**AF L 7 – Správný žebříček hodnot (Vypořádat se s bitvami)**

Kazatel: Don Mackintosh, Weimar Institut, kaplan

Jednou z věcí, kterou jako kaplan ve Weimaru, dělám, je, že pracuji s programem zotavení z deprese Dr. Nedleyho a používáme přitom Přísloví – je to součást naší terapie, protože když studujeme Přísloví, vede nás to k přemýšlení. Obyčejně se tam vyskytují paralelismy a lidé se pak začnou na ně dívat a jejich mysl se probudí.

Naše dnešní studium je z kapitol 17, 18 a 19 knihy Přísloví. I když se Přísloví mohou zdát, že jsou rozptýlená, postupují od jedné myšlenky k druhé. Můj profesor na semináři, který napsal tyto lekce, Jacques Doukhan, vybral některá témata, na která se zaměříme, když budeme probírat kapitoly v lekci 7.

Název lekce je „Vypořádat se s bitvami“.

Při studiu lekce jsem si vypsal 7 kroků, které postupně shrnují to, co budeme probírat.

Kolik z vás někdy bojovalo?

**Základní verš:**

Přísloví 17,1: „Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům plný nabitých hovad s svárem.“

Jinak řečeno: „Je lepší nemít dobré jídlo, než s někým bojovat.“ Předtím, než jsem sem přišel, jsem si vyhledal, kolik válek a konfliktů probíhá právě teď na světě. Počet zemí, které jsou dnes ve válce, je 65 a počet skupin, které bojují mezi sebou v různých milicích, je 610. To jsou hlavní konflikty. Někteří lidé však mají konflikty ve svých domovech. Vím o lidech, kteří jsou dnes uprostřed bitvy. Vím, že když tady studujeme Boží Slovo, nebude to jen něco, co studujeme, ale ve skutečnosti to může dnes přinést uzdravení a život do srdcí a domovů. Modleme se, aby tomu tak bylo.

Jiný verš v kapitole 15 říká:

Př 15:17: „Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist.“

Dnes se pokusíme vybudovat si obrys toho, jak se vypořádat s bitvami.

S lekcí jsem se zabýval docela podrobně a vybral jsem sedm bodů.

První, co bych chtěl říct na začátku je: „To nejlepší, co můžeme udělat s bojem je vyhnout se boji.“

Př 17,14: „Začátek svady jest, jako když kdo protrhuje vodu; protož prvé než by se zsilil svár, přestaň.“

Kolik z vás si myslí, že to je dobrá rada?

Vraťme se k prvnímu verši:

Přísloví 17,1: „Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům plný nabitých hovad s svárem.“

V naší zemi prožíváme tento verš. Mnoho z nás nežije jen s kusem suchého chleba a s pokojem, ale mnozí mají „dům plný obětních hodů a hádky“.

Tento blahobyt nás občas velmi zraňuje. Lidé si myslí: „Když zbohatneme, všechno bude v pořádku.“ „Kdybychom se dostali do druhé části verše, hodovali bychom a měli všechno, co chceme. Náš život by byl skvělý.“ Pravděpodobně jste však obeznámeni se studiemi o milionářích a lidech, kteří vyhráli v loterii a v kasinech. Většina z nich buď zemřela, nebo se jim přihodilo rychle za sebou mnoho hrozných událostí. Jedna žena, která vyhrála milion dolarů, napsala: „Můj život je chaos a doufám, že teď, když jsem přišla o všechno, co jsem měla, naleznu štěstí. Přineslo mi to jen neštěstí a zničilo to můj život.“ To potvrzuje pravdivost základního verše.

