk,

**I. Magas kiváltságukat.**

A tanult prelátus, akinek a világ oly sokat köszönhet Ézsaiás próféciáinak fordításáért, szövegünk első versét nem így adja vissza: "*Ezért* meríteni fogtok…", hanem: "*Amikor* meríteni fogtok", amit mind meg fog tenni azon a napon, amelyre szövegünk utal. De,

**Az üdvösség kútjai már most is nyitva állnak előttünk -**

[Gyakran ábrázolják áldott Urunkat és Megváltónkat egy kút vagy forrás képében [Zsoltárok 36:9. Zak 13:1. Itt a témának egy másik, az előző beszédtől eltérő nézőpontja jelenik meg. Mivel a "*kút*" pontos jelentése nincs meghatározva a Szentírásban, így bármelyik irányba lehet értelmezni]. - - És Ő maga a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében mintegy magára vette ezt a címet [Jn 4:6-14.]. Sőt, éppen abban szövegrészben, melyből textusunk származik, az Úr magára alkalmazza azt.

A lombsátor ünnepén egy olyan szokás alakult ki, amely teljes mértékben illusztrálja a szövegünket. Az ünnep utolsó napján a nép körmenetben ment, és vizet merített a Siloám tavából, majd összekeverte azt borral, és ráöntötte az áldozatokra. Mózes törvénye erre vonatkozóan nem tartalmazott utasítást; de a szokást maguk a zsidók vezették be a babiloni fogságból való visszatérésük után, utalva erre a próféciára, amelyet most vizsgálunk. E szertartás napján Jézus megállt azon a helyen, ahol a körmenet elhaladt, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön *énhozzám*, és igyék [Jn 7:37-40.]" Mintha azt mondta volna: "Én vagyok az, akiről a próféta beszélt, és akit ti állítólag vártok, és ha hisztek bennem, akkor olyan bőséggel adom nektek Szentlelkemet, amely a jelenlegi békétekre és az örök üdvösségetekre hat. Valóban, az Ő személye, (mint Isten-ember,) az Ő műve, (teljes engedelmessége egész a halálig,) az Ő hivatalai, (mint a mi Nagy Főpapunk, aki engesztelést szerez számunkra, a mi Királyunk, aki uralkodik felettünk és bennünk, és a mi Prófétánk, aki elvezet minket minden igazságra,) mind úgy tekinthetők, mint megannyi kút, amelyből üdvösségünk fakad. - - - Igen, az Ő igéje és rendelései is ugyanilyen fényben tekinthetők, mert ezekből merítjük mindazt a tanítást, kegyelmet és vigasztalást, amelyre szükségünk van. ]

**Ezekből örömmel meríthetünk vizet -**

[Valóban nincs semmi, ami üdvösségünkhöz vezethetne, s ami ne lenne megtalálható Krisztusban. A víz, amelyet ad nekünk, egyszerre megtisztít minket a bűn minden vétkességétől és szennyétől: megtisztítja a természetünket, hogy az isteni képmás szerint megújuljunk az igazságosságban és az igaz szentségben." • Tőle mindenki meríthet. Nincs olyan bűnös a világegyetemben, aki annyira méltatlan lenne, hogy ne jöhetne Krisztushoz, és hit által ne kaphatná meg tőle mindazt, amire szüksége van. A meghívás "mindazoknak szól, akik szomjaznak": nincs szükség részükről semmiféle feltételre, kivéve az őszinte vágyat és az alázatos hitet: szabadon, "pénz nélkül, ingyen " [Ézs 55:1] annyit vehetnek, amennyit csak akarnak. • Nem Hágár helyzetében vannak, aki, amikor a fia szomjúságát csillapította a kis edényből, amit magához vett, szinte sajnált minden cseppet, ami elfogyott, mert nem tudta, honnan szerezzen eleget a fiú hamarosan visszatérő szükségleteinek kielégítésére: itt jöhetnek a szomjazók mind, és meríthetnek "örömmel", tudván, hogy a készlet kimeríthetetlen, és tökéletesen megfelel minden szükségletüknek. • Már az első megízlelése e víznek olyannyira megeleveníti lelküket, hogy úgy fogják érezni magukat, "mint a bortól felfrissült vitéz ": és minden egyes egymást követő korty "hatalmasan megerősíti őket a belső emberükben", és "mintegy betölti őket Isten egész teljességével [Ef 3:19.]"].

De e forrás igazi ereje (értéke) legjobban látható -

**II. Mennyei foglalkoztatásukban (elfoglaltságukban, foglalatosságukban).**

Figyelemre méltó különbség van ennek az isteni éneknek a két része között: a szövegünket megelőző részben a kifejezések teljes mértékben az *egyén saját esetére* vonatkoznak; a textusunk szövegében azonban az egyén *mások gondjaira is* felemelkedik, és mintegy prédikátorrá válik a körülötte lévők számára. Ebből tehát láthatjuk minden igaz keresztyén foglalkozását:

**1. Ők maguk dicsőítik Istent.**

[Szívük első gondolata az *alázatos hála* az Istennel való megbékélés kimondhatatlan kegyelméért. Visszatekintenek, és meglátják a számtalan sérelmet, amellyel kiváltották a Mindenható Isten nemtetszését, és hogy milyen jogosan válhattak volna szentséges haragjának emlékműveivé. Elméláznak azok állapotán, akik bűneikben haltak meg, és csodálkoznak, hogy ők maguk nem veszik el most velük együtt a részüket. Aztán szembeállítják azt a boldog állapotot, amelybe ők maguk az Úr Jézus engesztelő áldozata által kerültek: látják, hogy Isten az Ő keresztjének vére által megbékélt velük; és kimondhatatlan vigasszal szívükben képesek Őt az *Atya* szeretetteljes nevén szólítani. Mindezek láttán a legmélyebb imádattal kiáltják: "*Uram, dicsérlek téged, mert bár haragudtál rám, de haragod elfordult, és megvigasztaltál engem*".

Ebből kiindulva továbbmennek, hogy dicsérjék Istent *rendíthetetlen* bizalommal: mert: "Mi hiányozhat *azoknak* (s mi mást kívánhatnak még)*,*  akiknek maga Isten az üdvösségük?". "Ha Isten mellettük van, ki lehet ellenük?" "Maga Jehova az ő erejük", "bennük lakik", "hatalmasan munkálkodik bennük" és "lehetővé teszi számukra, hogy mindig győzedelmeskedjenek Krisztusban (folyton diadalra vezeti őket Krisztusban)". Nos, nem Ő lesz-e akkor "az ő *Énekük*"? Igen; "tudják, hogy kiben hittek": ismerik az Ő erejét és szeretetét; hűségét és igazságát: és ezért, bár a csatatéren vannak, biztosítják magukat a győzelemről, és kimondhatatlan örömmel várják az összecsapásaik végső kimenetelét. Nem mintha vakok lennének a nehézségekre, amelyekkel meg kell küzdeniük, vagy nem tudnának az ellenségekről, akikkel csatát kell vívniuk: de látják, hogy maga Jehova szövetséggel és esküvel elkötelezte magát értük (mellettük); és abban a bizalomban, hogy soha nem hagyja el őket, és el nem távozik tőlük, azt mondják: "Bízom és nem félek"; "éppen abban bízom, hogy aki e jó munkát elkezdte bennem, az be is fogja azt fejezni Jézus Krisztus napjáig [Fil 1:6.]"].

**2. Másokat is arra buzdítanak, hogy dicsőítsék őt...**

[Miután lelkükben felragyogott a világosság, "nem teszik azt véka alá, hanem a gyertyatartóra helyezik", hogy mások is lássák világosságukat. Isten iránti buzgalomtól égnek, és szívesen terjesztenék a róla való tudást a világ végéig. Tele vannak szeretettel embertársaik iránt is, és nem akarják, hogy bárki is elvesszen, ha bármilyen módon hozzájárulhatnak a lelke üdvösségéhez. Különösen a hit házanépe iránt éreznek lángoló vágyat, hogy előmozdítsák fejlődésüket mindabban, ami "szép és jó hírű". Ezért buzdítják egymást, hogy bővelkedjenek a közös Uruk és Megváltójuk iránti dicséretben és hálaadásban: arra serkentik egymást, hogy "hívják Őt segítségül", "hirdessék az Ő nevét", tegyék ismertté az Ő szeretetét, ajánlják Őt az egész világnak. Azt szeretnék, ha mindenki "énekelne neki" "hálaadással és hangos szóval". Nem tudják elviselni a gondolatot, hogy "Sion lakója" elhallgasson; azt szeretnék, ha minden hívő "harsogva kiáltana ", hogy ha lehetséges lenne, az egész világmindenség meghallaná.

Emlékeztetik egymást azokra a nagyszerű dolgokra, amelyeket a Megváltó tett és tesz az Ő egyházáért és népéért. Örömmel beszélnek "a nagyságos dolgokról", amelyeket Ő tett, amikor felvette a mi természetünket, meghalt helyettünk, és ingyen teljes üdvösséget szerzett nekünk; és nem kevésbé örülnek, ha azt szemlélhetik, hogy "milyen nagy Izráel Szentje közöttük", és milyen biztosan le fogja verni minden ellenségüket, és "magát a Sátánt is a lábuk alá tiporja".

Ezek azok a dolgok, amelyek gondolataik, magatartásuk, (éltvitelük, beszélgetésük) és dicséretük mindennapos tárgyát képezik: és amilyen mértékben az Ő kegyelmével vannak ellátva, olyan mértékben fognak csalhatatlanul bővelkedni ezekben a szent gyakorlatokban].

**ALKALMAZÁS: Tanuljátok meg tehát ebből**,

**1. Milyen nagy dolog a lélek üdvössége.**

 [Sokan ezt természetesnek tartják - - - de nem így az az ember, akit Isten tanított: ő látja, hogy az irgalom csodája, hogy az emberek közül bárki is üdvözül. Az, hogy ő maga is kegyelmet kapott, az igazi keresztyén számára csodálkozás és ámulat forrása. Hogy Isten valaha is rátekintett, megbocsátott neki és megmentette! nem tudja, hogyan fejezze ki az ilyen csodálatos szeretet iránti érzését. Azt szeretné, ha "a sziklák és a hegyek énekszóban törnének ki, és az erdő minden fája örömmel tapsolna". És ha minket még soha nem hatott át így Isten határtalan szeretetének érzete, akkor még idegenek vagyunk az üdvösségtől, amelyet számunkra szerzett].

**2. Milyen drága Krisztus mindazok számára, akik ismerik Őt -**

[A pusztán névleges keresztyének meghatottság nélkül gondolkodhatnak és beszélhetnek róla; de nem így azok, akik "megízlelték kegyelmét": ők soha nem találnak eléggé megfelelő szavakat, amelyekkel kifejezhetnék szeretetüket és hálájukat imádandó Jótevőjük iránt. Szégyellik, hogy valaha is másra gondolhatnak vagy másról beszélhetnek. "Számukra Ő valóban drága"; és ha vágyaik szerint tehetnének, úgy szeretnék, úgy szolgálnák és dicsőítenék Őt a földön, ahogyan a megdicsőült szentek teszik ezt a mennyben. • Ez a ti tapasztalatotok, szeretett testvéreim? Az egész világmindenség csak “repedezett ciszterná"-nak tűnik számotokra, és Krisztus az egyetlen forrás, amelyből meríteni vágytok? Ó, bárcsak egyre inkább mondhatnátok: "Minden forrásaim tebenned vannak [Zsoltárok 87:7.]!"]!

**3. Milyen boldog a keresztyén állapota...**

[Kétségtelen, hogy az emberek fejlettsége nagyon különböző: vannak csecsemők, ifjak és atyák Krisztus családjában. De ebben mindannyian hasonlítanak egymásra: tele vannak hálával a megtestesült Istenük iránt, és minden reménységük az Ő erejében és kegyelmében van. A róla való ismeret terjesztésében is tevékenyen részt vesznek. Nem töltik idejüket azzal, hogy vitatkozzanak kétes vitás kérdésekről, akár tanokról, akár szektákról és pártokról van szó, hanem Istenük dicsőségének előmozdításán fáradoznak. Akár lelkészek, akár nem, mindannyian papok lesznek a saját családjukban, és mindannyian azon lesznek, hogy barátaikat és szomszédaikat az igazság ismeretére vezessék. Miután megtapasztalták e forrás éltető erejét, vajon képesek lesznek-e majd látni a szomjúságtól pusztuló szomszédaikat, és nem mutatni rá a forrásra? Nem: azt fogják kívánni, hogy bárcsak mások is "részesülnének a Krisztusban lévő teljességből", és azt szeretnék, hogy "minden test meglássa az Isten dicsőségét (üdvösségét)"].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/isaiah/12/3/12/6/>

**Délelőtti istentisztelet:**

**Mt 7,7-11 –**

**Kérj és adatik**

**AZ IMÁDSÁG FONTOSSÁGA ÉS HATÉKONYSÁGA**

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: C. Simeon: ***THE IMPORTANCE AND EFFICACY OF PRAYER,*** Discourse No. 1328. From Horae Homileticae. <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/7/7/7/8/>

***Mt 7:7-8. Kérjetek, és adatik néktek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és megnyittatik néktek; mert minden kérő kap, és aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik.***

Nem kell összefüggést keresnünk Urunk Hegyi Beszédének minden részében, mert az evangéliumban található beszámoló nem több, mint egy összefoglaló rész, amelyben csak a főbb fejezetek és néhány fontos mondás van megörökítve. Ha azonban feltételezzük, hogy szövegünk szavai az őket megelőző szavakból erednek, akkor az összefüggés könnyen megállapítható. A parancsok, hogy tartózkodjunk minden szeretetlen ítélkezéstől, és inkább arra törekedjünk, hogy saját hibáinkat felkutassuk és eltávolítsuk, és még akkor is, amikor felebarátunk hibái a legnyilvánvalóbbak, sok óvatosságot és körültekintést tanúsítsunk a megrovásban; ezeket a parancsokat, mondom, nehéz betartani: és ezért bátorít bennünket Urunk azzal a megfontolással, hogy imával nyerjünk el minden bölcsességet és erőt, amire szükségünk van. A szöveg értelme azonban ugyanaz lesz, akár az előző szövegkörnyezettől elszakítva, akár ahhoz kapcsolódva vesszük; és természetesen módon vezet bennünket az imádság ***természetének, fontosságának és hatékonyságának*** a megfontolására.

