Sid Roth John Bevere A Szent Szellem a legjobb barátod

Sid: Hello. Sid Roth vagyok. Légy üdvözölve világomban, ahol természetes a természetfölötti. Tudjátok, mint egy vadonatúj zsidó Messiás hívőnek, közel 40 éve abban a kiváltságban volt részem, hogy találkoztam egy nővel, akinek az volt a neve, hogy Kathryn Kuhlman. És ez a hölgy azt mondta: Kérlek, könyörgök nektek, ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet, nekem Ő van egyedül. A legtöbb ember nem tudja ezt, de ő nem kezdte el addig a szolgálatait, amíg a legjobb barátja, a Szent Szellem meg nem jelent. Vendégem egy világklasszis tanító, aki ismeri a Szent Szellemet, és be fog titeket vezetni… Tudjátok, a legtöbb hívő azt mondja: Én a Szent Szellem erejét akarom. De hol vannak azok az emberek, akik az intimitást akarják azzal a Valakivel, aki a leginkább félreértett személy a Bibliában? Hol vagytok ti?

Sid: Legtöbben közületek ismerik John Bevere-t, olvastátok vagy hallottatok a könyvéről, A Sátán csalijáról, de amit nem tudtok, az az, hogy számos könyvet írt, amit 5-6 millió példányban adtak ki, az önéletrajzát több, mint 20000 gyülekezetben tanulmányozzák csak az Amerikai Egyesült Államokban, és ki tudja hányan az egész világon. De amit nem tudtok John Bevere-ről az az, hogy borzalmas előadó volt, és hogy az iskolában, nagyon alacsony színvonalon teljesített. Hány pontod is volt?

John: 370 angolból. A szóbelin. És ha ennyit mondok, az egész közönség már el is ment…

Sid: Milyen távlatok álltak így előtted?

John: Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy nulla esélyem sem volt…Úgyhogy amikor Isten…

Sid: Akkor hogyan írod meg mindezeket a könyveket, bestsellereket?

John: Tudod, ez érdekes volt. Mert amikor Isten odajött hozzám 1991-ben és azt mondta: „Fiam, azt akarom, hogy írj.” Majdnem nevetttem és azt mondtam: „Ok, olyan sok gyermeked van már a földön, hogy biztosan összekeversz valakivel. Nem akarhatod, hogy könyvet írjak. Úgy értem, beszélj először az angol tanáraimmal.” Úgyhogy én nem is tettem semmit 10 hónapig. 10 hónap elmúltával, két nő jött oda hozzám az USA két különböző államából, és mindketten ugyanazokat a szavakat mondták nekem. Azt mondták: „John Bevere, ha nem írod le azt, amit Isten adott neked, akkor Ő oda fogja adni ezeket az üzeneteket másnak és téged pedig meg fog ítélni érte.” És a második nő, aki Texas állambeli volt, két héttel azután mondta ezt, mint az első, aki Floridából való volt. Szíven ütött az istenfélelem. Azt mondtam magamban, hogy jobb lesz, ha megírom. Úgyhogy kötöttem egy szerződést Istennel. Szó szerint fogtam egy lapot a jegyzetfüzetemből, és ráírtam, hogy „Szerződés.” Ezt írtam: „Úgy gondolom, alapvetően nagy hibát követsz el, mert neked nálam sokkal jobb íróid vannak. Úgyhogy szükségem van kegyelemre.” És aláírtam a szerződést. És természetesen, a többi már történelem… És hiszem, hogy az én nevem csak azért van rajta azokon a könyveken, mert én voltam az, aki először hozzájutott ezekhez az üzenetekhez. Valóban hiszem, hogy ezek tényleg Tőle vannak, és az Ő Gyülekezetéhez szólnak. Én csak a szamár vagyok. Rendben? Ez az én hozzáállásom a dologhoz.

Sid: Annyira alacsonyan teljesített az iskolában. Csak néhány olyan emberről hallott, aki ilyen alacsonyan teljesített.

John: Egy emberről.

Sid: Egy olyan emberről, aki valaha is ilyen alacsonyan teljesített. Nem volt jó beszédkészsége. Nem volt jó angolból. Nem voltak jók a SAT teljesítményei. (ezt nem tudom, mit jelent)

John: Beszéljünk akkor a beszédről! Nos, az első alkalommal, amikor a feleségem hallott engem, miután összeházasodtunk, igen, az első sorban ült. 5 percen belül mély álomba merült… És végigaludta az egész üzenetemet. Az első sorban. És a legjobb barátnőjének, aki mellette ült, kicsordult a nyál a száján…Csak ennyit erről.

