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

**ISTEN PARANCSA: KÖVETKEZETESEN JÁRJUNK!**

*forrás: Charles Simeon:* ***A CONSISTENT WALK ENJOINED****. Discourse: 2116***.** [**https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes**](https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes)

**DeepL Translator fordítása; felülvizsgálta és kijavította Borzási Sándor. 2023.04.23.**

*Ef 5:8. „Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.”*

Sokan azt képzelik, hogy mihelyt hittek Krisztusban, a nagy mű be is fejeződött bennük; és mégha nyomban meghalnának is, akkor is igazán tökéletesen befejezettek lennének, hiszen minden hívőről megmondatott: "Ti Krisztusban vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak ". De senki sem tökéletese ebben a világban annyira, hogy még mindig szüksége ne volna arra, hogy figyelmeztetésekkel és buzdításokkal, ígéretekkel és példákkal ösztönözzék. Ez világosan kitűnik az összes apostoli írásokból, amelyekben a szenteket a bűn minden fajtájától óvják, és a kötelesség minden fajtájára ösztönzik. A levél második fele teljes egészében a hívőknek szól, pontosan ebből a szempontból, arra buzdítva őket, hogy "járjanak méltóképpen az elhívatásukhoz, amellyel elhívattak [ Ef 4:1.]". Az igazság az, hogy a szentek még csak olyanok, mint "a tűzből kikapott üszög": még mindig erősen magukon viselik a tűz jegyeit, és még mindig fennáll a veszélye annak, hogy a tüzes kísértések hatása megemészti őket, ha Isten az ő irgalmasságában meg nem őrzi szívüket. Biztonságuk a vigyázásban (éberségben) és az imádságban rejlik: az *éberségben*, hogy ne adjanak alkalmat a Sátánnak arra, hogy lelküket gonoszsággal felgyújtsa; és az *imádságban*, hogy amint egy szikra is meggyullad bennük, azonnal kioltsák. Kivétel nélkül mindazoknak, akikről azt mondhatjuk: "Valamikor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban", a következő felszólítást is kell intézni: "Járjatok, mint a világosság gyermekei".

E szavakról szólva, Isten Lelkétől vezetve felmutatjuk,

**I. A változást, amelyet minden igaz keresztyén átélt -**

"Egykor sötétség voltak"-

[A "sötétség" kifejezés a Szentírás nyelvén tudatlanságot, bűnt és nyomorúságot jelent, és ezért a legmegfelelőbben fejezi ki a meg nem tért emberek állapotát. A természetes ember elméje vak az Isten dolgai iránt: azok szellemi dolgok, és a szellemi megkülönböztető képesség hiányában nem képes felfogni őket [ 1Kor2:14.]. Nem ismeri Isten törvényének szellemi (lelki) voltát, és nincs rálátása arra, hogy szíve teljesen elidegenedett Istentől. Nincs igaz véleménye az Isten tökéletes tulajdonságairól, nincs megfelelő érzéke arról, hogy szüksége van a Megváltóra; nincs igazi felfogása a szentség szépségéről, vagy a teljesen Istennek szentelt élet kiválóságáról. Önmagának él, és nem Istennek: önmagának törvénye, és amit csak tesz, úgy teszi, hogy saját érzelmei kielégítését tartja szeme előtt. Az élvezet, az érdek és a becsület az istenek, akiket szolgál: és az idő és az érzékek dolgain túl nincs más célja, amire figyelne, vagy amire törekedne. Ebben az állapotban megtalálhatja bár azt, amit a világ boldogságnak nevez; de a valódi boldogságtól idegen. Bármilyen elégedettséget is érez, azt az örökkévaló dolgok feledésében érzi, nem pedig azok szemlélésében. A halál és az ítélet gondolata megrémíti őt; és elégséges ahhoz, hogy Belsazárhoz hasonlóan minden vidámsága közepette megremegjen, úgyhogy "arca megváltozik, és térdei egymáshoz csapódnak [ Dán 5:6.]". A szívet vizsgáló Isten az, aki azt mondja, hogy az ilyen embereknek "nincs igazi békessége [ Ézs 57:20-21.]", hanem "pusztulás és nyomorúság van az útjukban [ Róm 3:16-17.]".

Ne gondoljuk azt sem, hogy ez csak egyesek jellemzője, akiknek gonoszsága kirívóbb természetű volt: mert Szent Pál biztosít bennünket, hogy egykor ő maga is így járt, nem kevésbé, mint mások [ Ef 2:3. Tit 3:3.] - - - és ezért biztosak lehetünk benne, hogy ez mindenkinek közös jellemzője. Valóban, az emberiség nagyon sekély ismerete is meggyőz bennünket arról, hogy "az egész világ gonoszságban leledzik" [ 1Jn 5:19.], és a meg nem tért emberek nemcsak sötétek, hanem maguk a "sötétség", sőt látható (tapintható) sötétség az életük.]