**I. Az ima természete.**

Az ima valóban nincs meghatározva az előttünk álló szavakban; de a különböző kifejezésekből, amelyekkel azt jelölik, összegyűjthetjük és megállapíthatjuk hogy mik az elválaszthatatlan kísérői és jellemzői;

**1. Őszinte vágyakozás.**

[A *"kérni", "keresni", "zörgetni"* szavaknak minden bizonnyal magukban kell foglalniuk egy bizonyos cél elérésére való törekvést. Ez az ima lételeme (élete) és lényege. Nem a testtartás, nem a szavak ismételgetése, akár kötött formával, akár anélkül, az, amit imádságnak nevezhetünk; hanem ***a lélek leborulása Isten előtt***, amit a nála való elfogadás szenvedélyes vágya kísér (hogy minket elfogadjon). Megvallhatjuk aljasságunkat a legmegalázóbb kifejezésekkel, vagy könyöröghetünk kegyelemért a legmegfelelőbb kérésekkel, vagy hálát adhatunk Istennek bőséges és áhítatos elismerésekben; mégis, ***ha a szívünk nem érezte azt, amit ajkunk kimondott, akkor nem ajánlottunk Istennek elfogadható szolgálatot;*** "hiába imádtuk Őt, mert csak ajkunkkal közeledtünk hozzá, miközben szívünk távol volt tőle". ***A lélekben lévő vágyak imádságnak számítanak, ha nem is fejeződnek ki szavakban*** [Ézs 26:8-9. Zsolt 38:9. Róm 8:26.]; de a szavak vágyak nélkül nem jobbak ünnepélyes gúnyolódásnál.]

**2. Kitartó törekvések -**

[A puszta felkiáltás a rémület benyomása alatt nem tekinthető imádságnak; az imádság olyan vágyat jelent az isteni áldások után, amely **napról napra elkötelez bennünket** *az utánuk való törekvésre*; és erre utalnak szövegünk kifejezései is. Csak a "kérés" még nem imádság, ha nem "keressük" is a dolgokat Isten által kijelölt módon; és a "keresés" sem elegendő, ha nem "kopogtatunk (zörgetünk)" tovább a kegyelem ajtaján, mint a válaszra vágyó emberek. Valóban nem tagadjuk, hogy az imát *felajánlhatja* az is, aki gyorsan visszafordul Istentől; de imája nem nyer *elfogadást*; és mi az *elfogadható* imádságról beszélünk, mert semmi más nem érdemli meg az imádság nevet. Bármit is tesz tehát az ember egy-egy adott alkalommal, nem jó céllal imádkozik, hacsak nem "irányítja (fordítja) arcát" határozottan arra, hogy Istent keresse, és hogy tőle elnyerje a kegyelmi áldások, szükségletek azon mindennapi adagjait, amelyekre lelkének szüksége van. Ezért Isten parancsa így szól: "Imádkozzatok szüntelen"; "Maradjatok meg szüntelen az imádságban"; "Imádkozzatok minden imádsággal és könyörgéssel a Lélekben, teljes állhatatossággal vigyázván abban [Ef 6:18.]

**3. Alázatos várakozás-**

[Itt is a szövegünk kifejezései adnak helyes képet az imádság kötelességéről. Nyilvánvaló, hogy amikor az ember "kér", akkor az a kért dolgok elnyerése némi reményével történik; és amikor "keres", akkor a megtalálás némi kilátása ott van; és ha "kopogtat" egy ajtón, akkor az azzal a várakozással történik, hogy kinyílik neki. Ez pedig, mindennél inkább az imádság igazi jellegét tanusítja. "Reggel hozzád intézem imádságomat" - mondja a zsoltáros - "és felnézek [Zsolt 5:3.]", vagyis felnézek, és várom, hogy imáimra választ kapok. A hit imájára a válasz ígérete adatik: "Bármit kértek, ha hittel teszitek, megkapjátok". Az ima, amely nélkülözi ezt a tulajdonságot, semmire sem jó: aki így imádkozik, "ne gondoljon arra, hogy bármit is kaphat az Úrtól" [Jak 1:5-7.]. Ezért az igaz és elfogadható könyörgőt így különbözteti meg az ige, mint aki "úgy tekint Istenre, mint a szolga az ura kezére [Zsolt 123:2.]", és mint aki "Istentől várja üdvösségét (szabadítását) [Zsolt 130:5-6.]"].

Miután a szövegből kiderítettük az imádság természetét, tovább megyünk, hogy feltárjuk,

**II. A Fontosságát.**

[Nem tehetünk mást, mint hogy az egész szövegben megfigyeljük az eszköz és a cél közötti elválaszthatatlan kapcsolatot. Sokan úgy gondolják, hogy szükségtelen imádkozni; mert Isten, mivel mindentudó, nincs ránk utalva; és mivel természeténél fogva hajlik az irgalomra, nincs szüksége a mi unszolásunkra, hogy rábírjuk. Ezek az ellenvetések azonban az imádság céljának teljes tudatlanságáról árulkodnak. ***Az imádságnak nem az a célja, hogy információt adjon Istennek, hanem hogy saját elménkben érzékeltessük a tőle való függőségünket, és hogy dicsőséget adjunk neki, mint minden jótéteményünk egyetlen forrásának.*** Továbbá az imádság, bár gyakran úgy ábrázolják, mintha Istennél győzedelmeskedne, ***nem arra szolgál, hogy rávegye Őt bármire, amitől korábban idegenkedett; hanem csak arra, hogy lelkünket olyan állapotba hozza, amely felkészíthet bennünket azoknak az áldásoknak méltó fogadására, amelyeket Isten korábban elhatározott, hogy adományozni fog***. Bár tehát az ima nem felel meg, és nem is arra való, hogy megfeleljen azoknak a céloknak, amelyeket a tudatlan emberek hajlandóak feltételezni, de a legértékesebb célokra igenis megfelel, amelyek szorosan kapcsolódnak lelkünk üdvösségéhez.

De tegyük fel, hogy az eszközök és a cél között semmiféle kapcsolat nem áll fenn; mégis, ha Isten egyesítette e kettőt, akkor nem illik szétválasztani őket; és soha nem számíthatunk az isteni áldásra, ha megpróbáljuk szétválasztani őket. • Mózes azt a parancsot kapta, hogy vegye a botját, vagy páljácát, és azzal tegyen csodákat Egyiptomban. Vajon mit tett volna, ha ilyen eszközök megvetésével a botját hátrahagyja? - -Az izraelitáknak megparancsolták, hogy hét egymást követő napon vonuljanak Jerikó körül, majd kürtöljenek a kosszarvakkal. Tegyük fel, hogy figyelmen kívül hagyták volna ezeket az eszközöket, mivel azok nem voltak alkalmasak arra, hogy bármilyen fontos eredményt érjenek el, vajon leomlottak volna Jerikó falai? - - Vagy ha Naámán kitartott volna amellett, hogy inkább az Abána és a Párpar vizét válassza, mintsem a Jordán vizét, vajon meggyógyult volna-e a leprájából? • Így tehát, akár van az imádságnak megfelelő hatása, akár nincs, használnunk kell azt, mint Isten rendelését; és ha nem használjuk, akkor elkerülhetetlenül elveszítjük azokat az áldásokat, amelyeket a rendelt eszközök használatával egyébként elérhetnénk. Igaz, hogy a pogányokról azt mondják, hogy "Istent azok találták meg, akik nem keresték őt", de ez csak a pogány állapotukra vonatkozik: mert végülis **soha senki sem talált rá, aki nem járt vele a hit és az imádság mindennapi gyakorlásában**; és az egész szent könyvben nem található egyetlen szó sem, amely feljogosítana arra a reményre, hogy e szent kötelesség elhanyagolásával bármit is nyerhetünk Istentől [Jak 4:2.].

Ellenkezőleg, ha az ima helyesen van felajánlva, az egész ihletett kötet tanúsítja,

**III. A Hatékonyságát.**

[Semmi sem lehet kifejezőbb, mint szövegünk kijelentései e tárgyban. Ezek megismétlése arra szolgál, hogy biztosítson bennünket arról, hogy soha senki nem fogja "hiába keresni Isten arcát". • Fontos megfigyelni, hogy az előttünk álló ígéretekben **nincs semmiféle korlátozás, sem a kérő személy, sem a kívánt áldás tekintetében**. Lehet valaki olyan gonosz, mint maga Manassé, mégsem lesz kitaszítva, feltéve, hogy őszinte bűnbánattal jön Istenhez Jézus Krisztus nevében. • Nem szabad elfelejteni, hogy Krisztus eljövetele óta elengedhetetlenül szükséges, hogy minden kérésünket ***az ő nevében*** nyújtsuk be. Valójában ez már a zsidó diszpenzáció (ószövetségi rendtartás) alatt is így történt: mert minden bűnbánó köteles volt a kezét az *áldozat fejére tenni*; és amikor a zsidók fogságban voltak, és következésképpen nem tudtak áldozatot bemutatni, *a templom felé* kellett nézniük; ez volt Krisztus megkülönböztetett előképe, "akiben az Istenség egész teljessége lakozott testileg". Csak arra legyen gondunk, tehát, hogy imáinkat Jézus Krisztus áldozatára és közbenjárására alapozva, Tőle való alázatos függésben ajánljuk fel, és biztosan győzni fogunk (meghallgatást nyerünk). • Lehet, hogy Isten valóban nem válaszol rögtön; és lehet, hogy nem pontosan azt adja meg, amiért imádkozunk; de a legjobb *időben* és a legjobb *módon* fog válaszolni, megadva azt, ami végül a legjobban szolgálja az Ő dicsőségét és a mi javunkat. Dávidnak és a kánaáni asszonynak meg kellett várnia a kívánt áldásokat [Zsolt 40:1-3; Zsolt 69:3. Mt 15:22-27.]; és Szent Pál, sőt, maga Krisztus is, nem annyira a betű, mint inkább a szellem (lélek) szerint kapott választ kéréseire [2Kor 12:7-9. Zsid 5:7.]. De ha lépést tartunk az Úr időzítésével, (ha várunk az Úrra), ugyanúgy "bízhatunk" imáink meghallgatásában, (éppúgy bizonyosak lehetünk benne) mint saját létezésünkben [1Jn 5,14-15.].

**ALKALMAZÁS:** Ebben a témában bőséges anyagot találhatunk

**1. A feddésre.**

 [Hányan vannak, akik sohasem léptek túl az imádság puszta formáin; és még akkor sem mozdulnak meg, amikor önámításuk és képmutatásuk így világosan a szemük elé kerül! Milyen megdöbbentő ez! • Azt hiszem, ha Isten csak egyetlen órát jelölt volna ki az ember életében, amikor szabadon élhetne a szövegben szereplő kegyelmi ígéretekkel, azt gondolnánk, hogy az egész világegyetem nem lenne képes elterelni a figyelmét erről a szent kötelességről: vágyakozva várná a kijelölt idő eljövetelét; előre elmélkedne minden olyan dologról, amire vágyhatna; és az előírt idő minden pillanatát a legnyomatékosabb könyörgésekkel töltötené. Azt mondom, ezt feltételezhetnénk; de a tapasztalat azt bizonyítja, hogy bár egész életünkben nincs olyan óra, amikor ne élhetnénk ezzel a kiváltsággal, a többség soha nem talált egyetlen órát sem erre a szent elfoglaltságra. • De vajon így lenne-e, ha Isten egy órára meghagyná ezt a kiváltságot azoknak, akik a pokolba vannak zárva? Ha a pokol ajtajai megnyílnának számukra, hogy kiszabadulhassanak, vajon *ők* akkor elhanyagolnák-e a "zörgetést"? Ha a kegyelem és dicsőség minden áldását megkaphatnák, elhanyagolnák-e a "kérést"? • Ó, akkor jertek, *mi* "keressük az Urat, *amíg közel van*; hívjuk őt, *amíg megtalálható".* Gondoljatok bele, milyen keserű reflexió lesz az örök világban, hogy az alázatos és hívő imádság gyakorlásával megmenekülhettünk volna a pokol nyomorúságaitól, és elnyerhettük volna a mennyei dicsőséget, de mi nem akartuk: sem az egyiket, sem a másikat nem tartottuk arra érdemesnek, hogy kérjük. Ó, adja az Úr, hogy most meggyőződhessünk ostobaságunkról, és ne kelljen az örökkévalóságig siránkoznunk!]

**2. Bátorításra -**

[Ha Isten megparancsolta volna, hogy tegyünk valami nagy dolgot, hogy elnyerjük kegyelmét, készek lettünk volna megtenni. A szegény, jóakaratú pogányok, micsoda fájdalmaknak és vezekléseknek vetik alá magukat, hogy elnyerjék isteneik kegyét! Tőlünk azonban nem követel semmi ilyesmit: *nekünk* nincs más dolgunk, mint "*kérni, keresni és zörgetni*". Bizonyára örülnünk kell egy ilyen nagy kiváltságnak, és el kell határoznunk, hogy "a hit és az imádság szent erőszakával" vesszük birtokba a mennyek országát.

Néhányan azonban elbátortalanodnak, mert *nem tudnak folyékonyan vagy a szívük kitárulásával imádkozni*. Ez azonban senkit se nyugtalanítson. Az *alázat*, és nem a *folyékonyság* teszi elfogadhatóvá imáinkat: és sokan, akik csak sóhajtozva, nyögve és könnyezve tudják keresni az Urat, elfogadást találnak nála, míg mások, akiket az emberek csodálnak, vagy tele vannak önelégültséggel, elutasításra lelnek. Soha, a világ alapítása óta nem volt jobb ima, mint a vámosé: "Isten legyen irgalmas hozzám, bűnöshöz!".

