**З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ПОКЛИКАННЯ?**

*Покликання зароджується за частку секунди і його слід плекати все життя.*

У загальній картині речей покликання це Божий винахід, за допомогою якого Він веде людину до виконання конкретного аспекту Його вічного плану на землі у потрібний час для того, щоб просувати належну взаємодію від вічного минулого до вічного майбутнього.

Це нестримний бурхливий внутрішній позив чи імпульс, який не дає людині спокою поки вона не піде за ним. Він безупинно спонукає людину.

Слід пам'ятати, що Бог є Богом над усім, над невідродженими включно. І що Він може змусити навіть таких служити Йому, виконувати Його волю і різноманітними непомітними способами допомагати і Його святим. Принаймні це прерогатива, яку Бог може, а іноді й застосовує, проте не завжди вирішує її використати.

Тому невідроджені також можуть відчувати покликання; внутрішній позив чи імпульс, який змушує їх послужити певними здібностями або надати додаткові послуги аби забезпечити потреби людей. Однак, не пов'язуючи свій внутрішній поштовх зі Всемогутнім Богом, люди обов'язково скажуть, що це їх власний імпульс або ж випадковість, а це позбавляє Бога шани, яка належить Його імені. Часто такі самонавіяні імпульси мають забарвлення задерикуватості, зухвалості, брутальності, пихатості тощо. Проте люди, які мали таке спонукання, з часом часто стають кандидатами у вічне життя.

Справжнє покликання часто нехтує усіма іншими аспектами логічного міркування, обставинами та фізичними елементами.

Покликання може прийти по-різному до різних людей, відповідно до індивідуальності та темпераменту.

Покликання може бути цілковито всепоглинаючим/ непереборним.

Покликання може бути м'яким, але постійно переслідувати, доки людина не почне діяти.

Покликання може бути тимчасовим або ж вимагати посвяти на все життя.

Короткострокове покликання можна назвати нестримним поштовхом.

Покликання може бути до якогось конкретного завдання - тобто орієнтоване на дар/талант.

Покликання може бути для задоволення конкретної потреби у конкретний час чи у конкретному регіоні.

У довгострокові покликання можуть входити чіткі директиви для підготовки, але це не обов'язково.

Покликання можна не помітити і просто сприйняти ніби людина мимовільно через якісь обставини потрапила у певну життєву ситуацію, якої не могла уникнути.

Покликання може бути виконане насильно під загрозою катастрофічних труднощів.

Покликання не залежить від молитви реципієнта, хоча людина може по-справжньому і щиро бажати бути використаною Всемогутнім.

Покликання можуть заглушити м'які згубні деталі, друзі, протилежні обставини, переконливі чи вигідні елементи. Здебільшого у таких випадках всередині з'являється свідоме або підсвідоме відсторонення, дух зречення чи суперечливості. Цей негативний чи підривний дух руйнує тіло, розум, душу та емоції.

Зазвичай результатом цього є руйнування людини різними шляхами, і часто це дуже сильно й згубно впливає на її тісні та найцінніші стосунки з близькими.

Покликання також можна стримати, зробити пасивним або непридатним через постійну велику кількість щоденних потреб.

Тому покликання слід цінувати і берегти. Без такої ретельної уваги покликання може втратити свою велич, ослабнути і стати лише способом життя.

Вишколена і добре настроєна совість робить людину здатною чути частий "тихий голос", який поправляє і направляє людину по життю.

Такий же процес допомагає повністю виконати початкове покликання.

Без уваги до цього тонко налаштованого Божественного інструменту покликання часто втрачає значну частину своєї ефективності або, можливо, повністю збивається з колії – тобто відходить від своєї первісної мети та втрачається або позбавлене будь-якого духовного імпульсу.

Здебільшого покликання остаточно виконується коли сходяться час, обставини, ресурси і потреби. Чим злагодженіше вони сходяться тим більше людина переконується, що її життя і зусилля перебувають під Божим контролем.

Виконання покликання в результаті дає найглибше відчуття внутрішнього миру і навіть радості всупереч найжорстокішим обставинам. Це характеристики новозавітного внутрішнього миру, який так часто обіцяли наш Господь і апостоли, але який для більшості віруючих здається таким же далеким і невловимим, як міраж у пустелі життя.