**De "ők most világosság az Úrban"-**

[Megtérésükben "a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából Istenhez fordultak". Megváltozott a látásuk önmagukról, a bűnről, Istenről, Krisztusról, s mindenről, ami körülveszi őket. - - - Mivel "értelmük szemei megvilágosodtak", így kiléptek a széles útról, amelyen eddig jártak, és a szentség és az élet keskeny és kevésbé járt ösvényein kezdenek haladni. Most már teljesen azon fáradoznak, hogy "levetkőzzék a régi embert, amely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; és felöltözzék az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben." - - - Most már nem rabjai többé a halálfélelemnek, és nem görnyednek Isten örök haragjának félelmei miatt: immár látják, hogy ő megbékélt velük szerelmes Fiában; és „a fiúság lelkületével járulnak eléje, kiáltva: Abba, Atyám". Egyszóval, most már békességet élveznek a lelkükben, mégpedig az "Isten békességét, amely minden értelmet felülmúl" - - - -

Mindezt "**az Úrban"**, azaz a vele való egyesülés és a tőle származó kegyelem által az övék. Mivel most már Krisztus misztikus testének tagjai, birtokolják mindazt, ami benne, az ő élő Fejükben van, a tőle kapott kegyelem mértéke szerint. "Krisztusnál van az élet forrása, és az ő világosságában látnak világosságot."].

Miközben ezt az áldott változást szemléljük, nem szabad figyelmen kívül hagynunk,

**II. Azokat a kötelezettségeket, amelyeket ez rájuk ró.**

Mindenkitől megköveteli a következetességet: természetesen, ha "világossággá lettünk az Úrban", akkor illik, hogy "úgy járjunk, mint a világosság fiai". Ezzel a kifejezéssel megtanít minket az Ige arra, hogy

**1. Milyen irányvonalat kell követnünk?-**

[Az Úr parancsolata lámpás, és "törvénye világosság" [ Péld 6:23.]: és az ő törvénye szerint kell irányítanunk lépteinket. Az a Szentlélek, aki megnyitotta a szemünket és megújította a szívünket, kijelöli számunkra az utunkat, szöges ellentétben azzal, amit a meg nem tért világ követ; ahogy az apostol mondja nekünk a textust követő szavakban: "A Lélek gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságan van". Míg az istentelenek az összes előbb említett gonoszságnak hódolnak, addig a mi magatartásunknak éppen az ellenkezőjének kell lennie az övéknek. Minden szentségtelen hajlammal szemben [ Ef 4:31.] bővelkednünk kell mindenben, ami "kedves és jó hírű" - - - Mindazzal szemben, ami mások jólétét akadályozhatja [ 3. ver. ], mindenben pontosan azt kell tennünk, amit a körülmények megváltozása esetén helyesnek tartanánk, ha felebarátunk velünk tenné - - - És mind Isten, mind az emberek iránti viselkedésünkben a legsérthetetlenebb "igazságnak", sőt tökéletes lelki becsületességnek, álnokság nélküli lélkületnek kell megnyilvánulnia - - - Talán némi képet kaphatunk kötelességünkről abból, amit az égitestek között látunk. A csillagokat (bolygókat) mind a Nap sugározza be; és e nagy világítótesthez való viszonyukban a „fény gyermekeinek” nevezhetjük őket. Ezek, képességeiknek megfelelően, visszatükrözik a Nap fényességét, és átadják másoknak a fényt, amelyet kaptak. Így kell legyen velünk is: világosságunkat az emberek előtt kell ragyogtatnunk, hogy azok, akik minket látnak, tudják, hogyan kell járniuk, ugyanakkor arra kényszerüljenek, hogy dicsőítsék az Igazság Napját, amelynek sugarait visszatükrözzük. Ezt a gondolatot maga az apostol is sugallja, aki azt mondja nekünk, hogy "világosságként kell ragyognunk a világban, hirdetve az élet igéjét" [ Fil 2,15-16.], és "bizonyítva" (hitelesen igazolva) a magunk személyében, mi az, "ami kedves az Úrnak" [ 10. vers].

De van még egy másik, nagyon fontos gondolat is, mit ez a kifejezés sugall, "a világosság fiai". A világosság tulajdonsága, hogy nyilvánvalóvá teszi a dolgokat. És következésképpen, nekünk tanúságot kell tennünk a sötétség minden cselekedete ellen. Nemcsak, hogy "ne legyen közösségünk velük (mert "mi közössége lehet a világosságnak a sötétséggel [ 2Kor 6:14.]?"), hanem „meg is feddjük őket” [ 11., 13. ver.], és szívből tanúskodjunk Isten mellett mindazok ellen, akik elkövetik azokat.

Ilyen legyen tehát a magatartásunk, szent és példamutató, határozott és szilárd].