Sid: Szóval ő egy bestseller író. Igen. De egy ifjúsági pásztorként kezdte, és egyik nap a vezető pásztor besétált, és mit mondott?

John: Éppen az előző éjszaka volt egy látomása. Azt mondta, hogy szó szerint olyan volt ez, mintha egy TV műsort nézett volna. És azt mondta: „Ezek közül a pásztorok közül egy, 11 pásztor ült ott az asztal körül, ezek közül a pásztorok közül egy nem lesz többé a személyzetünk tagja. El fogsz utazni és vissza fogsz jönni, el fogsz utazni és vissza fogsz jönni, és áldás leszel a Krisztus Teste számára.” És aztán így folytatta: „Ez a férfi te leszel, John Bevere.” És amikor ezt mondta, Isten Szelleme rám szállt és elkezdtem sírni. És emlékszem, hogy az Úr még hozzám is beszélt, és Ő azt mondta: „Ne hívj fel pásztorokat, ne hívj fel pásztorokat.” Az első négy évben utaztam, nem írtam egyetlen levelet sem, nem hívtam senkit telefonon, és Isten természetfölötti módon elkezdte megnyitni az ajtókat. Emlékszem egyszer, ezen az összejövetelen, egy összejövetelen voltam Detroit közelében, és Isten Szelleme megmozdult azon a helyen, és a gyülekezet folyamatosan, 21 istentiszteleten keresztül tömve volt. Így hát felhívtam a feleségemet. Jusson eszetekbe, hogy nem voltak még mobiltelefonok 1990-ben. Egy nyilvános medencénél hívtam fel a feleségemet Floridában. Azt mondtam: „Nézd, küldenem kell neked jegyeket. Úgy tűnik, ennek az alkalomnak nem lesz vége.” Nos, ott volt egy 2000 tagú gyülekezet pásztora a nyilvános medencénél. Odasétált a feleségemhez, és azt mondta: „Nagyon sajnálom, de hallottam mindent, amit a férjednek mondtál a telefonba. Azt akarom, hogy a férjed jöjjön el a gyülekezetembe.” Így kezdte el Isten megnyitni számunkra az ajtókat.

Sid: Tudod, amikor Isten benne van valamiben, az olyan más. Tudom már, hogy miért kelti fel az érdeklődésemet az Élő Isten Szelleme, a Szent Szellem.

John: Igen.

Sid: De téged miért érdekel ez annyira?

John: Mert nem lennék az, aki vagyok ma, nem lennék ott, ahol vagyok ma, nem ismerném Jézust a Szent Szellem nélkül. Annyira szerelmes vagyok a Szent Szellembe. És ami annyira megszomorítja a szívemet, Sid, az az, hogy a legtöbb ember, a gyülekezet, igazán úgy kezeli Őt, mintha egy fogalom volna. Vegyük csak azt a példát, hogy valaki beszáll egy kocsiba, és 20 percig vezet. Mondjuk, ha valakivel a szomszédból felváltva viszitek egymást. Beszállsz a kocsiba. 20 percet vezetsz minden nap a munkába, és közben nem mondasz egy szót sem neki, sem azt, hogy jó reggelt, sem azt, hogy hogy van a családod, hogy aludtál múlt éjszaka, semmit, semmit egész úton, és még visszafele úton sem mondasz neki semmit. És még tetejébe ennek, hogy ne csak lelkileg sebezd meg, bekapcsolod a keresztény rádiót, és azt üvölteted, hogy még szólni se tudjon hozzád…Így kezeljük mi a Szent Szellemet. Hányszor előfordul az, hogy beszállunk a kocsiba, és egy szót sem mondunk a Szent Szellemnek? Én személy szerint azt gondolom, hogy Ő a leginkább mellőzött személy a gyülekezetben. Úgy értem, ha Valakinek valaha volt problémája azzal, hogy úgy érezte, hogy semmibe vették, hát ez akkor Ő. Ez vonatkozik Rá teljesen. Mégis szeret minket. Ez az, ami csodálatos. És Ő még ennek ellenére vágyakozik is utánunk.