Néhányan azonban elbátortalanodnak, mert *sokáig imádkoztak anélkül, hogy imáikra választ kaptak volna*. Ne csüggedjen azonban senki emiatt. Lehet, hogy Isten válaszolt nekik, ha nem is pontosan úgy, ahogyan várták: és maga az imáik folytatása is bizonyíték arra, hogy nem imádkoztak hiába. Legalábbis *nyilvánvaló, hogy Isten adta nekik Szentlelkét, mint a kegyelem és a könyörgés Lelkét; és ez záloga és biztosítéka más áldásoknak, amelyekre szükségük van*. "Várják ki bizalommal az Úr idejét, és Ő megvigasztalja szívüket"; "várjanak, mondom, az Úrra" [Lásd Ézs 40:30-31. Példázza: Luk 11:1-4; 18:1-7.].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/7/7/7/8/>

**ISTEN KÉSZSÉGE, SZENTLELKÉNEK ADÁSÁBAN.**

(ISTEN KÉSZSÉGESEN ADJA SZENTLELKÉT)

***Charles Simeon prédikációja***

Forrás: C. Simeon: ***GOD’S READINESS TO GIVE HIS HOLY SPIRIT,*** Discourse No. 1328. From Horae Homileticae. <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/7/9/7/11/>

***Mt 7:9-11. 9 Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? 10 És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? 11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!***

Önmagunkból az Istenségre következtetni, és azt állítani, hogy azért, mert mi valamilyen dolgot teszünk vagy nem teszünk, Ő is ugyanezt tenné, sok esetben rendkívül téves; mert sok olyan dolog tekinthető helyes szabályként a másokkal szembeni viselkedésünkre, ami semmiképpen sem alkalmazható a világegyetem erkölcsi Kormányzójára. Vannak azonban olyan esetek, amikor egy ilyen érv nem csak helyénvalóan, hanem nagyon is (nagy hatásfokkal) felhozható. Ilyen példa az általunk most olvasott szakasz, amelynek vizsgálatakor,

**I. Rámutatunk Urunk felszólításának (Állításának) erejére...**

**Urunk mind az *érzelmeinkhez*, mind az *ítélőképességünkhöz* szól**

[Még azok az emberek is, akik nem értik (vagy nem követhetik) a logikai levezetést, minden nehézség nélkül megérthetik az előttünk álló érvelést. Mindenki, akár szülő, akár nem, ismeri annyira a szülői érzéseket, hogy válaszoljon az itt feltett kérdésre. Aligha tudjuk elképzelni, hogy egy apa annyira megfosztja magát természetének (apai ösztönének) minden érzésétől, hogy megtagadjon egy darab kenyeret a gyermekétől. Még kevésbé tudjuk elképzelni, hogy gúnyt űzzön a gyermekéből azzal, hogy egy követ kínáljon neki, vagy hogy a szükséges táplálék helyett kígyót vagy skorpiót adjon neki, hogy elpusztítsa. • De kinek jutna eszébe ilyesmit Istennek tulajdonítani? Isten minden teremtményének közös szülője; és jól tudja, hogy az Ő Lelke éppoly szükséges a szellemi élet közléséhez és fenntartásához, mint a kenyér a természetes életünk fenntartásához. Vajon megtagadja-e tehát tőlünk ezt az áldást, amikor azt tőle kérjük, és hagyja-e, hogy elpusztuljunk anélkül, hogy megadná nekünk a szükséges segítséget? • Megtörténhet, hogy egy földi szülő keménység vagy szeszély miatt nem hajlandó megtenni azt, ami helyes; vagy a szegénység miatt képtelen rá: de Isten részéről nincsenek ilyen akadályok, mivel Ő nem szenved semmilyen gyengeségben; és nincs nála semmi lehetetlen. Biztosak lehetünk tehát abban, hogy mindenkor méltóan fog cselekedni ahhoz a viszonyhoz, amely Őt a teremtményeihez fűzi].

**De a felhívás (állítás, érvelés) ereje az Isten és köztünk lévő *ellentétben* rejlik -**

[Első pillantásra az érvelés nem tűnhet meggyőzőnek, hiszen a gyermekeinknek igényük van ránk, de nekünk nincs igényünk Istenre; és egy darab kenyér ajándéka semmiképpen sincs arányban Isten Lelkének kimondhatatlan ajándékával. • De figyelembe kell vennünk, hogy "gonoszak" vagyunk, annyira gonoszak, hogy még a saját gyermekeinkkel szemben is képesek vagyunk a legnagyobb kegyetlenségekre. Előfordultak olyan esetek, amikor a szülők nemcsak megölték, hanem meg is ették a gyermekeiket [2Kir 6:28-29.]; és az sem ritka hiba, hogy rendkívül durván és szigorúan bánnak velük. • Mégis, minden gonoszságra való hajlamunk és a szenvedély (keménység) vagy kísértés hatására, a legnagyobb szörnyűségekre való hajlandóságunk mellett sem találunk olyan elvetemült embert a földön, aki a gyermekeivel szemben a viselkedésének általános irányultságát tekintve úgy viselkedne, ahogyan azt Urunk itt feltárja. • Isten azonban ezzel szemben *jó*, mindenekfelett és *egyedül jó*, és ezért képtelen bármit is tenni, ami a legcsekélyebb mértékben is megkérdőjelezné (meghazudtolná) a jellemét. Emellett jóságát az irgalmasságnak abban a páratlan kegyelmi cselekedetében, saját Fiának ajándékozásában nyilvánította ki; **saját Fiát adta nekünk, hogy meghaljon értünk;** mégpedig *kérés nélkül*; és akkor, amikor mi *lázadtunk* ellene; és amikor *tudta, hogy Fiát milyen bánásmódban részesíti a hálátlan világ*: - nos, mindezek után, vajon megtagadna-e tőlünk bármit is? **Nem fogja-e nekünk adni az ő *Szentlelkét*,** amikor mi azt kérjük tőle? [Megjegyzés: Ami a szövegben "jó dolgoknak" van nevezve, azt a Luk 11:13. párhuzamos szakasza "Szentléleknek" nevezi]; és amikor tudja, hogy *ennek az ajándéknak az adományozása csalhatatlanul az Ő dicsőségére szolgál (az Ő örök dicsőségében fog végződni)*? Éppen ebben a megvilágításban mondja ki egy ihletett apostol ugyanezt az érvet [Róm 8:32.]; és ezért biztosak lehetünk benne, hogy ez megdönthetetlenül helytálló (érvényes).]

Hogy azonban ne nyugodjunk meg ennek az igazságnak csak puszta elismerésében,

**II. Javasoljuk (feltárjuk) annak megfelelő hasznosítását.**

Bár a szöveg nagy fő mondanivalója csak **az imára jövő válasz biztos kilátását** tárja elénk, mégis **megtanulhatjuk belőle**:

**1. Milyen fényben kell tekintenünk Istenre, amikor a kegyelem trónjához járulunk...**

[Az emberek általában vagy úgy gondolnak Istenre, mint egy olyan Lényre, akinek semmi köze ehhez az alantas világhoz, vagy mint egy kemény úrra és szigorú bíróra. Ennek megfelelően az imáikat csupán csak ajkukkal mondják, melyekben ők maguk nem éreznek érdeklődést; vagy pedig a korbácsütés fenyegetése alatt álló rabszolga könyörgéseiként. Nekünk azonban főként, ***mint*** ***Atyához,*** ***kellene Istenhez fordulnunk***; úgy kellene tekintenünk rá, mint egy olyan Lényre, aki képes és hajlandó megsegíteni minket, sőt, végtelenül hajlandóbb adni, mint mi kérni. Milyen kedves az a megszólítás, amellyel imádkozni tanít minket: "*Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy*"! Ha a kötelességtudó és szeretett gyermekek ismeretségével és bizalmával tudnánk közeledni hozzá, milyen édes lenne a vele való közösségünk, és milyen áldott sikerrel járnának kéréseink! Akkor semmi sem tűnne túl nagynak, semmi sem túl jelentéktelennek ahhoz, hogy elé tárjuk. Elébe tárnánk minden szükségünket, és minden alkalommal megtapasztalnánk leereszkedését és kegyelmét.]

**2. Mit kellene elsősorban kívánnunk minden hozzá intézett kérésünkben -**

 [A szentek könyörgéseinek fő témája általában az, hogy *bűneik megbocsáttassanak,* és útjaik *megjavuljanak*; és bizonyára ezek fontos témái a mi könyörgéseinknek. De a Szentlélek hivatalát még maguk a szentek is nagymértékben figyelmen kívül hagyják: és bár Isten nem fogja teljesen visszatartani áldásait, mert nem a legjobb módon kérjük őket, mégis bizonyára fontos, hogy érezzük, ***mennyire szükségünk van az ő Lelkére***, és fejezzük is ki ezt az érzést: fejezzük ki a hozzá intézett könyörgéseinkben. Nem tudunk *bűnbánatot tartani* vagy imádkozni, hacsak Isten "nem árasztja ki ránk a kegyelem és a könyörgés Lelkét". Nem *ismerhetjük meg* sem *betegségünket*, sem *gyógymódunkat*, hacsak a Lélek nem adatik nekünk, "hogy meggyőzzön minket a bennünk lakozó bűnről (bűneinkről, vétkességükről), és a Megváltó igazságáról". A Lélek feladata, hogy "megdicsőítse Krisztust, és az ő dolgaiból vegyen, abból, ami az övé, és megmutassa nekünk". Ha "meg akarjuk *öldökölni a test cselekedeteit*, annak a Lélek befolyása által kell történnie: ha az *igazságosság gyümölcseit* akarjuk megteremni, annak ugyanannak a Léleknek a működése által kell megvalósulnia, akinek a gyümölcsei ezek. A *lelki élet minden cselekedetét* Isten Lelkének közreműködésével és ügynöksége (munkája) által kell végrehajtani. Ahogyan Krisztus minden, az üdvösség megszerzésében számunkra, úgy a Szentlélek minden, az üdvösség közlésében irántunk (Ahogyan Krisztus szerezte meg számunkra az üdvösséget, úgy a Szentlélek az, aki alkalmazza azt ránk, s munkálja ki bennünk.). *Megvilágosodásunk és erőnk, megszentelődésünk és vigasztalásunk* mind az Ő ajándéka; és ezért folyamatosan el kell ismernünk, hogy tőle függünk, és kérnünk kell Istentől a közléseket, amelyekre szükségünk van. • Ennek fontosságát erőteljesen kiemeli Szent Máté, aki Urunk beszédének lényegét elbeszélve ezt mondja: "*Mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jót azoknak, akik kérik őt*?" Szent Lukács azonban “minden jót” *ebben* foglal össze: ‘a Szentlélek’ ajándékában; mert e nélkül az ajándék nélkül minden, amink van, értéktelen; és vele együtt semmi jóban nem szenvedhetünk hiányt.].

**3. Az imádság hatékonyságát és fontosságát.**

[Mivel Isten ilyen határozottan kijelentette, hogy kész nekünk adni a *Lelkét*, biztosak lehetünk benne, hogy semmi mást sem fog megtagadni tőlünk: "kérhetünk, amit akarunk, és meglesz nekünk". • Másrészt azonban imádság nélkül nem várhatunk semmit: "Isten akarja, hogy hozzá folyamodjunk [10. vers]", még azokért a dolgokért is, amelyeket megígért, hogy meg fog adni nekünk; és nem is fogja megadni, ha elmulasztjuk kérni. Erre utal maga a szöveg is; kegyelmei csak azokra korlátozódnak, akik *kérik* Őt. • Valóban igaz, hogy a jó utáni első vágyat Ő sugallja; és ami ezt illeti, "azok is megtalálják Őt, akik nem keresték, és megismerteti magát azokkal akik nem érdeklődtek utána"; de ha egyszer közölte ezt a vágyat, elvárja, hogy azt a kegyelem trónjánál ápoljuk és hasznosítsuk; és nem nyitja meg a menny kapuját senki előtt, aki nem kopogtat rajta sürgető és hívő imával. • És aligha vélhetjük, hogy ez kemény bánásmód Isten részéről velünk szemben. Mi lenne, ha mi magunk szólítanánk meg egy gyermeket, hogy jöjjön el hozzánk, és kérje tőlünk a leggazdagabb ajándékokat, amiket csak adhatunk neki, és minden tőlünk telhetőt megtennénk, hogy biztosítsuk őt arról, hogy kérését feltétlenül teljesíteni fogjuk; vajon okkal hibáztathatna-e minket azért, hogy a teljesítést felfüggesztjük, amennyiben nem kér, s ilyen könnyű feltételnek eleget nem tesz? Vagy van-e olyan szülő a világon, aki nem mondhatná gyermekének: Ha túl büszke vagy ahhoz, hogy kérj, nem kapod meg? • Bizonyára tehát, **ha büszkeségből, vagy tunyaságból, vagy hitetlenségből nem akarunk könyörögni Istenhez, akkor könnyen lehet, sőt elkerülhetetlenül megtörténhet, hogy elveszni hagy minket**.

Ha ez egyik szemszögből nézve szörnyűnek tűnik is, egy másik szemszögből nézve **igen bátorító**. Sokan vannak, akik kételyeikben készek azt mondani: "Az elmondottak nem nyújtanak számomr vigaszt; (nekem mélyebbb a problémám): elismerem, s jól tudom, ha Isten gyermeke volnék, nem kételkedhetnék abban, hogy megadja nekem mindazt, amit kérnék, nagyobb készséggel, mint ahogyan én kenyeret adnék éhes gyermekemnek: de (a gond, ami engem aggaszt, az, hogy) vajon az ő gyermeke *vagyok*-e? és ha nem, mit használ számomra ez a bizonyosság (hogy Isten kész adni)?". • De íme, mintha minden alkalmat el akart volna vágni az ilyen kételyre vonatkozóan, Urunk itt elejtette a párhuzamot, és azt mondja: "Mennyivel inkább **adja Isten az ő Lelkét, (nem *gyermekeinek* /nem így mondja/, hanem) *azoknak*, *akik kérik Tőle***?". Így tehát nincs okunk arra, hogy töprengjünk: Gyermeke vagyok-e én? Azonnal Istenhez kell mennünk, és a legjobb és legkiválóbb áldásaiért kell könyörögnünk, (tehát azt is kérhetjük, hogy fogadjon gyermekévé minket Krisztusban) a siker teljes bizonyosságával.

