

 200718

**Till sanningens försvar**

Aposteln Paulus uppmanar oss att dra nytta av de förmåner som vi har inom räckhåll. ”Då vi alltså har dessa löften, mina älskade,” säger han, ”låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.” Vi ska skilja oss från världens anda och vanor om vi ska kunna bli Guds söner och döttrar. I sin bön för sina efterföljare bad Kristus, ” Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.”

Det ligger enträget arbete framför var och en av oss. Rätta tankar och rena och heliga syften kommer inte av sig själva. Vi kommer att behöva kämpa för att få dem. I alla våra institutioner, våra förlag och skolor, måste rena och heliga principer få fäste. När våra institutioner är vad Gud har tänkt att de ska vara, då kommer de inte att ta efter några andra inrättningar i landet. De kommer att framstå som speciella, styrda och kontrollerade enligt bibelns riktlinjer. De kommer inte att anpassas efter världens principer för att få dess stöd. Inga argument kommer att vara tillräckligt starka för att rubba dem från pliktens raka väg. De som behärskas av Guds Ande kommer inte att söka egna fördelar eller nöjen. Om Kristus bor i sina församlingsmedlemmars hjärtan kommer de att svara på kallelsen ”Gå ut från dem och skilj er från dem.” Delta inte i deras synder.

Gud har ett arbete för sina trogna väktare att utföra när det gäller att försvara sanningen. De ska varna och vädja, medan de visar sin tro genom sina gärningar. De ska vara som Noa, ädla och helhjärtat trogna, med sina karaktärer obefläckade av ondskan omkring dem. De ska vara människors räddare, som Kristus var. Den arbetare som på så sätt är trogen det förtroende han fått kommer att utsättas för hat och klander. Falska anklagelser kommer att riktas mot honom för att dra ner honom från hans upphöjda ställning. Men denna människa har lagt sin grund på Klippan och han förblir oberörd medan han varnar, vädjar och tillrättavisar synd och nöjeslystnad genom sin egen moraliska integritet och sitt noggranna liv.

– Review and Herald, 28 november 1899