Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!

1Thessz 1, 2-10  
*2Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül 3emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát; 4mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok.  
5Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, 6ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. 7Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, 8mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, 10és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.*

Krisztust ízlelő Gyülekezet!

Nincs kifejezetten jó szaglásom: nem vagyok jó abban, hogy felismerjem a növényeket, vagy fűszereket, vagy bármi egyebet könnyedén csak az illatáról és bizony a nagyon erős, tömény szagoktól könnyedén rosszul is tudok lenni.   
Az azonban rám is igaz, hogy nagyon szeretem, valóban békességgel és örömmel tudnak eltölteni a jó illatok. Számomra ilyen a vágott fű, a füstölt hús, a frissen megmunkált fa, de a benzines fémes műhely illat is. Ahogy megérzem ezeket, rögtön késztetésem van rá, hogy jó mélyen belélegezzem, hogy úgy valóban azt érezzem, hogy egészen eltöltenek.

Pál apostol mai alapigénkben a thesszalonikai gyülekezetnek, illetve a theszzalonikai gyülekezetről ír hasonlóan. Érezni, tapasztalni lehet róluk, tőlük a jó illatot, amivel még a környező városok lakói is be akartak töltekezni.   
„*7Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, 8mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre.”*

Szállt, terjedt, akár a jó illat a levegőben. Messziről lehetett érezni, hatása volt, ereje volt és töltekezni is akartak vele, illetve belőle.   
Ahogyan mondtam én is szeretek nagy levegőt venni a jó illatokból, de igaz az ellenkezője is, ha valamilyen rossz szag, büdös csapja meg az orromat, akkor befogom, akkor bezárok ajtót és ablakot. Akkor ki akarom zárni a környezetemből, az életemből, nem hogy vágyakozásom nem lesz iránta, de még rosszul is leszek tőle. És igen, lehet, hogy sokakat nem zavar, sőt kifejezetten azt mondják, hogy szeretik, de ez engem nem fog meggyőzni. Ha valami undorít, rossz, romlott, akkor nem fogok tömegeknek se engedni, mert érzem letagadhatatlanul, hogy rossz nekem személy szerint.  
„*5Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, 6ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét.”*

Krisztus, a megváltás örömhíre, a kegyelem igéje hozzád, hozzánk is eljutott. Megéreztük az illatát és közben érezzük a világ romlottságának a bűzét is. Hogy melyikhez ragaszkodunk, hogy mit akarunk beengedni az életünkben, hogy melyiknek engedjük, hogy belénk ivódjon, hogy meghatározza a mi illatunkat, szagunkat, azt már nekünk kell eldöntenünk! El kell döntenünk, hűséggel, hiszen valóban érezhető lesz rajtunk. Hiába próbálnánk, nem fogjuk tudni jó illatúnak tettetni magunkat, ha közben a büdösben pácoljuk magunkat egy egész életen keresztül!  
És igen, lehetne azt mondani, hogy én tartózkodok ettől is, attól is. Ahogy sokan mondják – *én nem hiszek, de próbálok tisztességes, jó ember lenni* -, de ennek a végeredménye mi? Az örök életre tekintve, mi a valósága? Nagyjából az, ami annak az ételnek, amire azt mondjuk, hogy „se íze, se bűze”. Igen, nincs kifejezetten elrontva, de attól még nem is jó, nem is kívánja úgy az ember, nem azt szeretné kérni, ha lehet választani. És testvérek, lehet választani! Krisztusért neked is, nekem is, bárkinek lehet a mennyei Atyát, az Ő kegyelmét, az örök életet választani!

Ahogyan Pál tanúskodik róla a Thesszalonikai gyülekezet választ is. Krisztust választja, Megváltót, a megdicsőített Krisztust. És ennek a jó illata érezhetővé, tapasztalhatóvá válik rajtuk és általuk. Így pedig, bár a gyülekezetnek nincsenek rögzített munkaprogramjai, stratégiái, vagy állami támogatása pályázatok útján, sarkosan mondhatni, hogy nem célja a misszió, mégis a megélt jó illata, Krisztusban természetes valósága lesz a misszió.