Sid: Tudod, tudod, amit mondasz, az arra az állításra emlékeztet, amit a műsor elején mondtam. Kathryn Kuhlman könyörgött az embereknek: „Kérlek titeket, ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet.”

John: Ó, bárcsak találkozhattam volna azzal az asszonnyal.

Sid: A Szent Szellem a legjobb barátja volt.Többet fogunk beszélni a te legjobb barátodról is, amikor visszajövünk.

Visszajövünk az Ez természetfölöttivel.

Visszatértünk az Ez természetfölöttivel.

Sid: John egy olyan szóról tanít, amit a Bibliában olvastam. De azt gondolom, hogy sok ember nem érti azt a szót, hogy „közösség”, közösség a Szent Szellemmel. Mit jelent ez neked?

John: Nos, tudod, Pál azt mondta a korintusi gyülekezetnek, és érdekes módon, ez volt az utolsó dolog, amit nekik írt ezen a földön. Azt mondta: „A Szent Szellem közössége legyen veletek.” Na most, nekem, mint aki katolikus gyerekként nőtt fel, ha azt mondta valaki, hogy „közösség”, (angolban ugyanaz a szó, mint áldozás), akkor én arra a kis ostyára gondoltam, amit a pap az emberek nyelvére tesz, és a borra, amit lehúztam mint ministráns a mise végén. A közösségre a görög szó a „koinonia”, aminek három fő meghatározása van. Az első jelentés a közösség. A második a partnerség. A harmadik az intimitás. Úgyhogy amit mond az az, hogy „Legyetek közösségben a Szent Szellemmel.” Ha megnézitek az apostolokat az Apostolok Cselekedeteiben, akkor láthatjátok, hogy ők nagyon jó közösségben voltak a Szent Szellemmel. Úgyhogy mit is jelent a közösség? Baráti kapcsolatot, beszélgetést a Szent Szellemmel. Ha megnézitek Pál apostolt, ő mondott olyat, hogy a Szent Szellem beszélt hozzá városról-városra az Apcsel 20. fejezetében.

Sid: Tudod, mire gondolok most, hogy hallom ezt a szót, hogy „közösség”? Gyakran beszélgetsz a Szent Szellemmel?

John: Igen. Mert tudod, a Biblia azt mondja: „Szüntelenül imádkozzatok!”, és az ima nem egy egyoldalú társalgás. Az ima egy párbeszéd, nem monológ. Úgyhogy amikor Isten azt mondja nekünk, hogy „szüntelenül imádkozzunk, ez azt jelenti, hogy Ő kész kommunikálni velünk megállás nélkül. Ne keressetek mindig szavakat. Rendben? Ezen azt értem, hogy amikor a feleségem rámnéz, akkor én három oldalt tudnék írni arról, hogy mit mondott azzal.

Sid: Na ezzel így vagyok én is.