**[Ellenvetés:]**Néhányan talán így válaszolnak: "Megpróbáltam ezeket az eszközöket, és hatástalannak találtam őket. **[Válasz:]** De biztosak vagyunk benne, hogy **Isten vagy már válaszolt, olyan módon, amire nem számítottunk, vagy pedig a kellő időben fog válaszolni. Ő olyan Isten, aki nem tud hazudni; és ezért nincs más dolgunk, mint várni az Ő idejét**. Csak "maradjunk meg (tartsunk ki) mindhalálig az imádságban", és a mennyország, annak minden dicsőségével együtt, a miénk lesz].

<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/matthew/7/9/7/11/>

**Délutáni istentisztelet:**

**Zsid 3, 1-6 –**

**Krisztus feljebbvaló Mózesnél**

**KRISZTUS NEVEI ÉS TISZTSÉGEI**

**Charles Simeon prédikációja**

Forrás: C. Simeon: **NAMES AND OFFICES OF CHRIST,** Discourse No. 2278. From: Horae Homileticae,<https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/3/1/3/1/>

***Zsid 3:1. 1 Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra!***

A MI Urunk az örökkévalóságtól fogva az angyalokénál végtelenül magasabb rendű természettel rendelkezett [Zsid 1:3.8.10]: mégis a legmélyebb megaláztatásoknak is alávetette magát értünk [Fil 2:6-7.]. És az Ő megismerése által, épp e megaláztatott állapotában, jutunk el az üdvösségre [Jn 17:8.].

Az apostol, miután az előző fejezetben sokat beszélt erről a témáról, ezzel a szeretetteljes buzdítással erősíti meg az elmondottakat -

**I. Magyarázzuk meg a buzdítást -**

Az első dolog, amire felfigyelünk, az ***a leírás (jellemzés), amelyet minden igaz keresztyénről ad -***

[Meg akarván győzni őket, gyengédséggel igyekszik közel férkőzni szívükhöz, kedves megszólításokat használ: rámutatva kiváltságos helyzetükre: *testvéreknek* nevezi őket, hiszen azok mind a *rokonság* [Máté 23:9.], mind a *szeretet* [1Jn 3:14.] szerint. "*Szentek*"; Isten szolgálatára és élvezetére vannak kijelölve - Krisztus vérének forrásában megmosattak, és az isteni képmás szerint megújultak: "*mennyei elhívás részesei";* mennyei gyakorlatokra és élvezetekre hivatottak - engedelmeskedtek ennek az elhívásnak - és szívükben és életükben megfelelően befolyásolva lettek általa. Milyen kedves (nagyszerű) az ilyen jellem! "Testvérek!" "szentek!" "elhívottak!" stb. Ki ne kívánna közéjük tartozni?]

A következő dolog, ami figyelmünket kéri**: *a tárgy (cél), amit eléjük állít -***

[Amikor általában beszél Krisztusról, akkor a "Jézus" nevet teszi az első helyre; de amikor a szokásosnál ünnepélyesebben kíván szólni, akkor a "Krisztus" név áll az első helyen. Itt a Megváltót mind a nevével, mind a tisztségével jellemzi. Nevei: ***Krisztus*** [Megjegyzés: Ugyanaz mint a *Messiás*, Jn 1:44, és azt jelenti: Felkent], ***Jézus*** [Megjegyzés: *Jézus* név azonos *Józsuéval*, Zsid 4:8.; és Józsué a Jah Oseah rövidítése, az előbbi Istent, az utóbbi pedig a Megváltót (Szabadítót) jelenti. Ezt a nevet Isten Hóseának, Nun fiának adta, aki Krisztus előképeként vezette az izraelitákat Kánaán földjére: és e név adása a Szűz Fiának joggal tekinthető ama prófécia beteljesedésének, amely szerint őt ***Emmánuelnek***, (= Istennek velünk), kell nevezni. Jelentése tehát: *Isteni Megváltó (Szabadító)*. Mt 1:21-23]," • különös jelentőséggel bírnak e nevek (Jézus, Krisztus) ilyen vonatkozásban: az ő tisztségei olyanok, mint amilyeneket Mózes és Áron viselt a törvény alatt. Krisztus "a mi vallásunk Apostola", mivel Mózeshez hasonlóan azért küldetett, hogy hirdesse azt a vallást (hitet), amelyet vallunk: Ő "annak Főpapja" is, mivel Áronhoz hasonlóan Ő is elvégzi mindazt, ami szükséges az Istennel való megbékélésünkhöz [Megjegyzés: **Jézus, mint a mi főpapunk**, *áldozatot hozott értünk - bement a szentek szentjébe, hogy vérét az irgalmasság fedele elé vigye - él, hogy közbenjárjon értünk - bemutatja áldozatainkat az Atyának - a mellvértjén (a keblén) hordoz minket - és tudtunkra adja Isten akaratát*.]].

Az utolsó dolog, amit meg kell magyaráznunk, **az a kötelesség, amit lelkünkre helyez** -

Az a szó, amelyet mi "*fontolóra venni (figyelni)"* szóval fordítunk, gondos figyelmet feltételez [Megjegyzés: Κατανοήσατε]. Könnyen kimutathatnánk, hogy ez a kötelesség mennyire fontos; de az ezzel kapcsolatos észrevételeink más helyen megfelelőbbek lesznek].

Miután elmondtuk, ami szükséges volt a felszólítás értelmének kibontásához, folytatjuk azzal, hogy

**II. Megerősítjük (alkalmazzuk) a a buzdítást.**

***A. Azok számára, akik megfelelnek az előbbi jellemzésnek - nekik*** **szól a buzdítás**-

**1. Fontoljátok meg Őt, ki figyelmetek tárgyául elétek van állítva -**

***A neveit -***

[Mint "***Jézus***": Ő az isteni Megváltó, aki képes megmenteni (üdvözíteni) a végsőkig (korlátlan erejével mindenképpen képes üdvözíteni); Figyeljetek rá, mint aki "***Krisztus***": Isten éppen erre a célra kente fel. Ha nem Istentől lett volna kijelölve, vagy ha kevesebb lett volna, mint Isten, talán jogosan félhetnénk bízni benne; de a nevei tanúsítják jogát és képességét a megmentésre. Gondoljatok bele, hogyan hangzanának ezek a szavak a pokolban; és legyenek számotokra éppoly édesek, mintha az ottani boldogtalan lelkek számára hangzana].

Fontoljátok meg ***az Ő tisztségeit...***

[Mint az egyház *apostola* vagy *prófétája*, mindenkit tanít [Máté 11:29.] - - - - Mint főpap, utat nyit nekünk a szentélybe [Zsid 10:19-20.] - - - - Ó, gondolkodjatok ezeken, amíg szíveteket hála és szeretet tölti el, lángolón iránta!]

**2. Gondoljátok meg különösképpen az előző és a következő szövegkörnyezetben róla adott képet-**

***Könyörületességét, mint aki Főpap -***

[Ő maga is elszenvedte az emberek üldözését, a Sátán kísértését, az Istentől való elhagyatottságot stb. [Zsid 2:17-18.]: ezért együtt fog érezni veletek a megpróbáltatásaitokban [Zsid 4:15. Ezt még jobban illusztrálhatjuk az ötvös (ezüst tisztogató) gyöngéd gondoskodásával, akihez Krisztus hasonlítva van, Mal 3:3]. Ez legyen számotokra vigasztalás forrása minden nyomorúságotok alatt].

***Hűségét, mint aki Próféta...***

[Gondoskodását egész népére kiterjeszti [Zsid 3:2.]: soha nem engedte, hogy a leggyengébb hívő is végleg eltévedjen [Ézs 35:8.]; és sosem vall kudarcot abban, hogy helyesen vezessen minket [Ézs 30:21. Zsolt 73:24.]. Menjetek hát hozzá tanításért minden kétség és minden nehézség esetén].

**B. Azok is, akik nem felelnek meg a fenti jellemnek, hasznát vehetik a felszólításnak (hasznot arathatnak belőle)**.

[Ti, akik szentségtelenek vagytok, és idegenek a mennyei hivatástól, **fontoljátok meg áldott Urunk e jellemzését**. Gondoljátok meg - ***figyelemmel***, hogy megértsétek - ***hittel***, hogy érdekeljen benneteket - ***szeretettel***, hogy gyönyörködjetek benne - ***hálával***, hogy kifejezzétek a szívetekben a hatását - [Megjegyzés: Ez utóbbi téma egységesebbé és egyszerűbbé tehető így:-

**Figyeld meg jól:**

***I. Milyen hivatalokat (tiszségeket) tölt be értünk az Úr Jézus Krisztus...***

Minden vallásnak megvannak az apostolai, akik hirdetik, és a papjai, akik a szertartásokat végzik. A mi vallásunkban a mi megtestesült Istenünk, az Úr Jézus Krisztus egyszerre apostol és főpap. Ezeket a tisztségeket örökkévalóságtól fogva rábízta az Atya, Zsoltárok 40:6-8. Hűségesen végezte őket, amikor a földön volt: a prófétait, Zsid 1:2; Zsid 2:3; a papit, Zsid 1:3; Zsid 2:14; Zsid 2:17. Most is teljesíti őket népe javára; mint próféta, tanítva őket Lelke által, Jn 16:7-11; mint pap, könyörülve és enyhítve minden lelki szükségletüket, Zsid 2:18; Zsid 4:15.

***II. Kötelességünket vele szemben e tisztségekkel kapcsolatban.***

Tekintsünk rá ezekben a jellemekben: ***figyelemmel***, hogy a legteljesebb ismeretet szerezzük róla; ***hittel***, hogy minden hasznot (számunkra felajánlott áldást) merítsünk belőlük; ***hálával***, hogy neki adjuk a dicsőséget értük.

**ALKALMAZÁS (Üzenet):**

**1. Azokhoz, akik azt vallják, hogy "a mennyei elhívás részesei" -**

Ha valóban megtapasztaltátok az isteni kegyelem erejét, akkor nincs szükségetek, hogy ösztönzzünk benneteket e kötelességre. Az Úr Jézus Krisztus szemlélése az Ő minden kiválóságában és dicsőségében lelketek leggazdagabb öröme lesz.

**2. Azoknak, akiknek idegen ez a szent gyakorlat...**

Jaj, mit veszítetek! Nincs más téma az ég alatt, amely ennyire meghálálná a fáradozásotokat. Minél jobban gyönyörködtök Krisztusban, annál több bizonyítékot kaptok lelketekben az Ő kegyelméről, és annál jobban felkészülhettek az ő dicsőségére].

https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/3/1/3/1/

**KRISZTUS FELSŐBBRENDŰSÉGE MÓZESSEL SZEMBEN**

***Charles Simeon prédikációja***

***Forrás: C. Simeon:* CHRIST’S SUPERIORITY TO MOSES. Discourse No. 2279. From: Horae Homilicae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/3/5/3/6/>

***Zsid 3:5-6. 5 Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, 6 Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.***

Ahhoz, hogy a keresztyén üdvrendről igazságos (helyes) képet alkothassunk, mindenekelőtt szentírási szemléletet kell szereznünk Krisztus *személyéről*, mint Istenről és emberről, valamint közvetítői jellegéről, mint aki Emmanuel - Isten velünk. Különösen ez utóbbi szemléletben kell Őt szemlélnünk az egész levélben. Mint Isten, Ő "Atyja dicsőségének fényessége és személyének kifejezett képmása", míg mint ember, "megtisztított minket bűneinktől, és a magasságbeli Felség jobbjára ült le [Zsid 1:3.]", de mint Isten és ember egy Krisztusban, így válik az Ő áldozata hatékonnyá e nagy cél érdekében. Közvetítői (közbenjárói) minőségében, mint Isten-ember, van az, hogy a mennyei angyalok fölé emelkedik, akiknek kifejezetten meg van parancsolva, hogy "imádják őt [Zsid 1:4-6.]". És ugyanebben a minőségében kell Őt szemlélnünk, erre vagyunk felszólítva most, hogy "tekintsük Őt vallásunk apostolának és főpapjának [1. v.]". • Mint vallásunk "apostola", aki Mózeshez hasonlóan azért küldetett, hogy Isten gondolataira és akaratára oktasson bennünket, Ő magasabb rendű, mint Mózes, akinek az utasításait felváltani küldetett. És hasonlóképpen, Áron fölöttiségét is kijelentjük, amikor e levél egy későbbi részében eljutunk az Ő papságának vizsgálatához. A közte és Mózes közötti összehasonlítás az, egyedül, amit ezúttal figyelmünk tárgyává teszünk.

A továbbiakban tehát megfigyeljük,

**I. Krisztus felsőbbrendűségét Mózessel szemben.**

**A Mózesről adott jellemzés a lehető legmagasztosabb...**

 [**Ő "hűséges volt Isten egész házában** [4Móz 12:7.]". Attól a pillanattól kezdve, hogy elvállalta a rábízott hivatalt, hűséges volt annak betöltésében. Bármit is parancsolt neki az Úr, megtette; semmit sem tett hozzá, semmit sem hagyott el, semmit sem hanyagolt el belőle. Akár erkölcsi, akár szertartási parancsról volt szó, a legapróbb utasításokat is betartotta. Tisztában volt azzal, hogy mindaz, amit mondania vagy tennie kellett, egy jövőbeli időszakra vonatkozott, és arra irányult, hogy árnyképe legyen egy jövőbeli rendtartásnak: és minden részletében olyan pontos volt, hogy a zsidó és a keresztyén rendelkezések között a legkisebb egyezési hiány sincs, egyik a másiknak megfelel, mint a pénzérme a pénzverdének. Ahogy a hajlék a legapróbb szegig "a hegyen neki mutatott minta szerint készült", úgy az egész rendtartás tökéletes összhangban volt azzal, amelyben mi élünk.