**2. Milyen szellemben (lelkületben) kell járnunk benne? -**

["Az engedetlenség gyermekei" azok, akik természetük hajlamából fakadóan szándékos és megszokott engedetlenségben élnek Isten parancsaival szemben. A "világosság gyermekei" tehát a Szentlélek késztetéséből vidáman és új életük alaptermészete szerint járnak Isten útjain. Nem azért, mert kénytelenek, mint a rabszolgák, akaratuk ellenére szolgálni őt; hanem mint szeretett gyermekek, szeretik Atyjuk akaratát, és az ő útjait kellemes és békés utaknak találják. Nem csupán bizonyos alkalmakkor engedelmeskednek a szavának: állandóan és fenntartás nélkül teszik ezt: "gyönyörködnek akaratának cselekvésében ", és "teljes szívvel futnak az Ő parancsolatainak útján ". Ez jellemzi az angyalokat a trón körül: és ez jellemzi az élő Isten fiait is: "teljesítik az ő akaratát, hallgatva az Ő rendeletének szavára [ Zsoltárok 103:20.]", és minden következő cselekedetüket további szolgálatok előjátékává teszik].

**Üzenet**- **(Felhívás):**

**1. Azokhoz, akik még soha nem tapasztalták meg ezt a változást-**

[Vegyétek komolyan, hogy ezt meg kell tapasztalnotok, mielőtt valaha is beléphettek a mennyek országába. Akár többé vagy kevésbé szennyezett az életetek a külső bűnökkel, mindannyian egyformán magatoknak éltetek, ahelyett, hogy Istennek éltetek volna: és a lelkiismeretetek tanúskodik ellenetek, hogy nem az volt legfőbb törekvésetek és célotok, hogy a Krisztusban való érdekeltségeteket biztosítsátok, az ő képmására felnövekedjetek és az ő dicsőségére éljetek, és az erről az útról való letérésetek miatt nem aláztátok meg igazán lelketeket előtte. Hát mi a sötétség, ha nem ez? Valójában annyi, mint "Isten nélkül élni a világban": és ez az az út, amely, ha kitartotok rajta, "a rettenetes örök sötétség mélységébe” visz benneteket. De hálat adok Istennek, hogy nincs helye a kétségbeesésnek. Az Úr Jézus Krisztus "világosságul jött a világba, hogy aki őt követi, ne járjon a sötétségben, hanem övé legyen az élet világossága [ Jn 8:12.]". Éppen azért adatott, hogy "világosság legyen a pogányoknak, és azt mondja a foglyoknak: Menjetek ki, és a sötétségben lévőknek: Jöjjetek a világosságra! [ Ézs 49:6; Ézs 49:9.]". Ne essetek tehát kétségbe; hanem könyörögjetek, hogy mint az igazságosság Napja, "gyógyulással a szárnyán" keljen föl rátok. És halljátok bátorításul kegyelmes ígéretét: "A vakokat olyan útra viszem, amelyet nem ismertek, olyan ösvényekre vezetem őket, amelyről nem hallottak, a sötétséget világossággá teszem előttük, és a görbe dolgokat egyenessé: ezeket teszem velük, és nem hagyom el őket [ Ézs 42:16.].". De ne késlekedjetek, s ne legyetek restek ezeket az áldásokat kérni és keresni az ő kezéből. Keressétek, "mielőtt sötétséget szerezne, és mielőtt összeütné lábatokat a sötét hegyeken, és nehogy miközben majd a világosságot keresitek, a halál árnyékává változtassa, és rettenetes sötétséggé tegye azt [ Jer 13:16.].". Erre maga Megváltónk int benneteket: "Még egy kis ideig veletek van a világosság; járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket. Amíg világosságotok van, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek [ Jn 12:35-36.]."].

**2. Azokhoz, akiknek önmagukban bizonyságuk van arra, hogy ez megtörtént bennük-**

[Bármennyire is megveti a világ, mint fanatizmust, sokan vannak, akik "átmentek a halálból az életre", és akiket Isten "kihozott a sötétségből az Ő csodálatos világosságára ". Ó, örüljetek az Úrban, aki ilyen nagy dolgokat tett értetek! És most teljes szívvel adjátok rá magatokat arra, hogy e magas hivatáshoz méltóan járjatok. Gondoljatok arra, hogy milyeneknek kellene lennetek, és milyen szent mennyei viselkedés (életmód) illik hozzátok! Óvakodjatok és vigyázzatok, nehogy a legkisebb mértékben is visszatérjetek a korábbi állapototokba! Óvakodjatok azoktól, akik visszahúznának benneteket, vagy akadályoznának titeket a mennyei életben való előrehaladásban. A ti kiváltságotok, hogy "a világosságban járjatok, amint Isten a világosságban van [ 1Jn 1:6-7.]"; és hogy utatok olyan legyen, mint "a ragyogó fény, amely egyre jobban világít a tökéletes délig [ Péld 4:18.]". És amíg ez valóban lelketek vágya és fáradozása, ne féljetek: Istenetek veletek lesz, "hogy világosságotok a homályban felragyogjon, és sötétségetek olyan legyen, mint a déli nap". Akkor bizalommal várhatjátok azt a napot, amikor a ti jelenlegi fényeteket, mint gyertyát, a nap végtelenül fényesebb ragyogása fogja felváltani; sőt, azt a napot, amikor " nem a nap lesz többé a ti világosságotok nappal, és nem is a hold világol fényességül éjjel, hanem az Úr lesz nektek örök világosságotok, és a ti Istenetek a ti ékességetek [ Ézs 60:19-20.]"].

-