John: De ha 30 évvel ezelőtt történt volna az, hogy a feleségem rám néz, akkor az kínos lett volna az egész teremnek. Nem így van? Szóval arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy intimitásunk legyen Vele, és most már átugrom az intimitásra, mert az intimitás vonatkozik a vágyakra, a szándékokra, a szív gondolataira is, mert ismerned kell azt a valakit, akivel intimitást szeretnél. Tudod, én ezekről az emberekről veszek példát a korai egyházban, és amit elkezdtem meglátni, az egy böjttel kezdődött a múlt évben. Isten beszélt hozzám és azt mondta: „Azt akarom, hogy olvasd az Apostolok Cselekedeteit, és én elkezdtem azt olvasni. És rájöttem, hogy ami normális volt a gyülekezet számára akkor, az nem normális a mi számunkra ma, mert ők teljesen a Szent Szellemtől függtek. A Szent Szellem az egész életük alapvetően fontos része volt. Ő szó szerint velük volt, és partnerük volt mindenben, amit tettek. Ha megnézed az apostolokat, amikor egy levelet írtak, azt mondták: „Ez jónak látszott számunkra és a Szent Szellem számára.” Ők a valóságban képviselték az Ő látását, és a saját látásukat is. De amit leginkább szeretek bennük, az az, hogy olyan bensőséges kapcsolatban voltak Vele. Azt mondták: „Jónak látszott.” Nem mondták azt, hogy „a Szent Szellem ezt mondta, és mi is ezt mondtuk.” Értitek ezt, hogy olyan bensőséges kapcsolatban voltak Vele, hogy Isten megengedte nekik, hogy úgy képviseljék Őt, hogy mégcsak nem is beszéltek Róla. Na, most ez teljesen furcsának tűnik, de nem az. A múlt évben én és a feleségem egy nemzeti konferenciát tartottunk Kanadában, ahol én beszéltem az első este, ő a második este. A hangosító ember odajött hozzá. A fülébe akart erősíteni egy mikrofont. Értitek? A feleségem imádásban volt, felemelt kezekkel, könnyek folytak le az arcán. Megállítottam a hangosító embert, és azt mondtam: „Nem, nem, nem, nem, ő nem akarja ezt. Egy vezeték nélküli kézi mikrofont akar.” Visszament és hozott egy vezeték nélkülit. Tudtam képviselni Lisát anélkül, hogy ő elmondta volna, amit akar, mert annyira jól ismerem őt. Úgyhogy ezt kell megérteniük az embereknek. Lehetnénk te és én együtt akár egy évig is. Ez nem attól függ. Hogy milyen közel kerülünk egymáshoz, azt az határozza meg, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Lehetnénk teljesen idegenek egymás számára még egy év múlva is. Ismerek olyan férjeket és feleségeket, akik teljesen idegenek egymás számára még 30 év házasság után is. Miért? Azért mert nincsenek közösségben egymással és nem jutottak el az intimitás ilyen szintjeire. Úgyhogy ismerek olyan keresztényeket, akik csak a Szent Szellemmel voltak évekig, és ők mégis jobban ismerik Jézust is, mert a Szent Szellem kijelentést ad nekik Jézusról is. Ha megnézed Pál apostol életét, ő nem járt soha Jézussal, ugye?

Sid: Így van.

John: Nos, hányszor mondtad te és én vagy mások azt, hogy „Ó, ember, bárcsak együtt jártam volna Jézussal a Galileai-tenger partján!” Nem gondolom azt, hogy ettől más lenne most az életük. És hogy őszinte legyek hozzátok, nem gondolom még azt sem, hogy közel lennének Hozzá, mert Jézus maga mondta, hogy „Vannak olyan dolgok, amiket én nem tudok nektek elmondani. Csak a Szent Szellem tudja ezeket elmondani nektek.” Itt van például Pál. Soha nem járt együtt Jézussal. Soha, egyszer sem. Így van? És mégis olyan közelről ismerte Jézust, hogy Péter, aki három és fél évig együtt járt Jézussal, végül ezt írta és ezt mondta: „Ez az ember, Pál, annyira ismeri Jézust, hogy néhány levelét csak nehezen értem meg.” Na, most ez miért van így? Mert a Szent Szellem az, aki olyan valóságokba tud elvinni engem, ahová Jézus maga nem tudott volna elvinni itt a földön, mert az Ő Szelleme az, aki kommunikál a mi szellemünkkel. A mi szellemünknek van meg az a képessége, hogy sokkal többet elraktározzon Isten jelenlétéből és ismeretéből. Mégis, olyan sok ember van, aki az elméjével szeretné megismerni Istent. Ezért tudjátok, a legnagyobb, legnagyobb dolgok akkor történnek az életemben, amikor Vele vagyok közösségben, de ez egy mélyebb szint, mint csak a lélek szintje. Ne értsetek félre. A lélek is jön vele együtt, de akkor is ez egy mély kapcsolat.

Sid: Most beszélj nekem röviden arról az alkalomról, amikor együttműködtél a Szent Szellemmel Malaysián.

John: Egy nemzeti konferenciát csináltam. Azt hiszem, ez volt a legnagyobb Bibliaiskola ott. Sokan voltak. Ez egy sátoros összejövetel volt. És emlékszem, hogy voltak ott asszonyok az első sorokban. És akkor az összes asszony azt mondta, hogy el vannak hívva a szolgálatra. Malaysia egy muszlim ország. Hirtelen az Atya Szelleme jött be, Isten Szelleme a legszeretetteljesebb módon. És ezek az asszonyok elkezdtek hisztérikusan nevetni, és mindannyian összeestek, rá a padlóra. Senki nem kapta el őket. Senki nem érintette meg őket. És ők ott voltak a padlón, és szó szerint hisztérikusan nevettek. És aztán…

Sid: Senki nem érintette meg őket.