**Sok minden próbára tette, hogy megingassa hűségét: de ő rendíthetetlen maradt.** Semmi sem téríthette el egy pillanatra sem a kötelességétől, és semmi sem késztethette arra, hogy lazítson Ura ügyéért tett erőfeszítéseiben. És ebben a hűségben egyedül állt. Áron és Mirjám is letért a kötelesség útjáról; sőt, mindketten szövetkeztek még maga Mózes ellen is. Mózes azonban mindvégig állhatatos volt, rendületlenül, fáradhatatlanul, fékezhetelenül].

**Krisztus azonban ebben a tekintetben végtelenül föléje emelkedett -**

[**Krisztus is hűséges volt egész házában.** Semmi olyat nem adott át, amit előzőleg ne hallott és ne tanult volna az Atyjától: de mindent, amit rábízott, hogy tegyen vagy tanítson, azt minden elképzelhető hűséggel megtette és tanította: igen, és amikor arra rendeltetett, hogy az emberek bűneiért is szenvedjen, azt türelmesen elszenvedte, a keserű poharat is megitta egészen az utolsó kortyig, és meg nem állt, amíg nem mondhatta mindezzel kapcsolatban: "Elvégeztetett (Vége van)".

**Eddig feltételezhető, hogy a kettő egyenrangú volt.** De van néhány olyan pont, amelyben különböznek, és amelyek Krisztus hivatalát és jellemét messze Mózesé fölé emelik. Mózes "**szolga** volt ***más*** házában": Krisztus **Fiú** vagy **Úr** volt "***saját*** háza felett". Mózes csak a saját házát oktatta: Krisztus azonban maga volt a forrása és építője annak a háznak, amelyet kormányzott; minden egyes tagja az Ő erejével jött létre, az Ő vére által váltotta meg őket, és az Ő kegyelme által tértek meg. Maga a ház nem létezett volna nélküle. Ahogyan egy ház építőjének, akár szó szerinti, akár politikai, akár vallási értelemben, messze a mű fölött kell állnia, amelyet készített, úgy Krisztusnak, aki a házát alkotta, messze a ház minden tagja fölött kell állnia; és mint az egyházban minden dolog egyetlen igazi forrása, Ő valóban és igazán "Isten" [4. vers], és következésképpen végtelenül nagyobb dicsőséggel bír, mint Mózes, aki csak tagja volt annak a háznak, amelynek a tanítására és kormányzására maga is elhivatást kapott.].

Hogy a Krisztus e felsőbbrendűsége nem pusztán spekulatív kérdés, kiderül, ha meggondoljuk,

**II. Mi a mi érdekeltségünk ebben (mennyire érint ez minket)?...**

**"Mi vagyunk az ő háza"-**

[Az egyházat a Szentírás "Isten házának" nevezi [1Tim 3:15.]: és ha valóban hittünk Krisztusban, akkor mi vagyunk ez a ház. Mi vagyunk azok, akikért a megváltó szeretet minden csodáját eltervezte; akikért mindazt, amit Krisztus valaha is végrehajtott, vállalta; akikért eddig mindent elrendezett égen és földön; akik felett még mindig különös gondoskodással őrködik; és akikért el van foglalva, hogy befejezze a megkezdett művet. Csodálatos gondolat! Mi vagyunk az Ő háza, az Ő családja, az Ő sajátos népe!. Micsoda megtiszteltetés! Micsoda kiváltság! Micsoda áldás!

De itt természetesen garantáltnak van véve, hogy hittünk benne, és Őt tettük minden reménységünk egyetlen alapjává, és bátran megvallottuk Őt egy istentelen világ előtt:].

**És e jellem alatt ennek megfelelő teendőink és kötelességeink vannak...**

[Meg kell tartanunk "a bizodalmunkat és a reménységünkben való örvendezését (reménységünk dicsekedését) mindvégig". Nekünk is nehézségekbe kell ütköznünk, mint ahogy Mózesnek és Krisztusnak is voltak nehézségei: de nekünk is úgy kell kitartanunk, mint ők, "állhatatosnak, rendíthetetlennek és az Úr munkájában buzgólkodóknak kell lennünk mindenkor". Bármivel is szembesülünk, egy pillanatra sem szabad eltávolodnunk az evangélium reménységétől: szilárdan kell állnunk *elveinkben* [Ef 4:14.] - - - *gyakorlatunkban* [Zsid 10:26.] - - - - *hitvallásunkban* [Zsid 10:23.] - - - mert az ezekben való állhatatosságunktól függ a végső elfogadtatásunk nála. "Ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is; ha pedig megtagadjuk Őt, Ő is megtagad bennünket. És ha nem hiszünk (akár az egyik, akár a másik mondásban), Ő mégis hűséges marad (az Ő szavához); nem tagadhatja meg magát [2Tim 2:12.];" Velünk lesz, amíg mi vele vagyunk: ha keressük őt, meg fogjuk találni; ha pedig elhagyjuk Őt, Ő is elhagy minket [2Krón 15:2.].

**Hasznosítás: -**

**1. Helyezzük magunkat az Ő irányítása alá!**

[Krisztus a nagy Feje és Ura mindennek. Tőle kell útmutatást kapnunk, ahogyan Ő is az Atyjától, és ahogyan Mózes is tette. Semmit sem szabad tennünk, csakis az Ő szava szerint; semmit sem szabad tennünk, amit megtiltott; semmit sem szabad elhagynunk abból, amit megparancsolt: nem engedhetünk meg semmilyen eltérést, sem túlzást, sem hiányosságot. Ha bármikor kétség merül fel a kötelesség útját illetően, konzultálnunk kell vele, és nem szabad továbblépnünk, amíg el nem értük, amennyire csak lehet, az Ő akaratának ismeretét. Az emberi véleményeknek nem lehet súlyuk az Ő szavával szemben. És ha még nem látjuk parancsainak okait, mint ahogy Mózes bizonyosan nem látta a szertartási törvény kapcsán, akkor sem szabad emiatt megtagadnunk a parancsai iránti engedelmességet, hanem minden alázattal teljesítenünk kell azokat, mondván: "Amit most nem tudok, azt majd ezután megismerem [Jn 13:6-7.]". Nem szabad panaszkodnunk egyetlen parancsolatra sem, mint nehézre vagy önmegtagadást igénylőre; hanem még magát az életet is semmibe kell vennünk, ha annak feláldozása által Ő megdicsőülhet [Fil 1:20.]. • Csodálatos volt az a lecke, amelyet a zsidók a pusztában tanultak: ha a tűzszlop és a felhő több napon és éjszakán át együtt mozgott, akkor továbbra is követték; ha pedig egy éven át egyhelyben állt, akkor ők is álltak. Így kell tegyünk mi is: akkor és ott kell mozognunk, amikor és ahol és ahogyan az Úr előírja, és csakis így, életünk utolsó órájáig].

**2. Törekedjünk arra, hogy a magunk területén neki tetsző módon járjunk el, az Ő helyeslését keresve.**

[Krisztus a hét arany gyertyatartó, Ázsia hét gyülekezete között járt, és mindegyiknek kijelentette: "Ismerem a te cselekedeteidet (Tudom a te dolgaidat)". És még mindig olyan a szeme, mint a tűz lángja, hogy behatoljon szívünk legmélyebb zugaiba. Ezért nem szabad megelégednünk azzal, hogy kifogástalanul járunk az emberek előtt, hanem azon kell fáradoznunk, hogy megfeleljünk Annak, Aki a szívek és vesék Vizsgálója. Nem csak a *cselekedeteinkre* kell figyelnünk, hanem az *indítékainkra* és elveinkre is, hogy lehetőleg minden *gondolatunkat* az Ő akaratának fogságába ejtsük. Törekednünk kell arra, hogy Istentől elnyerjük azt a bizonyságtételt, amelyet Mózesnek tett, hogy "*hűségesek legyünk egész házunkban*". Figyeljünk arra, hogy mint szülők és gyermekek, urak és szolgák, uralkodók és alattvalók, megtegyük mindazt, amit ő megkövetel tőlünk. Fáradozzunk azon, hogy "tökéletes szívvel szolgáljuk Őt", hogy az emberekkel való minden ügyeinkben és az Istennel való titkos járásunkban "Lelke arról tegyen bizonyságot, hogy tetszünk neki (kedvesek vagyunk előtte) [Zsid 11:5.]"; és hogy az utolsó napon megkapjuk tőle jóváhagyásának bizonyságát: "Jól cselekedtetek, jó és hű szolgák, menjetek be a ti Uratok örömébe."].

**3. Várjuk tőle mindazt, amit értünk vállalt -**

[Még mindig felügyeli egyháza ügyeit; és bár sokat tett értünk, mégis sok minden van még hátra, amit még megcselekszik, és sok minden, amit megígért, hogy beteljesedik. De "ígéretei biztosak az ő egész magvának" [Róm 4:16.]: egyik sem fog soha meghiúsulni, és még házának legkisebb tagjának sem lesz alkalma panaszkodni, hogy csalódott reményében. Józsué bizonyságtétele az egész egyház bizonysága lesz az utolsó napon, hogy "mindabból, amit Isten megígért, egy sem maradt el [Józs 23:14.]". Fogadjátok meg tehát ígéreteit, és hivatkozzatok rájuk előtte. Ha túl nagynak tűnnek ahhoz, hogy beteljesedjenek, "ne tántorodjatok el tőlük, hanem “reménykedjetek reménység ellenére is, és legyetek erősek a hitben, dicsőséget adva Istennek [Róm 4:18; Róm 4:20.]". Ha nagyok is a megpróbáltatásaitok, egy pillanatra se akadályozzák meg a benne való örvendezést, hanem "tartsátok meg szilárdan Benne való dicsekedéseteket mindvégig". Lásd, hogy egy vérző lélek legnagyobb vágyai mind egyetlen rövid imában összpontosulnak; és ezek beteljesedése érdekében ne csak Jézus szeretetére és erejére, hanem az Ő hűségére is támaszkodj: és amikor már azért imádkoztál, hogy maga a békesség Istene szenteljen meg téged teljesen, és hogy egész lelked, szellemed és tested feddhetetlenül megmaradjon a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig, akkor tedd hozzá: "Hűséges az, aki elhívott engem, és aki meg is fogja ezt tenni [1Thess 5:23-24.]."].

https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/hebrews/3/5/3/6/

**MBE - Délutáni istentisztelet :**

**Zsolt 18,1-7. 32-37. (7)**

**Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam**

**ISTEN AZ Ő NÉPÉNEK MINDENRE ELÉGSÉGES OSZTÁLYRÉSZE**

***Charles Simeon prédikációja***

**Forrás: C. Simeon: GOD THE ALL-SUFFICIENT PORTION OF HIS PEOPLE. Discourse No. 516. From: Horae Homileticae.** <https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/18/1/18/3/>

***Zsoltárok 18:2-4. „Szeretlek Uram, én erősségem! 3 Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem. 4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.”***

Isten szentjeinek a korábbi időkben elszenvedett üldöztetéseiből ezt a legfontosabb hasznot meríthetjük: látjuk, hogy ***az isteni kegyelemnek milyen ereje volt bennük a támogatásukra, és milyen hatékonysággal tisztította és emelte lelküket.*** Ha Dávidot soha nem nyomta volna el Saul, és nem űzte volna el trónjáról Absalom, milyen veszteség ért volna minket azokat a hitből fakadó írásokat tekintve, amelyeket megpróbáltatásai közepette írt, és amelyek leképezték nekünk elméjének minden működését azok alatt! Valójában senki sem értheti meg Dávid zsoltárait úgy, hogy be tudjon merülni azok szellemébe, hacsak nem volt elhívva arra, hogy valamilyen jelentős mértékben hozzá hasonlóan szenvedjen az igazságért. Az előttünk lévő zsoltárt Dávid hálás elismerésként írta, azokért a szabadításokért, melyekkel Isten kimentette őt úgy a Saul, mint minden más ellensége kezéből. Az ókor feljegyzései között aligha találunk ennél magasztosabb alkotást.

Az imént felolvasott szavakban látjuk,

**I. Hálájának kiáradását (kifakadását).**

Lelke nyilvánvalóan tele volt a témával. **Isten csodálatos jóságát szemlélte**: és kitör belőle ez a kegyes, buzgó elragadtatás: "***Szeretlek, téged, Uram, én erősségem!***" A kommentátorok megfigyelték, hogy az itt használt szó mindent kifejez, ami gyengéd és szeretetteljes, és a lélek legerősebb érzelmét foglalja magában. És ezt joggal hívta elő az isteni tökéletességekről (tulajdonságokról) alkotott véleménye (ezek megtapasztalása, szemlélése), és az Isten iránta tanúsított határtalan jóságának átérzése.

És ha benne ez ideiglenes (földi) áldások (szabadítások) érzékelésétől ilyen lángra lobbant az Isten iránti szeretet, **mit ne éreznénk mi a mi megtestesült Istenünk, az Úr Jézus Krisztus iránt, ha áttekintjük a megváltó szeretet minden csodáját**?

[Nézzétek a ***Megváltót személyes kiválóságaiban;*** és aztán mondjátok el, milyen érzéseinknek kellene lennie iránta - - - Nézzétek Őt ***azokban a tisztségekben, amelyeket értünk viselt***, mint egyházának prófétája, papja és királya; és aztán gondoljátok el, milyen ujjongások, dicséretek illenek hozzátok - - - - Nézzétek őt azokban ***az áldásokban, amelyeket már megtapasztaltatok a keze által***; és miközben a próféta nyelvezetét kölcsönzitek: "*Az Úrban van igazságom és erőm",* mondjátok meg, milyen lelkiállapotban (lelki szárnyalással) kell kiejtenetek ezeket a szavakat - - - Meg van írva, hogy "noha nem láttuk őt, mégis szeretjük; és mivel hiszünk benne, kimondhatatlan és dicsőült örömmel örvendezünk benne": ", és biztos vagyok benne, hogy a megdicsőült szentek a trón körül aligha múlhatnak felül bennünket szeretetünk lelkesedésében, miközben így kiáltunk fel: "Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged. " Ebben tehát a zsoltárosnak példaképül kell szolgálnia számunkra. Úgy kell megszoknunk a Megváltó szeretetének szemlélését, hogy elménk önkéntelenül is így szóljon: "*Szeretlek* téged, és *szeretni foglak,* Uram, erőm, igen*, szeretni foglak téged lelkem minden erejével*." Azt mondom, ez legyen lelkünk nyelve, amikor a kimondáshoz túl nagy érzéseink végre szavakban törnek felszínre.]