**Neděle - Hřích, odpuštění, láska a přátelství (Hřích a přátelé)**

Př 19,11: „Rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest jeho jest prominouti provinění.“

Toto je druhý krok na našem seznamu. Na prvním místě bylo „vyhnout se bojům“, pokud je to možné. Druhým je „prominouti provinění.“ Co to znamená? Podívejme se ještě jednou na verš: „Rozum člověka zdržuje hněv jeho“. Na mnoha místech v Písmu se mluví o Božím charakteru a toto je jedna z Jeho charakteristik: Je pomalý k hněvu. To je klíčový výraz pro zmírnění konfliktu. Rozum člověka – ve skutečnosti je zde použito slovo „zdravý rozum“ člověka – ho činí pomalým k hněvu. „čest jeho jest prominouti provinění“.

„Je to Jeho sláva prominout přestoupení“ (KJB). Slovo „sláva“ zde znamená „nádhera“. Když vidíte někoho, kdo nezačne bojovat a odolá, je to nádherné. Pomsta patří Pánu. Je zapotřebí mít rozum a nezapojit se vždy do bitvy. Někdy nejlepší věc, co můžeme udělat, je prominout, přehlédnout prohřešek. Všimněte si, co se zde píše: „čest jeho jest prominouti provinění.“ (Př 19,11)

To neznamená, že zlo nenazvete hřích a že to není špatné, ale uznáte, že to není vhodný čas a místo, k řešení. Neznamená to, že zlehčujete hřích.

Dokonce i samotný Kristus se tak zachoval – vzpomínáte na příběh, když ďábel přišel a přel se o Mojžíšovo tělo?

Ju 1,9: „Vždyť ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný soud, nýbrž řekl: ‚Kéž tě napomene Pán.‘“

Bylo stanovené místo a doba. Kristus také mohl sestoupit dolů z kříže, ale nebyla to správná doba a místo.

Je to Jeho sláva a nádhera přehlédnout přestoupení.

A mimochodem slovo provinění je *peh‘-shah*, a znamená vzpoura. Je to závažný přestupek. Myslím, že toto slovo se vztahuje k hříchům, které nebylo možné se vypořádat v samotné Svatyni.

Stalo se to někdy v Bibli? Napadají vás příklady, kdy lidé prominuli provinění? Napadají vás nějaké velké hříchy, kterých se lidé dopustili?

Napovím vám. Pestrobarevný plášť – Josef. Prominul provinění? Jeho bratři ho hodili do jámy. Byl v otroctví. Prošel si obrovským soužením a pak se před ním objevili jeho bratři a sháněli jídlo. Kdo z vás by byl v pokušení neprominout? Nejdřív si s nimi trochu pohrával, aby se ujistil, jestli se jejich charakter změnil. Ale nakonec velkoryse odpustil celou záležitost.

Další příběh v Bibli se odehrál, když David byl úplně na dně. Přiblížil se nějaký muž (jmenoval se Semei) a házel po něm kameny?

2.Sam 16,5: „Tedy bral se král David do Bahurim, a aj, vyšel odtud muž z čeledi domu Saulova, jehož jméno bylo Semei, syn Gerův, kterýžto vždy jda, zlořečil. … 9 I řekl Abizai syn Sarvie králi: I proč zlořečí tento mrtvý pes pánu mému králi? Nechť jdu medle a setnu mu hlavu. 10 Ale král řekl: Co vám do toho, synové Sarvie, že zlořečí?“ Nechte ho být.“

Přestože řekl: „Nechte ho být“, jeho syn řekl: „Semei, budeš žít v této části města a nesmíš opustit dům. Budeme tě střežit, protože jsi házel kamení na mého otce.“ To se stalo o několik let později. „Jestliže jsi házel kamení, pak budeš pravděpodobně vždycky házet kameny. Zůstaneš tedy ve svém domě.“ A víte, jak to skončilo. Nakonec jednoho dne jeho služebníci utekli a on je pronásledoval. A co se stalo? Byl zabit.

David byl „pomalý k hněvu.“ Prominul provinění a uklidnil situaci. Nebylo by pro něj dobré v té době začít bojovat, když usiloval o záchranu království.

Kolik z vás by chtělo mít takovou rozvážnost a rozum? Kolik z vás by chtělo mít takový druh slávy a nádhery ve svém životě a ve svém domově?