John: Senki nem érintette meg őket.

Sid: Elestek.

John: Mindannyian elestek. Senki nem kapta el őket, és aztán elkezdtek hisztérikusan nevetni. Értitek? Én csak leültem a színpad szélére, mert kívül akartam maradni ezen. Én csak élveztem azt, hogy látom ezeket az ázsiai asszonyokat, mert ezek általában nagyon csendesek és tartózkodóak, amint a hátukon hemperegtek előre és hátra, és a kezeiket a hasukon tartották, és hisztérikusan nevettek. És most már értem, hogy honnan jöhetett a szent hempergők elnevezés. Én csak egy katolikus fiú vagyok, aki meg lett váltva. Igen. Én ilyen vagyok. Nos, akkor hirtelen ez a szeretteljes jelenlét felemelkedett, és egy tiszteletteljes jelenlét jött helyette, csodálatos és egyben félelmetes is, ha ennek így van értelme. Rendben? És emlékszem, hogy amikor ez a jelenlét bejött, azt gondoltam: Ó, Istenem, valami megváltozott. És hirtelen ez az összes nő ugyanebben az időben, anélkül, hogy valamit is mondtak volna, befejezték a nevetést. És másodperceken belül elkezdtek úgy visítani, mintha tűzben égtek volna. Na most, ez nem volt démoni dolog volt. Olyan volt, mintha tűzben égtek volna. Értitek? Én a színpadon járkáltam fel és alá, és azt mondtam magamban: „Ó, Istenem!” Ekkor gondoltam azt, hogy van különbség a lelkünk és a szellemünk között. Mert a fejemben az járt, hogy én nem tudom ezt a helyzetet kezelni, és a szívemben az volt, hogy Istenem, ne vedd el ezt, ne vedd el ezt! Csodálatos volt. Igen. Emlékszem, ott sétáltam fel és alá, és azt gondoltam: Ha egyetlen rossz szót mondasz, meg fogsz halni.” Nem mondom azt, hogy feltétlenül ez történt volna. De amikor Anániás egy rossz lépést tett abban a környezetben, ahol volt…és ez Újszövetség. Az a jelenlét az olyan volt, mintha Apuka nem akkor jött volna be. Ő már ott volt előtte. A Király jött be. És emlékszem, hogy a számból ezek a szavak jöttek ki: „Ez az Úr félelmének a Szent Szelleme.” Ez jött ki a számból. És hirtelen azt gondoltam, hogy ez valóban az volt. Ézsaiás azt mondta: „Az Úr Szelleme megnyugszik Jézuson.” A Szellem az, aki a tanácsnak a szelleme, ismeret szelleme, hatalom szelleme, megértés szelleme, és az Úr félelmének a szelleme az Úr félelmének örül. Emlékszem, az összejövetel után volt ott egy indiai házaspár, akik Indiából jöttek, és a Bibliaiskolában tanultak, és a hölgy egyike volt azoknak, akiket letartóztattak. Rám nézett és azt mondta: „Olyan tisztának érzem magam belül.” És a férje is azt mondta: „Én is.” És én azt mondtam: „És én is.” Nos, a következő reggel a hotel szobámban voltam és a Szent Szellem azt mondta: „Olvasd el a 19. zsoltárt.” Fogalmam se volt róla, Sid, hogy mit fogok olvasni. Tudom, hogy te valószínűleg tudod, de én nem tudtam. És elolvastam a 9.versig, és a 9.vers azt mondja: „Az Úrnak a félelme tiszta (és helyes), mindörökké megmarad.” És Isten beszélt hozzám és azt mondta: „Lucifer vezette a dicsőítést a trónomnál. Nem félt Engem. Nem is él örökké.”

Sid: Tudod, ez egy elrejtett szó, hogy „az Úrnak a félelme.” Szeretnék még erről többet megtudni, mert a modern kereszténység számára ez el van rejtve. Mindjárt visszajövünk.

Visszatérünk az Ez természetfölöttivel.

Sid: John Bevere, mit jelent az Úr félelme?