Ezzel az elragadtatott felkiáltással kapcsolatban itt van,

**II. A hitvallása...**

Dávid a különböző megpróbáltatások miatt arra kényszerült, hogy a háború emberévé váljon; és bátorság és ügyesség keverékével keresse a szabadulást ellenségeitől. Különösen Saul üldöztetése alatt folyamodott erős várakhoz és erődökhöz, ahol szembeszállhatott emberi erőben őt túlságosan meghaladó erős elnyomójával. De egyedül Istenben talált igazi védelmet. Eszközként igénybe vette a helyi előnyöket, a személyes bátorságot és a védekező és támadó jellegű fegyverzetet: de egyedül Isten volt az, aki ezeket hatékonnyá tette az ő védelmére; és ezért minden dicsőséget Istennek ad, mondván: "Az Úr az én sziklám, az én erősségem (erődöm) és szabadítóm, az én Istenem, az én erőm, akiben bízom; az én csatabárdom (hogy megvédjen engem), és az én üdvösségem szarva (aki által minden ellenségemet leverem), és az én magas tornyom".

És mi, akiknek sokkal erősebb ellenségekkel kell megküzdenünk, nem kell-e **elismernünk az Úr Jézus Krisztust, hogy mindezekben a viszonyokban mellettünk áll, a mi üdvösségünkre (szabadításunkra)**?

[Igen, valójában már régen győzött volna felettünk nagy ellenfelünk, az ördög, ha a mi imádandó Emmanuelünk nem lépett volna közbe a mi megszabadításunkért. **Őbenne találtunk menedéket Isten megszegett törvényének minden átka elől** - - - **Ő általa erősödtünk meg belső emberünkben** - - - **És tőle kaptuk a mennyei indulat (lelkület, gondolkozásmód) páncélját**, amely által képessé váltunk arra, hogy megálljuk a harcot üdvösségünk minden ellenségével szemben - - - Ha "erősek voltunk, az az Úrban, és az Ő erejében volt lehetséges", és Ő az, akit megillet megmaradásunkért minden dicsőség.

Íme tehát, milyen kifejezésekkel kell dicsőséget adnunk nagy Szabadítónknak! **El kell ismernünk az Úr Jézus Krisztust, mint aki "mindenünk mindenben".** És miközben neki adjuk a dicsőséget mindazért, amit már megkaptunk, bíznunk kell benne minden jövőbeli küzdelmünkre nézve: és teljes mértékben szemlélve a benne rejlő hatalmas erőt, meg kell tanulnunk, hogy mindet magunkra vonatkoztassuk, és azt mondjuk: "Ő az én sziklám, az én erődöm és szabadítóm, az én Istenem, az én erősségem, akiben bízom, az én pajzsom, és az én üdvösségem szarva, és az én magas tornyom". Semmi sincs az Úr Jézus Krisztusban, amit ne tehetnénk magunkévá a hit által, és amit magunkénak vallhatunk minden konfliktusban, amelyre elhívást kapunk: és minden próbatétel idején Tamás szavaival szólítsuk meg Őt: "én Uram és én Istenem"].

Ehhez a boldog zsoltáros még hozzátesz,

**III. Egy nyilatkozatot a céljáról.**

Nem gondolta, hogy Isten hozzá való viszonya igazolná a hanyagságot vagy lanyhaságot a részéről. Éppen ellenkezőleg, úgy tekintette, hogy ez ***bátorítja őt az Úr segítségül hívására***, és ***biztos siker zálogát jelenti*** számára.

Nekünk is szem előtt kell tartanunk, hogy minden kegyelmet imádság által kell elnyernünk, és hogy ***más módon nem remélhetjük, hogy megmenekülünk*** ellenségeinktől.

[Látjuk, hogyan imádkozott Dávid a nagy megpróbáltatások idején: “Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem harczolókkal. Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged”[Zsolt 35:1-3.]". Így hozta le a magasból imában a segítséget, minden szükség idején. • És ugyanígy kell nekünk is segítséget kapnunk a mi Urunktól és Megváltónktól, Jézus Krisztustól. Bár a nekünk tett ígéretei oly ingyenesek és teljesek, mégis "kérnünk kell tőle, hogy megtegye ezeket értünk [Ez 36:37.]", és "ha nem kérünk, nem is kapunk". •Sőt, el kell ismernünk Őt mindabban, amit már megkaptunk, és "dicséretre méltónak" kell Őt vallanunk: mert a parancs így szól: "Minden imádságaitokban és könyörgéseitekben, hálaadással ismertessétek meg kéréseiteket Istennel, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, megőrzi (megtartja) szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban ". Egyedül ezen az úton lehet biztosítani a győzelmet: de ha ezeket az eszközöket használjuk, akkor biztosan elnyerjük azt. Ha a buzgó és hívő imádság szokásában élünk, akkor a konfliktusok közepette "győztesnél győztesebbként (felettébb diadalmaskodva") ujjonghatunk, és előre látjuk, hogy nagy ellenfelünk már "lábaink alá van gyűrve" [Róm 16:20.].

Ebből a magasztos szakaszból **láthatjuk**:

**1. Az életteljes vallás igazi természetét -**

[Az életteljes vallás nem teljesen elméleti, és nem is teljesen gyakorlati; hanem, ha szabad így mondanom, az elmélet és a gyakorlat keveréke. **Tudással kell rendelkeznünk, mégpedig Istent minden tökéletességében és az Úr Jézus Krisztust minden tisztségében meg kell ismerjük**. E nélkül nem lehet helyes érzés a Legfelsőbb Lény iránt: nincs iránta való szeretet, nincs bizalom iránta, nincs közösség vele. De az Istenségről alkotott helyes nézeteink mellett **megfelelő hajlandósággal is kell rendelkeznünk vele szemben**. Egyszóval, a szövegünkben szereplő Dávidéhoz hasonló tapasztalattal kell rendelkeznünk, amely *a lelkünk legbensejéből fakadóan az Istennel való közösség, a tőle való függés és az ő szolgálatára való odaadás életét* érinti. Szeretett testvéreim, ne nyugodjatok meg semmiben, ami ennél kevesebb. Legyenek édesek és gyakoriak az Istenről való elmélkedéseitek; és addig újítsátok fel újra és újra, amíg lelketekben fel nem gyújtják a szeretet lángját iránta, és amíg szívetek mindennapi nyelve nem lesz: "Áldd az Urat, lelkem, és minden, ami bennem van, áldja az ő szent nevét!"].

**2. Láthatjuk aoknak az ostobaságát, akik nem keresik Istent...**

[Hasonlítsátok össze a zsoltáros tapasztalatát a sajátotokkal: Milyen menedéketek van a bajban, vagy milyen vigasztalásotok van, ha Istenre gondoltok? Sajnos, Dávid áldott nyelve helyett inkább azt kell mondanotok: "Ó, Istenem, nem látok benned semmit, amit magamnak tudhatnék; semmi mást, csak azt, ami engem riadalommal és rémülettel tölthet el". Ami az *Isten iránti szeretetet* illeti, nem tudjátok, mit jelent: és a *belé vetett bizalomnak* a legcsekélyebb alapja sincs bennetek: nem, és a szükség órájában sem tudtok hozzá fordulni. Ezért ellenségeitek prédájává váltok, és "az ördög fogságába estek, az ő akarata szerint". Boldogtalan teremtmények! Mehettek tovább utatokon, míg földi éltetek tart, és hamis módon elrejtőzhettek a veszély elől, amelynek ki vagytok téve: de állapototok csak annál szánalmasabb, minél nagyobb mértékben ringat benneteket e hamis biztonság. Ha igazuk van azoknak, akik a zsoltároshoz hasonlítanak, akkor nem is lehet ennél világosabb bizonyítékotok arra, hogy ti magatok letértetek a béke és az üdvösség útjáról. És ha nem lenne jövőbeli létállapot, akkor a veszteségetek még ebben a világban is nagy lenne: de ha az örökkévalóságot vesszük számításba, akkor a kilátásaitok valóban szörnyűek: mert ha most nem szeretitek Istent, akkor nem tudjátok szeretni Őt, amikor majd elmentek innen: ha itt nem vagytok iránta érdekelve, akkor a jövőben sem lehet érdekeltségetek iránta: ha ezen a világon nem éltek közel hozzá imádságban, akkor az örök világban soha nem egyesülhettek a mennyei seregekkel az Őt dicsőítő énekükben].

https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/psalms/18/1/18/3/

**Charles H. Spurgeon:**

**A 18. Zsoltár magyarázata**

**Forrás: The Treasury of David, Psalm 18. https://archive.spurgeon.org/treasury/ps018.php**

**CÍMFELIRAT:**

***1 Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és a Saul kezéből***

 Ennek a zsoltárnak van egy másik formája is, jelentős eltérésekkel (2Sámuel 22), és ez arra enged következtetni, hogy Dávid különböző időpontokban énekelte, amikor áttekintette saját figyelemre méltó történetét, és észrevette Isten kegyelmes kezét mindenben. Addison himnuszához hasonlóan, amely így kezdődik: "Mikor minden jótéteményed, ó, én Istenem…", ez a zsoltár egy hálás szív éneke, amelyet áthat az Isten sokrétű és csodálatos áldásainak hálás személete, amint visszaemlékezik rájuk. Mi ALÁZATOS VISSZATEKINTÉSnek fogjuk nevezni. •**A cím** figyelmet érdemel. Dávid, bár ebben az időben király volt, úgy nevezi magát, hogy "Jehova szolgája", de nem tesz említést királyi rangjáról; ebből arra következtetünk, hogy **nagyobb megtiszteltetésnek tartotta, hogy az Úr szolgája legyen, mint hogy Júda királya**. Bölcsen ítélkezett. •Mivel költői zsenialitással rendelkezett, az Urat szolgálta azzal, hogy ezt a zsoltárt megírta az Úr házának használatára; és nem csekély munka az istentiszteletnek ezt a gyönyörködtető részét, az Úr dicséretének éneklését vezetni vagy egyre hasznosabban alkalmazni. Bárcsak több zenei és költői képesség lenne az Úrnak szentelve, és főzenészeink alkalmasak lennének arra, hogy rájuk bízzák az áhítatos és lelki éneklést. •Meg kell jegyezni, hogy **ennek az éneknek a szavait nem azzal a céllal komponálták, hogy az emberek ízlését kielégítsék, hanem *Jehovának szóltak*.** Jó lenne, ha éneklésünkben és minden más megszentelt gyakorlatban is az Úr tiszteletét tartanánk szem előtt. Az a dicséret nem sokat ér, amely nem kizárólag és szívből az Úrra irányul. • Dávidnak jól esett ilyen egyenesen hálát adni, hiszen mindent az ő Istenének köszönhetett, és szabadulása napján érezte, nincs más, akinek köszönetet kellene mondania, csak az Úrnak, akinek jobb keze megőrizte őt. Nekünk is éreznünk kell, hogy Istennek és egyedül Istennek tartozunk a legnagyobb tisztelettel és hálával. • Ha emlékezünk arra, hogy a második és a negyvenkilencedik verset az Újszövetség is **az Úr Jézus szavaiként** idézi (Zsidók 2:13; Róma 15:9), akkor világossá válik, hogy itt egy **Dávidnál nagyobb Személyről van szó**. Olvasó, nincs szükséged a segítségünkre ebben a tekintetben; **ha ismered Jézust, könnyen megtalálod Őt a Ő fájdalmaiban, szabadításaiban és győzelmeiben ebben a csodálatos zsoltárban.**

**FELOSZTÁS:**

Az első három vers a prolog vagy előszó, amelyben az **Istent áldani akaró elhatározás** csendül fel. A **szabadító kegyelmet** a 4. verstől a 19. versig a legköltőibb módon **magasztalja**; majd a boldog énekes a 20. verstől a 28. versig **meggyőződéssel állítja, hogy Isten igazságosan cselekedett, amikor így kedvezett neki**. Hálás örömmel telve **újra felidézi szabadulását**, és a 29-45. versben **előrevetíti a jövőbeli győzelmeket**; és zárásként nyilvánvaló **prófétai előrelátással beszél a Messiás**, Dávid magva és az Úr felkentje **dicsőséges győzelmeiről**.

