**KOVÁCS ZSOLT:[[1]](#footnote-1)**

**ÚTRAVALÓ KONFIRMANDUSAINKNAK**

 A Jézus-korabeli társadalom elfogadhatatlan volt. Nemcsak Jézus számára. Valamiképpen mindenki változást, szabadulást, szabadítót várt. Úgy, ahogy mi is változást és szabadulást várunk, mert a mi társadalmunk is elfogadhatatlan. Embernyomorító. Nem végletekig megnyomorított-e a hajléktalanok élete? Nem embertelenebb-e, mint mondjuk a Jézus korabeli rabszolgák élete?

 De miért van az, hogy a közösségi lét, a társadalmi lét, ami egyébként alapfeltétele az emberi létezésnek ilyen embernyomorító tud lenni?

Oka az egyéni önzés, ami összegződik a társadalomban, összegződve jelenik meg az egyes ember felé, és deformálja az emberi életet. És nemcsak az alászorultak életét – a fentiek életét is – mert foglár és rab, ha nem is egyféle módon, de csak ugyanannak a börtönnek a lakója.

Az önzés pedig a lét velejárója. Minden létező élete önmagára irányuló. Erre az alapelvre van építve a teremtett világ, és kiválóan működik. Az „önzésből” eredő baj csak az emberrel, az emberi társadalommal jelenik meg. Minden más létező „társadalmában” a létezők teljesen ugyanazt a létminőséget élik meg. Egy veréb kolóniában minden veréb egyformán veréb életet él.

Visszatérve Jézus korára, Jézus tudja, hogy a bajok oka, a társadalom elfogadhatatlanságának oka nem Róma. Tegyük hozzá, hogy különösen az a Róma nem, ami máig ható szervezési technikával – jogrenddel – éppenséggel a társadalom megnyomorító hatásának minimalizálására törekedett –, ha mai szóval ki is zsákmányolta a provinciákat, és ha rabszolgatartó volt is. Jézus tudja, hogy az egyéni önzésből eredő baj társadalomszervezési technikával nem orvosolható.

Az egyén önzését kell megszüntetni. Az ember „biologikumával” adott önzést. Lehetséges-e ez?

Jézus válasza: igen. És tudja, hogy az embert ebbéli állapotából, eredendő bűnéből – amiként arról a Biblia mitikus nyelven beszél – csak a vallás emelheti ki. Erre azonban a korabeli zsidó vallás alkalmatlan. Nem kiszabadítani akarja az embert önzéséből, hanem hidat épít rá. A mennyei világot is az ember önző világába húzza inkább. És ezzel szentesíti a státus quo-t, a közösségi lét egyént megnyomorító voltát.

Jézus ezért megújítja a vallást. Gyökeresen megreformálja. Tanítani kezd: Eddig azt mondták nektek, … én pedig azt mondom. Azt mondom, hogy az Isten Lélek és Igazság és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják… Az Isten mindnyájunk Mennyei Atyja, imáitokban így szólítsátok… Szeressétek az Istent és szeressétek egymást. És példázatokban hallgatói elé adja Isten országát, egy lehetséges másféle társadalmat, amit nem önző, nem önmagunkat, hanem Istent és egymást szerető emberek építenek fel.

A szeretet, mint az önzés tagadása. Szeretet, önmegtagadás, keresztfelvétel, Jézus-követés szinonim fogalmak.

Tanítványi közössége lesz az első új típusú közösség. Jézus életét adja a felismert Igazságáért, életével – kereszthalálával – pecsételi le és hitelesíti minden időkre tanítását. Tanítványai csak halála után értik meg teljességgel. Azt a megértést, azt az áttörést írja le a Biblia úgy, hogy a Lélek tüzes nyelvei adták meg nekik a megvilágosodást. Ezután a tanítványok tanítványi közösségei – az első gyülekezetek – lesznek új típusú közösségek. Majd a tanítványok tanítványaié és kereszténnyé válik a világ pár évszázad alatt.

De ugorjunk a mába! A mai társadalom elfogadhatatlanságát sem a mai Róma okozza. És a mai Rómának hódoló budapesti negyedes-fejedelem. Még azt sem hiszem, hogy a hivatalos gazdaságfilozófia, amely azt hirdeti, hogy a közjót a legjobban az szolgálja, ha mindenki mindent saját érdekében tesz, tehát, ha önzését minél inkább kiéli.

A baj a kereszténységgel van. Kereszténységünkkel.

Azzal, hogy a Tanításról a hangsúly átkerült a Tanítás teológiai foglalatára. Valljuk, hogy Isten úgy szerette a Világot, hogy az Ő Egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem Örök élete legyen. És mi hiszünk. De természetesen éljük a magunk életét, mint mindenki más. A magunk önző életét. Sőt, annak eredményességéhez még mennyei erőket is be akarunk kapcsolni. Hiszünk és azt hisszük minden rendben van.

Semmi sincs rendben! Pál különös erővel figyelmeztet: Ha akkora hited van, hogy hegyeket mozdíthatsz el vele, de szeretet nincs benned – nincs közöd Istenhez!

Az önzés észrevétlenül átjárta, sőt saját meghosszabbításává változtatta a keresztény vallást. Ezen kell segíteni Jézus tanításának központba állításával. És megértésével. És a megértők új közösségeinek létrehozásával.

Tudjuk meg, hogy ha nincs életünkben semmi, amiért életünket ne adnánk természetességgel, nincs közünk Istenhez. Addig be vagyunk zárva életünk biologikumába. Mert Isten szeretete és az ember szeretete éppen azt jelenti, hogy az Igazságért, és olyan ideákért, mint haza és szabadság, életünket is adni tudjuk. Amint adni tudták azok az eleink, hitünk hősei, akiknek életéről konfirmáltjaik beszéltek az imént. És akiknek életében éppen ez a vonás volt a közös nevező.

1. Kovács Zsolt gyülekezetünk alapító gondnok volt 2005-ben bekövetkezett haláláig. Elhangzott beszédeit, írásait családja később Útravaló címmel külön kiadványban jelentette meg. [↑](#footnote-ref-1)