Musíme se modlit, aby nám Bůh dal takovou povahu a byli jsme pomalí k hněvu.

Jsem ženatý 22 let, mám čtyři děti a pracuji v církvi. Myslím, že bych o tom mohl něco vědět. Ale právě to, co mě uschopňuje prominout provinění, je, že vím, že Bůh je nepřehlédne. A vím, že má moudrost, aby je mohl vyřešit, a poradí si s nimi.

Ř 12,18: „Jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce, 19 Ne sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu; nebo psáno jest: Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.“

Co tam čteme? „Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.“

Někdo si může říct: „Tak moment, tomu nevěřím.“

Pracuji s mnoha lidmi, kteří jsou v depresi. Když se pokoušíte zaujmout Pánovo místo, pak se vyčerpáte. Nikdy nedokážete někomu odplatit. Nedokážete se o to postarat. Ale Bůh může.

Řeknete: „Počkej, Bůh se o to ale nepostará tak, jako já.“

Opravdu?

Ukážu vám jiný text, který vám pomůže. Poznamenejte si ho:

Ž 99,8: „Hospodine Bože náš, tys je vyslýchal, Bože, bývals jim milostiv, i když jsi je trestal pro výstupky jejich.“

Není to zajímavý text? Jinými slovy: Bůh nejen odpouští – protože je Bůh, může odpustit a zároveň prosadit spravedlnost. Kolik z vás si myslí, že je to mimořádný Bůh? On se o to může postarat.

**Pondělí – Spravedlnost a láska (Buď spravedlivý!)**

Př 17,9: „Kdo přikrývá přestoupení, hledá lásky; ale kdo obnovuje věc, rozlučuje přátely.“

Toto je další verš, který souvisí s tím předchozím.

Minulý týden ve zprávách na internetu jsem viděl jednoho muže, který dostal dopis z roku 1950. Jeho manželka schovala dopis od ženy, která mu psala, že má s ním dítě. Měl tedy dítě, které nikdy nepoznal. Jeho žena mu dopis neukázala. Tento muž se zlobil: „Proč mi neřekla o tom dítěti?“

Myslel jsem na tu manželku. Pravděpodobně se snažila dělat to nejlepší, co mohla pro své manželství a pro svého manžela. Nechtěla to říct, nechtěla poškodit jeho pověst. Udržovala toto tajemství celé roky a snažila se chránit pověst rodiny. Pokusila se přikrýt provinění, když hledala lásku.

Na mnoha místech v Bibli je nám řečeno, abychom nepřikrývali provinění. Myšlenka zde je: „Proč je nám řečeno, abychom přikryli provinění, když to nemáme dělat?“

Přečteme si k tomu několik veršů.

Mt 18,15 nám říká, co dělat, když máme problém s někým jiným: „Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým.“ – Přikryjete tím provinění. Nechcete, aby vypadal špatně. Chcete si to jen s ním vyjasnit. Tím přikryjete provinění.

Jak to bylo u Josefa? Když zjistil, že jeho snoubenka je těhotná z Ducha svatého, nechtěl to vynést na veřejnost. Jak by to také vysvětlil. Chtěl ochránit pověst Marie. A tak čteme:

Mt 1,18.19: „Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria zasnoubena byla Jozefovi, prvé než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého. 19 Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.“

Uvědomil si, že lidé nepochopí, co se děje.

Podívejme se na Přísloví 25,9.

Př 25,9: „Srovnej při svou s bližním svým, a tajné věci jiného nevyjevuj,“

To je účel přikrytí provinění. Nemusí to vědět všichni. Je to moudrá rada.

Koneckonců jediné skutečné přikrytí hříchu je trest, který podstoupil samotný Kristus.

Chtěl jsem vám ukázat toto Přísloví:

Př 16,6: „Milosrdenstvím a pravdou očištěna bývá nepravost, a v bázni Hospodinově uchází se zlého.“

Př 16,6: „Milosrdenstvím a věrností bude usmířena vina, od zla se člověk odvrací bázní před Hospodinem.“ (ČSP)

Co v tomto verši přikrývá vinu? „Milosrdenství a pravda“ – tedy milosrdenství a spravedlnost – pravda je vždy spravedlivá.