Ilyen egyszerű lenne a misszió? Alapvetően igen. Csak annyi lenne a kérdés, hogy mit éreznek, tapasztalnak meg tőlünk, hogy mit látnak rajtunk, hogy miként, miről ismernek bennünket. Ahogyan Pál is elmondja igénkben, hogy a thesszalonikai gyülekezetet miként ismeri mindenki: „*3emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát”*.  
Milyen a mi illatunk? Mit emlegetnek rólunk? Hogyan ismernek téged?  
Igen, téged! Hiszen te viszed tovább, vagy nem viszed tovább, amit kaptál.

Mintha a világ hatalmas víz lenne, amibe egy követ dobtak – Krisztust – és ez a kő a mai napig hullámok kelt. Ha minden rendben, akkor ezek a hullámok, ezek a körök pedig egyre nagyobbak lesznek és egyre messzebbre elérnek. Nem neked kell csapkodni, hogy legyen már valami hullám, valami mozgás, valami lendület. Egyszerűen csak aktív hűségben kellene megmaradni és megtanulni őszintén követni. Ha hű hullámként tartom a kapott irányomat, akkor a helyemen leszek, végig járom a nekem szánt utat a többiekkel egységben és eljutok oda, ahová szánt a kő vízbe dobója. Azaz, ha mi valóban úgy élünk, amire Krisztus elhív, amire az Atya formált bennünket, akkor lehet és fognak példát venni rólunk, és már hathatós valóságunkká is válik a misszió.  
Igen, ennyire egyszerű lenne! Éppen ezért ne messzire tekintsünk rögtön, ha azt mondom, hogy misszió! Tekintsünk a saját családunkra és barátainkra. Ha számukra nem vagyunk annyira hitelesek, azaz tapasztalhatóan, jó illatúan, a Krisztussal élők, hogy ők megtérjenek, vagy első lépésnek legalább itt legyenek az istentiszteleten, a gyülekezetben, akkor lássuk be, hogy nem vagyunk elég jó példák, nem vagyunk Krisztus illatúak! Lássuk be, hogy nem tovább adjuk a hullámokat, hanem elakasztjuk azokat. Ha a következő kör, vagy a növekvő kör nem tud kialakulni miattunk, akkor hogy várjuk, hogy egy sokkal messzebbi, távoli, - akár időben, akár térben - helyen majd hatást tud gyakorolni?  
Először nekünk kell megtérnünk, felismerni a megdicsőített, a mennybe emelt Krisztust és az Ő szeretetével élnünk, aztán jön, jöhet a közvetlen környezetünk és szép lassan majd talán a mi jó illatunk is eljut a föld végső határáig.

És, hogy hogyan, vagy miben kell épp nekünk, az itt levőknek változni?   
Csak fel kell ismerned a Szentlélek erejével, hogy te miben akadályozod a hullám tovább terjedését, a kör növekedését. Hogy mi az, aminek nincs jó illata az életedben, a hitedben.  
Hiszen a vízbe dobott kő - ami miatt egyáltalán lehetsz, lehet hívő életed – Krisztus, ő ott van, jelen van az életedben. Ő nem meghalt. Nem csak egyszer régen volt, hanem él és ott van az Atya jobbján. Az Úr ma is munkálkodik érted! Talán nem áll eléd személyesen, de a Szentlélek által ott van, kelti a hullámokat érted és veled. Észre is vesszük, csak sokszor inkább akadályozzuk.  
Ezt kell észre vegyük, hogy hol és miben akarom a magam hangját, személyét, illatát továbbadni a Krisztusé helyett!   
Ha észre tudod venni ezeket a pontokat és őszintén vágyni tudod az ezekben való változásodat, akkor leszel Krisztus illatú megváltott és akkor leszünk Krisztus hírű, valóban evangéliumi gyülekezet!  
Ma Mennybemenetel ünnepén te se csak az égre bámulva csodálkozz, vagy legyints, hanem formálódj krisztusira! Testvérek, tisztuljunk meg a Krisztus illatára és így töltsük be a missziói szolgálatát! Legyen jelen és terjedjen általunk is a Krisztus dicsőségének hirdetése, hogy Ő ma is él és uralkodik minden népért, minden emberért! Ámen