**MAGYARÁZAT:**

**2. vers. *"Szeretlek téged, Uram". (szeretni foglak téged*** *– angol ford).* Erős, szívből jövő ragaszkodással ragaszkodom hozzád; mint a gyermek a szülőjéhez, vagy a házastárs a férjéhez. A szó **intenzíven erőteljes**, a szeretet legmélyebb fajtáját jelzi. "Szívből szeretni fogom, legbensőbb zsigereimmel". •Itt van egy **szilárd elhatározás**, hogy a **legközelebbi és legbensőségesebb egységben maradjunk a Magasságossal**. **Háromságos Istenünk megérdemli szívünk legforróbb szeretetét.** Az Atya, a Fiú és a Lélek egyaránt igényt tart szeretetünkre. Az ünnepélyes szándék, hogy soha nem szűnünk meg szeretni, természetesen **a szeretet jelenlegi hevességéből fakad**. Helytelen elhamarkodott elhatározásokat hozni, de ez, ha Isten erejével tesszük, a legbölcsebb és legmegfelelőbb. • ***"Az én erőm".*** A mi **Istenünk az életünk ereje, kegyelmi képességeink, teljesítményeink, reményeink, konfliktusaink, győzelmeink ereje.** Ez a vers nem található meg a 2Sámuel 22-ben, és egy nagyon értékes kiegészítés, amely mindenek fölé és mindenek után került a zsoltárba, hogy a templom csúcsát, a piramis csúcsát képezze. **A szeretet még mindig a koronázó, legfőbb kegyelmi tényező.**

***3. vers. "Az Úr az én kősziklám és erősségem".*** Júdea sziklái és hegyi bástyái közé menekülve, Dávidnak sikerült elmenekülnie Saul rosszindulatától, és itt ez erősségekben lakva, Istenét egy ilyen rejtekhelyhez és biztonsághoz hasonlítja. **A hívők gyakran elrejtőznek Istenükben a nyelvek vesszejének és a bajok viharának dühe elől. Az Örökkévaló Sziklájának hasadékai biztonságos lakhelyek.** •"***Szabadítóm",*** aki közbelép a veszély órájában. Amikor az Úr népe már majdnem fogságban van, **a hatalmasok kezéből az menti meg, aki még hatalmasabb.** Ez a "szabadító" cím sok prédikációt rejt magában, és méltó arra, hogy minden tapasztalt szent tanulmányozza. •***"Az én Istenem";*** ez minden jónak egybefoglalása. Határtalan gazdagság van ebben a kifejezésben; azt jelenti: az én örökkévaló, változatlan, végtelen, határtalan jóm (kincsem). **Aki igazán ki tudja mondani, hogy "az én Istenem", az nyugodtan hozzáteheti, hogy "az én mennyországom, az én mindenem".** • "***Az én erősségem";*** ez a szó valóban "***az én sziklám***", az ***erő* és a *mozdulatlanság*** értelmében. Az én biztos, változatlan, örök bizalmam és támaszom. A *szikla* szó tehát kétszer fordul elő, de ez nem tautológia, mert az első alkalommal a *rejtőzködés sziklája*, itt viszont a *szilárdság és a változhatatlanság sziklája*. • ***"Akiben bízom***". A hitet gyakorolni kell, különben Istent nem értékeljük, nagyságát (drága voltát) nem ismerjük meg igazán; és **Istennek a hit tárgyának kell lennie, különben a hit puszta feltételezés**. • "***Az én pajzsom",*** amely elhárítja ellenségem csapásait, megvéd a nyílvesszőtől vagy a kardtól. **Az Úr támadó és védekező fegyverekkel látja el harcosait**. Fegyvertárunk teljesen el van készítve, hogy senkinek sem kelljen fegyvertelenül harcba indulnia. • ***"Üdvösségem szarva",*** amely lehetővé teszi számomra, hogy ellenségeimet letaszítsam, és szent ujjongással diadalmaskodjak felettük. •"***Magas tornyom***", egy sziklás kiemelkedésen magasra emelt fellegvár, amely **ellenségeim hatókörén kívül esik, amelynek magaslatáról riasztás nélkül tekintek le haragjukra, és a Jordánon túli jó földig terjedő kegyelem széles táját tekintem át**. - - • Sok szó van itt (szóhalmozás), de nem túl sok; hasznosan megvizsgálhatnánk mindegyiket, ha lenne időnk, de az egészet összegezve *Kálvinnal* együtt megállapíthatjuk, hogy **Dávid itt tetőtől talpig felszereli a hívőket**.

**4. vers.** Ebben a versben a boldog költő **elhatározza, hogy örömteli énekkel hívja segítségül az Urat, mert hisz abban, hogy Istene minden jövőbeli konfliktusban ugyanolyan jól bánik vele, mint a múltban.** • Jó úgy imádkozni Istenhez, mint aki megérdemli a dicséretet, mert akkor boldogan és bizonyossággal esedezünk. Ha úgy érzem, hogy áldani tudom és áldom az Urat minden múltbeli jóságáért, akkor bátran merek nagy dolgokat kérni tőle. Ez a szó “Tehát (Azért)” sok mindent tartalmaz. ***Énekelve üdvözülni* valóban üdvözülést jelent. Sokan gyászolva és kételkedve üdvözülnek; de Dávidnak olyan hite volt, hogy énekelve tudott harcolni, és a csatát még mindig énekkel az ajkán nyerte meg.** Milyen boldog dolog úgy fogadni az új kegyelmet, hogy a szívünk már érzékeli a múlt kegyelmet, amelyet élveztünk, és az isteni szeretet korábbi tapasztalatain alapuló bizalommal várjuk s fogadjuk az új megpróbáltatásokat!

*"Nem gyötör félelem vagy kétely, ha Krisztus itt van mellettünk,*

*Halálunkkor is fogja kezünk. “Gondot visel!” – zeng énekünk.*

**5-7. versek**.

***5 Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem. 6 A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem. 7 Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.***

 A zsoltáros most a legköltőibb nyelven írja le Jehova szabadító hatalmának megtapasztalását. A költészet minden kincsében nincs fényesebb drágakő, mint a következő versek szonettje; a bánat, a kiáltás, az Isteni Felség alászállása és a szenvedők megmentése itt arany hárfákhoz méltóan van megzenésítve. • Nyilvánvalóan **a Messiás, a mi Megváltónk az igazi, legfőbb témája**, Dávidon vagy bármely más hívőn túl, ennek az éneknek; és tanulmányozása közben egyre biztosabbá váltunk abban**, hogy minden sornak a legmélyebb, tökéletes beteljesülése Őbenne van**; de mivel nem kívánjuk a mérsékelt kereteken túl kiterjeszteni magyarázatunkat, a kegyes olvasóra kell bíznunk, hogy nagyon könnyen alkalmazza a szöveget a mi egykor nyomorúságot szenvedett, de most győzedelmes Urunkra.

***5. vers. "A halál fájdalmai körülvettek engem".*** A halál, mint egy kegyetlen hódító, úgy tűnt, hogy a fájdalom köteleit csavarja köréje. Körülvették és körülzárták a legszörnyűbb halálos fenyegetések. Olyan volt, mint egy tengerész, akit megtört a vihar, és akit a vészes sziklákra hajtottak a szörnyű hullámok, s már-már fehérlettek rá a halál fogai. Szomorú helyzet az Isten szíve szerinti ember számára, de így bánik Jehova a fiaival. • ***"Az istentelen emberek áradata megrémített engem".*** Az istentelenség árjai azzal fenyegettek, hogy elárasztanak minden vallást, és elűzik az istenfélő ember reményét, mint megvetendő és hitvány dolgot; ez a fenyegetés olyannyira beteljesedett, hogy még a Góliátot legyőző hős is félni kezdett. A leghajózhatóbb hajó is nehéz helyzetbe kerül néha, amikor a vihar ördöge a tengeren jár. A legbátrabb ember, aki általában a legjobbat reméli, néha a legrosszabbtól tarthat.

Kedves olvasó, **e sorok írója**, a legtöbb embernél jobban tudja, mit jelent ez az igevers, és hajlamos sírni, de mégis énekelni kezd, miközben egy olyan szövegről ír, amely **saját tapasztalatát** ennyire leírja. A Surrey Music Hallban történt sajnálatos baleset[[1]](#endnote-1) éjszakáján a Belial áradata szabadult el, és a sajtó nagy részének későbbi megjegyzései rendkívül rosszindulatúak és gonoszak voltak; a mi lelkünk félt, amikor a halál fájdalmai és kegyetlenek káromlásai vettek körül minket. De ó, micsoda irgalom volt mindebben, és a jóság mézét húzta ki Urunk a nyomorúság eme oroszlánjából! Bizony Isten meghallgatott engem! - Rossz helyzetben vagy? Kedves barátom, tanuld meg tapasztalatainkból, hogy bízzál az Úrban, Jehovában, aki nem hagyja el választottját.

***6. vers. "A pokol fájdalmai körülvettek engem."*** Minden oldalról dühösen ugattak a pokol kutyái. Ördögök kordonja vette körül Isten üldözött emberét; a menekülés minden útja el volt zárva. **A Sátán tudja, hogyan kell a bánat vas hadihajóival blokád alá venni partjainkat, de, áldott legyen az Isten, minden imádság kikötője még mindig nyitva van, és a kegyelem át tud haladni a blokádon,** üzeneteket közvetítve a földről a mennybe, és áldásokat viszonzásul a mennyből a földre. • "***A halál tőrei fogtak meg engem*** *".* A régi ellenség nemcsak a pokol veszett kutyáival, hanem a csalárdság halálos tőrvetéseivel, csapdáival is vadászik prédájára. A hálókat egyre közelebb és közelebb húzták, míg az összehúzódó kör teljesen megakadályozta a fogoly menekülését:

*"A pokol kötelei mind körém fonódtak,*

*Lábaim a halál csapdáiban megakadtak."*

Ilyen reménytelen volt ennek a jó embernek az esete, olyan reménytelen, amilyen reménytelen csak lehetett, olyan teljesen kétségbeejtő, hogy a Mindenható karon kívül semmi más nem segíthetett rajta. Az általa használt **négy metafora** szerint úgy volt •*megkötözve, mint egy kivégzésre váró gonosztevő;* •*elborítva, mint egy hajótörést szenvedett tengerész;* •*lesben állókkal körülvéve, mint egy üldözött szarvas*; és •*hálóba fogva, mint egy reszkető madár.* Mi más rémület és szorongás jöhetne még egy ilyen szegény, védtelen lényre?

***7. vers. "Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, és Istenemhez kiáltottam."*** Az imádság az a kapu, amely akkor is nyitva marad, amikor a várost az ellenség szorosan ostromolja; ez az az út felfelé a kétségbeesés gödréből, ahová a lelki bányász azonnal menekül, amikor az alulról jövő áradat rátör. • Figyeljétek meg, hogy *hív*, majd *kiált*; az ima egyre hevesebbé válik, ahogy halad előre. • Figyeljük meg azt is, hogy először *Jehova* néven szólítja meg Istenét, majd egy ismertebb névre tér át: "*én Istenem*"; így a hit a gyakorlással növekszik, és akit először *Úrnak* tekintettünk, hamarosan *szövetséges Istenünknek* látjuk. • Soha nincs rossz alkalom az imádkozásra; semmilyen nyomorúság nem akadályozhat meg minket abban, hogy a könyörgés isteni orvosságát használjuk. A halál tomboló hullámainak zaja vagy a pokol ugató kutyái fölött ha felhangzik az igaz hívő leghalkabb kiáltása, máris meghallgatásra talál a mennyben. • ***"Meghallotta szavamat templomából, és kiáltásom eljutott elébe, még a fülébe is***." Messze fönt a gyöngyházfalon belül, és a gyöngykapukon át, a szenvedő könyörgő kiáltása meghallgatásra talált. Az angyalok zenéje és a szeráfok harmóniája nem tudta elnyomni vagy akár csak elhalkítani az alázatos kiáltás hangját. A király meghallotta azt a hozzáférhetetlen világosságú palotájában, és készségesen felfigyelt saját szeretett gyermeke kiáltására. • Ó milyen megtisztelő kiváltság az ima, hogy Jézus vére által így be tudsz hatolni vele az Istenség fülébe és szívébe! • A hangot és a kiáltást maga az Úr *közvetlenül* hallja meg, és nem szentek és közbenjárók közvetítésével jut el hozzá; ***"kiáltásom eljutott hozzá***"; az imádság működése Istennél közvetlen és személyes. Teljes bizonyosággal és bizalmasan kiálthatunk, miközben Atyánk maga hallgatja meg.

***32-37. v***

***32 Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül? 33 Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat: 34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. 35 Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. 36 És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. 37 Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.***

**32. vers.** Miután megemlítette Istenét, a zsoltáros szíve lángol, és szavai szikráznak; kihívást intéz az éghez és a földhöz, ha találnak-e más lényt, amely Jehovához képest méltó az imádatra vagy a bizalomra. Az ő Istene, ahogy Matthew Henry mondja, egy *Hasonlíthatatlan*. A pogányok bálványait meg sem meri említeni, és mindet puszta semmiségnek minősíti, amikor az Istenségről beszél. "***Ki az Isten, ha nem az Úr?"*** Ki más teremt, tart fenn, lát előre és uralkodik? Ki más, mint Ő, aki minden tulajdonságában tökéletes és minden cselekedetében dicsőséges? Kinek másnak, mint Jehovának kellene meghajolniuk a teremtményeknek? Ki más követelheti szolgálatukat és szeretetüket? "***Ki más a szikla, mint a mi Istenünk?"*** Hol lehet tartós reményt táplálni? Hol találhat a lélek nyugalmat? Hol lehet stabilitást találni? Hol lehet erőt találni? Bizonyára egyedül az Úrnál, Jehovában találhatunk...

***33. vers***. Az örömteli győztes végignézi az egész páncélzatot (fegyverzetet), amelyben harcolt és győzött, és dicséri az Urat a fegyverzet minden részéért. A derékának öve érdemli ki az első strófát: "*Isten az, aki engem erővel övez, és tökéletessé teszi utamat*." A derekát égi erővel övezve, a harcos megtelt erővel, messze minden teremtett hatalom felett; és míg e csodálatos öv nélkül erőtlen és gyenge lett volna, elernyedt energiákkal és szétszórt erőkkel, **az igazság övével megerősítve úgy érezte, hogy határozott a célja, bátor a szembeszállásra és koncentrált az ereje**; így az útja teljes siker volt, olyannyira nem zavarthatta katasztrofális vereség, hogy "tökéletesnek" nevezhető. • Vajon mi is felettébb diadalmasakká váltunk-e, mint a bűn legyőzői, és életünk eddig olyan volt-e, amilyen az evangéliumhoz illik? Akkor tulajdonítsunk minden dicsőséget Annak, Aki saját kimeríthetetlen erejével felövezett minket, hogy legyőzhetetlenek legyünk a harcban és fáradhatatlanok a zarándoklatban.