„usmířena vina“ - víte, co znamená usmíření? Je to přikrytí. Skutečný způsob, jak přikrýt provinění je oběť samotného Boha. Amen.

Mohlo by to vyžadovat malou oběť i pro nás – prominout provinění a přikrýt. To neznamená, že to už nebude provinění. Bůh se o to postará. My máme být pomalí k hněvu. Musíme dát Bohu prostor a nevynášet to ven mezi lidi.

Ž 85,3: „Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich.“

Ježíš to dokonce udělal na kříži:

Lk 23,34: „Tedy Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Lidé prostě nevědí, co dělají. Mimochodem na konci verše Př 17,9 je psáno:

Př 17,9: „Kdo přikrývá přestoupení, hledá lásky; ale kdo obnovuje věc, rozlučuje přátely.“

Jinak řečeno: Když už je něco jednou přikryto láskou, už o tom nemusíte nikomu říkat. Už jsem jim odpustil, oni odpustili mě. Proč bychom tedy měli o tom říkat jiným lidem?

Líbí se mi, jak to vyjádřil kazatel John Pipper: „Nemluvte o chybách lidí, mluvte s nimi o jejich chybách.“ Když se věc roznáší (opakuje), tak to rozlučuje přátele.

Kolem 60% všech rozhovorů mezi dospělými se týká někoho, kdo není přítomný. Víte, jak se tomu říká v Bibli? Pomluva.

V jedné studii zkoumali korporace. Eric Gilbert, asistent profesora, na škole interaktivního programování, se díval na databázi Enron. Bylo to 600.000 emailů, mezi 158 zaměstnanci. Dívali se na všechny tyto e-maily a průměrný člověk v této organizaci poslal 112 e-mailů denně. Prošli je všechny a zjistili: 15 % z těchto e-mailů byly pomluvy. A pomluvy byly na všech úrovních organizace.

Př 17,10: „Více se chápá rozumného jedno domluvení, nežli by blázna stokrát ubil.“

A v kapitole 19,25 čteme:

Př 19,25: „Ubí posměvače, ať se hlupec dovtípí; a potresci rozumného, ať porozumí umění.“

Vzápětí poté, co řekl „prominout provinění“, říká: „Bij“. Pokárání je tedy na místě a toho si musíme být vědomi.

Promluvme si chvíli o pokárání. Je pokárání dobrá věc? Kdo z vás byl někdy pokárán a považoval to za správné? Možná ne právě ve chvíli, kdy jste byli pokáráni, ale vzpomeňte, jak to je v Bibli. Mnoho zvratů v Bibli přišlo kvůli pokárání. Pavel pokáral Petra v Galatským 2, protože Petr jednal s lidmi špatně.

Vzpomínáte si, co řekl Ježíš?

Lk 17,3: „Šetřte se. Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj,“ – nebo sestra – „potresci ho,“ – trest je na místě, z praktického pohledu. Bohabojní rodiče mají pokárat a potrestat své děti. Někdy vaše děti pokárají vás a to může být také správné. Jednou jsme naši malou dcerku naučili verš: „Jenom se nebouřete proti Hospodinu!“ (Nu 14,9; ČSP). Tento verš se jí moc líbil. Celý den mě sledovala: „Jenom se nebouřete proti Hospodinu!“ Byl jsem u lednice a slyším: „Jenom se nebouřete proti Hospodinu!“ Řekl jsem: „To jsem potřeboval slyšet, děkuji ti.“ Byl jsem u televize a slyším: „Jenom se nebouřete proti Hospodinu!“ „Děkuji ti.“ Bůh to tedy může použít obousměrně. A může dokonce k tomu použít i osla.

Zj 3,19: „Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.“

Kárat, znamená nesouhlasit s nějakou myšlenkou nebo s něčím, co někdo udělal. Trestat znamená napravit a přivést zpátky na správnou cestu.

