**A kovászról szóló példabeszéd**

„Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, melyet vett az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, úgyhogy az egész megkelt.” A keresztények életében a „basilea”, azaz Isten uralma kell, hogy áthassa az élet minden területét, mint a kovász a tésztát. Az első ige ”elvegyít”(enekrüfen) azt jelenti, belerejtik, a lisztbe s az eltűnik benne. „Bele van rejtve” a dolgokba. A „megkelt” igének a görögben (edzümóthé) nem állapotszerű formája van, hanem egyszeri eseményre utal (aorisztoszban van) Míg bekövetkezik, hogy a tészta megkel. Eszkatológiai éle van: a tészta az utolsó Ítélet napján kel meg. A hitnek belülről ható aktív hatóanyaga átjárja, „megkelessze”. A kereszténység sem színtiszta vallás, hanem élet, és földi élet, hat Isten igéje. Olyan emberi élet, amely mindig úgy értelmezi magát, mint választ Isten szavára. „Tehát akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére”. 1Kor 10,30 „Ha hálaadással eszem, miért szidjon valaki azért, amiért hálát adok?”