John: Az Úrnak a félelme először is, nem azt jelenti, hogy féljünk az Úrtól. Rendben? Hogyan lehet egy olyan valakivel kapcsolatunk, intimitásunk, akitől félünk? Értitek? Ha visszaemlékeztek arra, amikor Mózes kihozta Izraelt Egyiptomból, mondott nekik valamit. Azt mondta amikor Isten lejött a hegyre, és ők mindnyájan elfutottak, ő ezt mondta nekik. 2. Mózes 20.20. Ha akarsz egy 20/20-as látomást, akkor ez az. Ő ezt mondta: „Ne féljetek!”, ezt mondta: „Isten azért jött közel hozzátok, hogy próbára tegyen titeket. Azt akarja, hogy tiszteljétek őt, és ez visszatartson titeket attól, hogy vétkezzetek ellene.” Várjatok egy picit! „Ne féljetek, mert Isten azért jön közel hozzátok, hogy meglássa, hogy ez a fajta félelem megvan-e bennetek.” Ez egy kicsit úgy hangzik, mintha ellentmondás volna. De nem az. Különbséget tesz aközött, hogy félünk az Úrtól, vagy hogy istenfélelem van bennünk. Annak a személynek, aki fél Istentől, valami eltitkolnivalója van. Mit tesz Ádám, miután engedetlen volt Istennek? Elfut Isten jelenléte elől. Egy olyan személynek, aki Istent féli, nincs mit elrejtenie. Inkább azért van benne félelem, hogy talán távol lesz Istentől. Úgyhogy ha a végső meghatározását szeretnéd megkapni az Úr félelmének, akkor az az, hogy rettegni attól, nem megijedve lenni, rettegni attól, hogy eltávolodhatok az Úrtól. Úgyhogy amikor Istent féljük, akkor tiszteljük őt. Na most, az, hogy tiszteljük, az sok mindent magába foglal. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy becsüljük, tiszteletben tartjuk és hódolunk Neki, jobban, mint bárki másnak. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy az Ő szívével érzünk, szeretjük, amit Ő szeret, és gyűlöljük, amit Ő gyűlöl.

Sid: Mondanád azt, hogy ez a szentség meghatározása, mert azt mondja a Biblia, hogy „Szentség nélkül senki sem látja meg az Urat.” Mi a te definíciód?

