**Живіть гідно покликання**

"Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас" (Еф 4:1).

Живіть гідно покликання. Як ми розуміємо своє покликання? Від того, наскільки ми розуміємо своє покликання, залежить все наше життя. Все життя буде посвячене тому, в чому ми бачимо своє покликання.

Людина хоче знайти своє покликання, а це означає, що вона бажає знайти те місце в житті, яке найкращим чином буде відповідати її індивідуальним особливостям в контексті загального задуму Божого для всього людства.

Щоб жити гідно нього, треба знати ким і до чого ми покликані? Не можемо ми самі по собі бути покликаними – це Боже бажання. Він закликає всіх до Себе: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою!» (Мт.11:28). Коли Христос прийшов на землю, Він закликав учнів Своїх: «Ідіть за Мною».

Для чого Господь закликає людину? Відповідь ми знаходимо в цих текстах:

«Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого» (1Кор.1:9) «…щоб звіщати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного світла Свого» (1Пт. 2:9).

Христос і сьогодні кличе кожну з нас слідувати за Ним. Христос ввійшов в серце того, хто відгукнувся на Його заклик. Повіривши в Ісуса Христа, ми отримали оправдання і спасіння, «адже Бог обрав вас як первістків спасіння на освячення духа та віри в правду; до цього й покликав вас нашою проповіддю доброї вістки, щоб одержали славу нашого Господа Ісуса Христа» (2 Сол. 2:13-14).

Ми стали новим творінням в Ісусі Христі, ми стали Його спадкоємцями (Еф.1:11). Христос зробив покликаних членами Своєї сім’ї: «Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами» (Рим.8:29). Якщо ми відгукнулись на Його заклик, то отримали нове ім’я – християнка. І це визначає мій статус, моє покликання у всіх сферах життя: на роботі, в суспільстві, в сім’ї, у служінні. Чи живу я гідно цього імення?

Як представниці Божої родини ми покликані представляти Його Царство на землі (1Пет. 2:9).

У Старому Заповіті людям було призначене бути з Богом, бути в спілкуванні з Ним і прагнути до Його слави. Але з приходом Ісуса Христа Бог призначив тим, кого Він покликав, «щоб були подібні до образу Сина Його» (Рим.8:29)

Ми покликані в Христі на добрі діла: « Бо ми – його творіння; ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які наперед приготував Бог для нас, щоб ми їх виконували» (Еф.2:10).

«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід» (Ів.15:16).

Ми покликані до спасіння, до життя у світлі, до життя з Христом, у Христі і для Його слави. Саме тому часто будемо переживати несправедливе ставлення у світі, оскільки чинитимемо угодне Богові Ісусу Христу. Ми покликані уподібнюватися Христу і жити, прославляючи Його усім своїм життям: думкою, словом, ділом, тим самим ідучи слідами Христа.

Нам усім, кого Бог покликав до нового життя з Христом, ніщо не заважає бачити Христа і Його славу, явлену у Писанні. Наша переміна в той же образ відбувається поступово, але постійно. Тому лише коли дивитися на Божу славу, віруючі поступово преображаються у подобу Христа. Адже кінцева мета християнина – бути подібним Христу. І Дух Святий преображає від одного рівня слави до іншого, від одного рівня відображення Христа до іншого (2 Кор. 3:18).

Наша поведінка, яка відповідає нашому поклику, приведе до нашого удосконалення, уподібнення Христу (1 Пет. 5:10) і що важливо, примножить спрагу прославляти Бога (2 Сол. 1:11-12).

Закликаючи нас іти за Собою, Ісус хоче, щоб ми були Його свідками, несли спасіння іншим, йшли Його слідами. Гідне життя християнки – це життя, що дозволяє вільно благовістити, сповіщати про спасіння, про заклик Ісуса Христа. «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією» (Фл.1:27).

Господь благий і милостивий до кожної з нас: Він покликав нас вірою до світла, освячення, спільноти з Ним та з іншими покликаними, наділив нас дарами, дав служіння і забезпечив всім необхідним для життя, яке гідне покликання: «Усе, що потрібне для життя та побожности, подала нам Його Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої Істоти, утікаючи від пожадливого світового тління» (2 Пт. 1:3-4).

Живучи гідно покликання і відстоюючи цінності християнського життя, ми проголошуємо ГІДНОСТІ БОГА і СПАСИТЕЛЯ ІСУСА ХРИСТА в цьому світі.

Павло був покликаний Ісусом бути апостолом, проповідувати поганам. Він знав своє покликання на землі, але в кінці свого життя він пише покликаним в Филипах: «я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі» (Фл. 3:14).

Вищий поклик – це «час, коли Бог приведе кожного віруючого у небо, в Свою присутність, буде моментом отримання нагороди, яка була недосяжною метою у земному житті» (Коментарі Біблії). І це буде останнім актом спасіння покликаних.

**Біблійний урок**

Євангеліє від Луки 13:10-17: "І навчав Він в одній з синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що вісімнадцять років мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І Він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась, і стала славити Бога! Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав до народу: Є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього. А Господь відповів і промовив до нього: Лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел, і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав вісімнадцять ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? А як Він говорив це, засоромилися всі Його супротивники. І тішився ввесь народ всіма славними вчинками, які Він чинив!"