To děláme často na sezeních při terapii lidí, kteří jsou v depresi, když s nimi pracujeme. Jsou to lidé, kteří trpí vážnými depresemi. Mnohdy mají špatné myšlenky, které vytváří špatné pocity. Špatné myšlenky a špatné pocity vedou ke špatným činům a tak děláme to, čemu se říká „kognitivní behaviorální terapie“.

Jejich myšlenky jsou špatné a proto je musí změnit. Když jim to řeknete, oni se podiví: „Cože? Tak moje myšlenky jsou podle tebe špatné?“ Musíme být opatrní, protože se projeví pýcha.

Pokárání je založeno na pravdě. Říká nám: „Je tady pravda, kterou musíš poznat.“ Proto je psáno:

Zj 3,19: „Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci“.

**Úterý - Znovu o slovech**

Průměrný člověk stráví 20 procent času kdy je vzhůru, mluvením. Nejsou v tom zahrnuty vnitřní monology nebo sebemluva.

Máme si přečíst celou kapitolu 18 a zaměřit se na slova.

Př 18,2: „Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho.“

Hlupák chce celou dobu jen mluvit a nechce nikdy poslouchat. Takové chování mu nikdy nepřinese rozumnost. Není to ani způsob, jak řešit konflikty. Pamatujete si pravidla, která jsme si uváděli ohledně konfliktu?

1. Vyhni se mu, pokud možno
2. Prominout provinění
3. Přikrýt nebo-li odpustit
4. Neopakovat pomluvu
5. Postavit se k tomu čelem
6. Hlídej svá slova

Někdy můžete vyhrotit situaci, když budete stále mluvit. Další slova v určité chvíli nepomohou.

Př 18,4: „Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti.“

Co to znamená? Za prvé, jsou blázni, kteří pořád mluví – nejsou spojeni s realitou, nejsou v obraze. Nemají rozum a poznání. Avšak vedle nich je někdo, jehož slova jsou jako hluboké vody. Čím víc o tom přemýšlíte, tím víc žasnete nad moudrostí jeho slov. Jsou jako „potok rozvodnilý pramen moudrosti.“

V Přísloví je moudrost od Boha. Tato moudrost přichází shůry, je především mírumilovná, snažně prosí, a přináší naději a pomoc.

S tím souvisí i Přísloví 10,11.

Př 10,11: „Pramen života jsou ústa spravedlivého, ale ústa bezbožných přikrývají ukrutnost.“

Pokud jste spravedlivý člověk, lidé vás budou vyhledávat. Chtějí slyšet vaše slova, protože říkáte jenom to, co jste slyšeli od Boha. Chtějí slyšet, co jim máte sdělit, protože je to moudrost shůry.

Kdo z vás chce být moudrý?

V Přísloví čteme:

Př 19,20: „Poslouchej rady, a přijímej kázeň, abys vždy někdy moudrý byl.“ („Poslechni radu, přijmi naučení, abys nakonec zmoudřel.“ ČSP)

Žil jsem se svým dědečkem. Bylo mu 86 let, když se k nám nastěhoval. Velice rád jsem ho poslouchal. Když jsem přišel domů, mluvil jsem v kuse. On pak řekl: „Dobře….“ A řekl tři věci a já jsem pak o tom přemýšlel deset dní.

Jedním z textů na tento týden je Př 18,21: „Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.“

Když přivedete lidi, kteří mají moudrost shůry, jejich slova přinesou život, protože „v moci jazyka je smrt i život“ (ČSP).

V církvi potřebujeme i nějaké bílé krvinky. Nepotřebujeme jen červené krvinky.