John: Igen, de várj egy percet. Hogyan alakul ki valakiben az istenfélelem? A Biblia szerint „A tökéletes szentség az Úrnak a félelme.” 2. Kor. 7.1. Rendben? Az Úrnak a félelme előfeltétel a szentséghez. Mózes azt mondta: „Isten azért jött közel hozzátok, hogy próbára tegyen titeket. Azt akarja, hogy tiszteljétek őt, és ez visszatartson titeket attól, hogy vétkezzetek ellene.” Az Úrnak a félelme az, hogy gyűlöljük a bűnt. Most hadd mondjam el, hogy a legtöbb ember hogyan látja ezt Amerikában. Sok keresztény mondja ezt: „Én nem szeretem a gonoszságot.” Nem, az Úrnak a félelme nem az, hogy nem szeretem a gonoszságot. Az Úrnak a félelme az, amikor gyűlöljük is a gonoszt. Szeretjük, amit Ő szeret, és gyűlöljük, amit Ő gyűlöl. Na, mos én hallottam olyan vallásos embereket, akik azt mondták: „Tudod, gyűlölöm ezeket a bűnösöket. Így élnek, meg ezt csinálják. Gyűlölöm őket. Istent félem.” Nem, te nem Istent féled, mert azt gyűlölöd, akit Ő szeret.” Isten szereti azt a személyt, aki a bűn kötelékében él. Ő meghalt azért az emberért. Hogyan merészeled te azt mondani: „Én gyűlölöm azt a személyt, én Istent félem.” Nem féled Istent, mert azt gyűlölöd, akit Ő szeret. Úgyhogy amikor elfogadod az Úrnak a félelmét, akkor egy nagyobb mértéket kapsz a Szent Szellemből, mert Sid, most igazán fel fogom fedni magamat előttetek itt. Még a 80-as években, a 90-es évek elején, két órát imádkoztam minden nap. Nos, felkeltem 5-kor, imádkoztam 7-ig, és aztán mentem a munkába. Egyik nap azt mondtam: „Miért nincs egy erősebb kenet rajtam? Miért nincs a Szent Szellemnek egy erősebb jelenléte az életemben?” Két órát imádkozom minden nap. Olvasom a Te Igédet. Tanulmányozom. Miért nincs rajtam erősebb kenet?” És tudod, mit mondott az Úr nekem? Azt mondta: „Mert eltűröd a bűnt, nemcsak a te életedben, hanem mások életében is.” És én azt mondtam: Mit értesz ezen? És Ő azt mondta: „Olvasd el a Zsid. 1-et.” Úgyhogy odalapoztam a Zsid. 1-hez, ahol arról van szó, hogy Jézus feltámadt a halálból. Isten, az Atya kinevezte őt a gyülekezet Urává, és ezt a kijelentést tette neki. Azt mondta: „Szeretted az igazságot”. Az Úr azt mondta: „Állj meg itt!” Azt mondta: „Minden keresztény szereti az igazságot.” De Ő azt mondta: „Ez nem minden, amit mondtam.” Az Atya a Fiára nézett és azt mondta: „Mivel szeretted az igazságot és gyűlölted a bűnt, ezért a te Istened felkent téged a társaid fölé.” (angol ford.) Azt mondta: „Tanuld meg annyira gyűlölni a bűnt, mint ahogy Én gyűlölöm azt, és meg fogod látni Isten kenetét hatalmasan működni az életedben.” Úgyhogy, amit észrevettem az az, hogy amikor bementem az imaszobámba és még nem is imádkoztam, és még nem is énekeltem, hanem egyszerűen elmélkedtem az Atya tiszteletreméltóságán, akkor már ott volt a jelenléte. Úgyhogy ez így ment egész nap. És az egyik nap csak azt mondtam: „Várj csak!” Azt mondtam: „Régebben olyan nehéz volt számomra bekerülni a Te jelenlétedbe az imaszobámban. Most meg olyan könnyű.” És a Szent Szellem azt mondta: „Hogyan tanította Jézus a tanítványait imádkozni?” Elkezdtem mondani az Úr imáját. Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.” Itt van. Jézus, te úgy tanítottad a tanítványaidat, hogy nem jöhettek Isten jelenlétébe az Úr tiszteletteljes félelme nélkül.” Látjátok, ha belenéztek a Zsidó levélbe, akkor ott azt láthatjátok, hogy „Jézus meghallgattatott az istenfélelméért.” (ref. ford.) Egy dolog imádkozni, és egy másik dolog meghallgattatni. Rendben? Úgyhogy sok ima megy ki. De én azt akarom, hogy ezek meg is legyenek hallgatva. Ez az Úrnak a félelme. Úgyhogy menjünk vissza ahhoz, amit korábban mondtam nektek. Azon a reggelen ott a hotel szobában Malaysiában, amikor Isten beszélt hozzám, azt mondta: „Lucifer dicsőítést vezetett. Nem félt engem. Nem is él örökké. Azoknak az angyaloknak, akik a trónomat vették körül az egyharmada nem félt engem. Nem is élnek örökké. Ádám és Éva a jelenlétemben jártak, dicsőséges jelenlétemben. Nem féltek engem. Ők sem éltek a Kertben örökké.” Úgyhogy az Úr beszélt hozzám és azt mondta: „Minden olyan teremtmény, aki majd körülveszi a trónomat egy örökkévalóságon keresztül, meg lesz próbálva, hogy van-e benne istenfélelem.”

Sid: Tudod, a legtöbb ember nem érti azt, hogy a Szent Szellem miért szent, és hogy miért mondja azt Isten, hogy „Szentek legyetek, mert én Isten, szent vagyok.” Ez Katherine Kuhlmanra emlékeztet engem. Beszéltem nektek róla korábban. Kathrine mondta azt: „Ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet. Ő az én mindenem.” És soha nem értettem meg ezt, mindaddig, amíg nem olvastam az Apostolok Cselekedeteit, az első fejezet 8. versét: „Erőt kaptok.” És az erőre használt szó itt a „dünamisz erő, ami ugyanaz az erő, ami Jézust, a Messiást feltámasztotta a sírból. Veszitek a dünamisz erőt, amikor a Szent Szellem leszáll rátok. És miért kapjátok ezt az erőt? Hogy tanúbizonyságok legyetek. Ez az egész célja ennek a műsornak. Azt akarom, hogy lássatok csodákat, és ezáltal tanúbizonyságok tudjatok lenni.