Синагога того часу, можливо була будівлею без балкону. Молодого рабина (вчителя) могли прийти послухати усі жителі містечка. Отже, оскільки попереду знаходилися чоловіки, жінки були позаду, то Ісусу було навіть неможливо побачити скорчену жінку. Він гарно бачив тих, хто був на рівні Його погляду. Та оскільки спина жінки була зігнута, фізично її не можливо було побачити. Але молодий Вчитель побачив! «Очі Господні на праведних, уші ж Його на їхній зойк» (Пс. 33:16).

Ісус нас бачить, навіть якщо нас приховує натовп, але Його бажання, щоб наша справа послужила для Його слави. Пам'ятаєте, як в історії з сліпонародженим юнаком? Євангеліє від Івана 9:3: "Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому." Щоб діла Божі з'явились на нас! Чи готові ми поступати гідно нашого покликання завжди?

Ця жінка, дочка Аврамова, схоже знала Закон Мойсея, ходила на зібрання, вірила в зцілення, молилася. Ця жінка поступала гідно.

По-перше, вона мала бажання мати спілкування з Богом, вона вже чула, про дивні речі, які робив Цей Чоловік, а якщо це Месія. Отже, вона шукала спілкування з Богом. Господь хоче, щоб ми мали з Ним постійне спілкування. 1Кор 1:9: "Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого." Ми покликані до спільноти Ісуса. Спільнота - це об'єднання групи людей в яких спільні цілі та інтереси. Запитайте себе: які спільні інтереси у мене з Ісусом? Які спільні цілі у мене з Господом? Бо ми можемо бути похилені не обов’язково фізичною неміччю. Ось що каже про себе Давид: «Від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї... Скорчений я, і над міру похилений, цілий день я тиняюсь сумний». Псалми 37:4-7. Гріх, відчуття провини, занепокоєння та відчай можуть схиляти нас до низу. Хвороба, горе, зневіра, поразка та самотність також можуть пригнічувати нас. Тому нам конче потрібна спільнота нашого Господа Ісуса.

По-друге, Ісус називає цю жінку «дочка Авраама». Він вважає її за дочку, хоча можливо, вона була старша за Нього за віком. Але Він хоче мати з нами спілкування, як з дітьми. Коли ми одна спільнота, то Еф. 1:5-6: "призначивши наперед, щоб нас усиновити для Себе Ісусом Христом, за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в Улюбленім". Бог Отець призначив саме нас для усиновлення. І наше призначення не в обов'язках, не у самовираженні, не у служінні дарами, а в тому, щоб прославляти Бога, щоб служити для Його хвали. Бо іноді, ми шукаємо своєї слави, наші принципи, амбіції йдуть попереду, а Слово Боже каже: 1Пет. 1:24: "Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини як цвіт трав'яний: засохне трава то й цвіт опаде." Наша слава зів’яне, як цвіт. Якщо наше «Я» йде попереду, якщо ми беремо собі славу, то все марно. Потрібні якісь Божі заходи. Потрібні випробування, іспити, щоб ми стали трохи досконаліші. 1Пет. 1:6-7: "Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробовуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу, і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа." Іноді, те що ми робимо в спромозі виправити тільки Бог. Так вийшло, що коли Господь всиновив нас, Він пильно стежить за нами. Він знає наші потреби, бачить наші страждання, і бачить наше серце – знає його справжні мотиви...

По-третє. Коли жінка отримала зцілення від Ісуса, вона знала, хто гідний подяки – Бог. В неї не було жодних сумнівів, що вона отримала зцілення від чоловіка, який прийшов був від Бога, та віддала Йому усю хвалу. Ця жінка була закрита в своєму скорченому тілі 18 років та пізнала радість звільнення. Ми повинні прославляти Бога, як в’язні, отримавши волю, щоб увесь світ дізнався, що ми звільнені від диявольської темниці. Бо якщо ми беремо собі славу, яка належить Йому, нас очікує вирок. І ось який вирок: Іс. 42:8: "Я Господь, оце Ймення Моє, і іншому слави Своєї не дам, ні хвали Своєї божкам". Ніхто і ніщо не отримає слави окрім Бога!

Які практичні кроки нам потрібно зробити тут на землі, щоб жити життям, гідним нашого покликання ?

«Тому докладіть до цього всю пильність, і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов.

Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас нелінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення з своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа. Тому то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперішній правді» (2 Пт. 1:5-12).

Сам Ісус Христос застерігає нас, що може бути перепоною для життя, гідного Бога: «Хто більш, як Мене, любить батька чи матір, той Мене недостойний. І хто більш, як Мене, любить сина чи дочку, той Мене недостойний. І хто не візьме свого хреста, і не піде за Мною слідом, той Мене недостойний» (Мт. 10:37-38).

То ж будемо перевіряти себе сестри, свій стан, своє ставлення. І пам’ятаймо, нам потрібно жити гідно свого покликання:

1. Ми покликанні до спільноти Сина Божого, нашого Господа, Ісуса Христа.
2. Ми всиновлені Богом, через Христа, на хвалу слави Божої
3. Нам потрібно віддавати всю славу Богові.

Сьогодні в нас є шанс все владнати, все виправити та поступати гідно покликання і служити для прославлення нашого Бога, «щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога» (Кол. 1:10).

Якщо ми зростаємо в пізнанні Того, Хто Кличе, ми зможемо жити гідно покликання.

Примітка: у біблійному уроці можна використати образи Марії, матері Ісуса, Лідії, Марії Магдалини, самарянки, або особисті свідчення християнок, які почули і відгукнулися на поклик Христа.