***34. vers***. A győztes lábát isteni kéz saruzta fel, ezért a következő megjegyzésnek rájuk kell vonatkoznia. ***"Lábaimat olyanokká teszi, mint a szarvasok lábai, és magaslatokra helyez engem".*** Ellenségeit üldözve a harcos gyors lábú volt, mint egy fiatal őzike, de ahelyett, hogy az ember erős lábaiban gyönyörködne, a gyorsaság kegyelmét egyedül az Úrnak tulajdonítja. Amikor gondolataink fürgék, és szellemünk gyors, mint Amminadib szekerei, ne feledjük, hogy legjobb Kedvesünk keze adta nekünk ezt a kiváltságos kegyet. A bevehetetlen erődökbe hágva Dávidot megóvta az Úr a megcsúszástól, és olyan helyeken is képes volt megállni, ahol aligha vetheti meg lábát a vadkecske; ebben nyilvánult meg a megőrző kegyelem. • Nekünk is voltak ***magasztos helyeink***, a tisztesség, a szolgálat, a kísértés és a veszély vonatkozásban, de eddig megóvott az Úr a bukástól. Hozzátok ide a hárfát, és hangoljuk szívünket a zsoltáros örömteli hálaadására; ha elestünk volna, a jajgatásunk szörnyű lett volna; mivel megálltunk, legyen buzgó a hálaénekünk.

***35. vers. "Ő tanítja kezemet a harcra".*** A harci ügyességről és a fegyverhasználatban való jártasságról hálásan elismerjük, hogy az isteni tanítás eredménye; nem áldozunk az *én* szentélyében a természetes ügyesség vagy a szerzett ügyesség dicséretére; hanem minden harci ügyességet a mennyei kegyelem ajándékának tekintve, hálát adunk az Adományozónak. A Szentlélek a mennyei katonák Nagy Kiképzője. • "***Karjaim meghajlítják az ércíjat*** ". Valószínűleg réz íjra gondol, és ezeket az íjakat alig lehetett csak a karokkal meghajlítani, az íjásznak a lábát kellett segítségül hívnia; ezért nagy erőpróbának számított az íjat meghajlítani, olyannyira, hogy akár ketté is törhette. Vagy, ezt érthette az ellenség íjára, amelyet nemcsak kitépett a markából, hanem darabokra törve használhatatlanná is tette. • Jézus nemcsak a Sátán tüzes sugallatait semmisítette meg, hanem a Szentírás ellene való felhasználásával összetörte az érveit, amelyekkel lelőtte őket; ugyanezzel az eszközzel mi is hasonló diadalt arathatunk, a kinyilatkoztatott igazság éle által összetörve az íjat és darabokra vágva a lándzsát. • Dávid valószínűleg természeténél fogva erőteljes testalkattal rendelkezett; de még valószínűbb, hogy Sámsonhoz hasonlóan időnként a szokásosnál nagyobb erővel ruháztatott fel; mindenesetre hőstetteinek dicsőségét teljes egészében Istenének tulajdonítja. Soha ne fosszuk meg gonoszul az Urat az őt megillető dicsőségtől, hanem hűségesen adjuk meg neki azt a dicsőséget, amely az Ő nevét megilleti.

**36. vers.** "***Te adtad nekem a te üdvösséged pajzsát is".*** Mindenekelőtt **a hit pajzsát** kell magunkhoz vennünk, mert semmi más nem olthatja el a Sátán tüzes dárdáit; **ez a pajzs mennyei alkotás, és minden esetben közvetlen ajándék magától Istentől; ez a tökéletes üdvösség csatornája, jele, garanciája és biztosítéka.** •***"A te jobb kezed tart engem***". A titkos támaszt Isten megőrző kegyelme adja nekünk, és ugyanakkor a Gondviselés kegyesen nyújt nekünk nyilvánvaló segítséget. **Magunkban** **olyan csecsemők vagyunk, hogy egyedül nem tudunk megállni; de ha az Úr jobb keze tart minket, olyanok vagyunk, mint a vaskos oszlopok, amelyeket nem lehet megmozdítani.** •"***A te szelídséged (Károli fordításban: jóvoltod) tett naggyá engem."*** Ennek a mondatnak többféle olvasata van. A szót úgy is lehet fordítani, hogy "***a te jóságod tett naggyá".*** Dávid sok jóindulatot látott Isten vele szembeni cselekedeteiben, és hálásan tulajdonította minden nagyságát nem a saját, hanem Isten jóságának. "***A te gondviselésed"*** egy másik olvasat, ami valóban nem más, mint a jóság cselekvésben. A jóság a bimbó, amelynek a gondviselés a virága; vagy a jóság a mag, amelynek a gondviselés az aratása. Egyesek úgy adják vissza, hogy "***a te segítséged",*** ami nem más, mint a *gondviselés* egy másik szava; **a gondviselés a szentek szilárd szövetségese, aki segíti őket Uruk szolgálatában**. Egyes tanult magyarázók szerint a szöveg azt jelenti: ***"alázatosságod tett naggyá".*** ***"A te leereszkedésed"*** talán átfogó olvasatként szolgálhat, egyesítve a már említett gondolatokat, valamint az alázatosság gondolatát. • **Isten kicsinnyé teszi magát, ami az oka annak, hogy mi naggyá válunk.** Olyan kicsinyek vagyunk, hogy ha Isten leereszkedés nélkül kinyilvánítaná nagyságát, akkor a lába alá taposna minket; de Isten, akinek le kell hajolnia, hogy az eget nézze, és meg kell hajolnia, hogy lássa, mit tesznek az angyalok, megalázza magát: az alázatosokra és megalázottakra tekint, és naggyá teszi őket. Miközben ezek azok a fordítások, amelyeket az eredeti szöveg elfogadott szövegének adtak, azt találjuk, hogy vannak egészen más olvasatok is; mint például a Septuaginta, amely így szól: ***"a te fegyelmezésed" - atyai javításod - "naggyá tett engem";*** míg a káldeus parafrázisban ez áll: ***"a te szavad megnövelt engem".*** A gondolat mégis ugyanaz. **Dávid saját nagyságát mennyei Atyja leereszkedő jóságának és kegyességének tulajdonítja.** Mindannyian had érezzük ezt az érzést a saját szívünkben, és valljuk meg, hogy bármilyen jósággal vagy nagysággal ruházott is fel minket Isten, koronánkat az ő lábaihoz kell vetnünk, és kiáltanunk kell: "a te szelídséged tett engem naggyá".

***37. vers. "Megnagyobbítottad lépteimet." (Kiszélesítetted lépteimet –*** Károli) Egy sima út nyílt meg előtte, amely tágas birtokokhoz és táborhelyekhez vezetett. Ahelyett, hogy a keskeny hegyi ösvényeken kanyargott volna, és barlangok repedéseiben és zugaiban rejtőzködött volna, képes volt bejárni a síkságokat, és a saját szőlője és fügefája alatt lakhatott. • **Nem kis kegyelem, ha teljes keresztyéni szabadságba és tágasságba kerülünk, de még nagyobb kegyelem, ha ilyen szabadságban méltóképpen járhatunk,** ha Isten megőriz, s nem engedi, hogy lábunkkal elcsússzunk. **A nyomorúság szikláin megállni a kegyelmi támogatás eredménye, de erre a segítségre a jólét fényűző síkságain is éppoly nagy szükség van.**

<https://archive.spurgeon.org/treasury/ps018.php>

megjegyzés: A *Dávid Kincstára (The Treasury of David)* Spurgeon legterjedelmesebb, és legjelentősebb írásmagyarázó műve: A Zsoltárok könyvének magyarázata. Első kiadásban 7 kötetben jelent meg. Minden egyes zsoltárnál először a szerző magyarázatát találjuk, másodszor gazdag idézetgyűjteményt a régiek írásaiból, zsoltármagyarázataiból, és harmadszor útmutatásokat igehirdetőknek, rövid vázlatok, sugallatok formájában. *ford. B.S. megjegyzése.*

*A fordítást angolról a DeepL Translator végezte. Átnézte s javította Borzási Sándor. 2024. Január 17. Lupény.*

1. 1854 áprilisában, három hónap próbaidő prédikálás után és alig négy évvel megtérése után, az akkor még csak 19 éves Spurgeont meghívták a londoni Southwarkban található híres New Park Street Chapel lelkipásztorának (korábban Benjamin Keach partikuláris baptista és John Gill hires teológus és bibliamagyarázó volt a lelkipásztora). Ez volt akkoriban London legnagyobb baptista gyülekezete, bár néhány éve már fogyatkozott a létszáma. Spurgeon Londonban barátokra talált lelkésztársai között, mint például William Garrett Lewis a Westballs Grove-i gyülekezetből, egy idősebb férfi, aki Spurgeonnal együtt később megalapította a Londoni Baptista Szövetséget.

Park Streetre érkezése után néhány hónapon belül Spurgeont prédikátori képességei híressé tették. A következő évben jelent meg az első prédikációja a "New Park Street Pulpit"-ben. Spurgeon prédikációi minden héten nyomtatott formában jelentek meg, és nagy példányszámban. 1892-ben bekövetkezett haláláig közel 3600 prédikációt tartott, és 49 kötetnyi kommentárt, beszédet, anekdotát, illusztrációt és áhítatot adott ki.

Hírnevét közvetlenül követte a kritika. Az első támadás a sajtóban az Earthen Vessel című lapban jelent meg 1855 januárjában. Prédikációi, bár tartalmilag nem voltak forradalmiak, egyszerű és közvetlen felhívást intéztek az emberekhez, a Bibliát használva fel arra, hogy Jézus Krisztus tanításainak megfontolására késztesse őket. A média kritikus támadásai egész életében végigkísérték. A gyülekezet hamar kinőtte az épületet, és átnemenetileg a kibérelt Exeter Hallba, majd a Surrey Music Hallba költözött. 22 évesen Spurgeon a kor legnépszerűbb prédikátora volt.

1856. január 8-án Spurgeon feleségül vette Susannah-t, a londoni Falcon Square-i Robert Thompson lányát, akitől 1856. szeptember 20-án ikerfiai születtek, Charles és Thomas. **Az év végén, 1856. október 19-én nagy tragédia történt,** amikor Spurgeon először prédikált a Surrey Gardens Music Hallban. Valaki a tömegből elkiáltotta: "TŰZ!" Az ezt követő pánik és tolongás több halálos áldozatot követelt. Spurgeont érzelmileg megviselte az esemény, és józanító hatással volt az életére. Sok éven át, saját vallomása szerint, saját maga által nem ismert okból sokszor könnyekig meghatódott.

***Walter Thornbury* vallomása Spurgeonről:**

*Walter Thornbury* később a **"*Régi és új London*" című könyvében (1898)** egy későbbi surrey-i összejövetelt írt le:

A 10 000 lélekből álló gyülekezet beözönlött a csarnokba, felkapaszkodott a lelátókra, zümmögött, zümmögött és nyüzsgött – mint egy hatalmas méhkas -, amely alig várta, hogy először a legjobb helyeket, és végül minden helyet megszerezzen. Több mint félórás várakozás után - mert ha helyet akarsz kapni, legalább ennyi idővel korábban ott kell lenned – Spurgeon úr felment a tribünre. Az emberek zümmögésére, sietségére és taposására most az áhítat halk, csendes mormolása következett, amely mintha egyszerre, elektromos áramként futott volna végig minden egyes jelenlevő keblén, és a prédikátor ezzel a mágneses lánccal tartott minket megkötözve körülbelül két órán keresztül. Nem célom, hogy összefoglaljam a beszédét. Elég annyit mondani a hangjáról, hogy ereje és hangereje elegendő ahhoz, hogy mindenkit elérjen ebben a hatalmas gyülekezetben; a nyelvezetéről, hogy az sem nem magasröptű, sem nem házias; a stílusáról, hogy az hol ismerős, hol deklamáló, de mindig vidám és gyakran ékesszóló; a tanításáról, hogy első sorban sem a "kálvinista", sem a "baptista" cimkékkel nem jellemezhető abban a csatában, amelyet Mr. Spurgeon könyörtelen ellenségességgel és evangéliumi fegyverekkel vív a vallástalanság, az álkegyesség, a képmutatás, a gőg és azon titkos kebel-bűnök ellen, amelyek oly könnyen ostromolják az embert a mindennapi életben; és hogy mindent egy szóval összefoglaljak, elég, ha magáról az emberről azt mondom, hogy tökéletesen megragad téged az őszinteségével.

***Lelkészképző Főiskola 1888***

Spurgeon munkája folytatódott. Spurgeon 1856-ban alapított egy Pastors' College-ot, amelyet 1923-ban Spurgeon's College-ra kereszteltek át, amikor a jelenlegi épületébe költözött a londoni South Norwood Hillben.

**1857. október 7-én, a böjti napon a londoni The Crystal Palace-ban prédikált eddigi legnagyobb tömegének - 23 654 embernek** – Erre emlékezve, az előkészületről Spurgeon feljegyezte:

1857-ben, egy-két nappal azelőtt, hogy a Kristálypalotában prédikáltam volna, elmentem eldönteni, hogy hol legyen az emelvény; és hogy teszteljem az épület akusztikai tulajdonságait, hangosan kiáltottam: "*Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét*". Az egyik karzaton **egy munkás, aki semmit sem tudott arról, hogy mi történik, meghallotta a szavakat, és azok mintha az égből érkezett üzenetként érkeztek volna a lelkébe**. **A bűn miatti meggyőződés lesújtotta, letette a szerszámait, hazament, és ott egy ideig tartó lelki küzdelem után békére és életre lelt, amikor meglátta Isten Bárányát.** **Évekkel később elmesélte ezt a történetet valakinek, aki meglátogatta őt a halálos ágyán.**

Metropolitan Tabernákulum

1861. március 18-án a gyülekezet véglegesen átköltözött a Southwarkban, az Elephant and Castle-ben található, újonnan épített, célzottan erre a célra készült Metropolitan Tabernacle-ba, amely 5000 férőhelyes volt, és további 1000 embernek volt állóhelye. **A Metropolitan Tabernacle volt a kor legnagyobb egyházi épülete**. Spurgeon 31 évvel később bekövetkezett haláláig hetente többször prédikált ott…..

<https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon> [↑](#endnote-ref-1)