**Středa - Schopnost vidět záležitosti z více stran**

Př 18,17: „Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej.“

V této době poskytuji mnoho poradenství a něčemu jsem se naučil – jak u svých dětí, tak u členů církve a zejména u manželských párů. Nikdy nesmíme poslouchat jen jednu stranu. Nevyjadřujte se o ničem, dokud neuslyšíte oba. Proč? Našel jsem jednu zajímavou studii, kterou udělal jeden právník. Ve studii se říká: „Průměrný člověk, pokud mluví s někým víc než pět minut, řekne nějakou lež.“ Studie zjistila, že hlavní důvod proč lžou, je, že chtějí překroutit pravdu, aby vypadali lépe.

**Čtvrtek - Buď pravdivý**

Př 19,5: „Svědek falešný nebude bez pomsty, a kdož mluví lež, neuteče.“

Falešný svědek neunikne trestu.

Od člověka se požaduje laskavost a chudý člověk je lepší než lhář.

Říkat pravdu, když jste v konfliktu, je nejlepší strategie.

Př 19,28: „Svědek nešlechetný posmívá se soudu, a ústa bezbožných přikrývají nepravost.“

Musíme tedy říkat pravdu a nesmíme šířit lži, protože pravda si nás vždycky najde. Musíme říkat pravdu také o druhých lidech.

Př 26,28: „Člověk jazyka ošemetného v nenávisti má ponížené, a ústy úlisnými způsobuje pád.“

Možná ve vašem sboru jsou neshody a sváry. Ale toto není doba, aby se bojovalo v Boží církvi. Je tady nepřítel, s kterým musíme bojovat. Nemáme právo bojovat jeden proti druhému. A víte, co nám pomůže? Boží Slovo. Když ho přijmeme jednoduše tak, jak čteme, víte, co se stane? Vstoupí Bůh a přinese změnu. Kolik z vás chce, aby se to stalo ve vašem životě? Kolik z vás chce, aby skončili boje? Pamatujme si tato pravidla:

1. Prominout provinění,
2. Přikrýt ho
3. Preventivně se mu vyhnout,
4. Postavit se mu, když je za potřebí,
5. Nepomlouvat,
6. Dávat pozor na to, co říkáme,
7. Vyslechnout obě strany.

A mluvit vždy pravdu.

**CSH L 7 – Správný žebříček hodnot**

Kazatel: Chris Buttery

Dnes budeme studovat Přísloví 17, 18 a 19. Sice nebudeme moci projít všechny verše, ale podíváme se na určitá témata, určité myšlenky, které jsou vyzdviženy, zdůrazněny a opakují se.

Kolik problémů přichází do vztahu kvůli majetku! Podle Americké akademie manželských právníků jsou problémy spojené s finančními záležitostmi hlavním důvodem, proč se manželství rozpadají. Když rodiče zemřou a zanechají dědictví, začnou děti bojovat o největší kus koláče. A toto je hlavní téma, které se týká našeho studia pro tento týden – lidé a majetek. Majetek a peníze jsou hlavním důvodem sporů.

**Základní verš:**

Př 17,1: „Lepší je suchý kousek chleba a s ním klid, nežli dům plný obětních hodů a hádky.“

Kapitola 17 knihy Přísloví se skládá z dvojverší. Dva verše spolu souvisejí.

První verš ve dvojici odráží konec druhého verše

Př 17,2: „Rozumný otrok bude vládnout nad synem, který jedná hanebně, rozdělí si dědictví s bratry.“

Zde se mluví o služebníkovi, který je možným dědicem rodiny. A to odráží první verš: „Lepší je suchý kousek chleba a s ním klid, nežli dům plný obětních hodů a hádky.“

Jaká je pointa? Pointa je, že možná cizinec nebo dokonce právník získá velkou část majetku sourozenců, když se budou hádat o největší kus koláče. Vidíte tedy, co se v těchto dvou verších řeší. Druhý verš zrcadlí první verš a naopak, což pomáhá porozumět lépe, o čem moudrý muž mluví.

V lekci na tento týden se budeme učit, že mírumilovné vztahy jsou mnohem důležitější než bohatství. Na čem opravdu na konci záleží, není, kolik toho máme, ale kým jsme v Kristu – naše charaktery. Na pohřbu kazatel nemluví o tom, kolik toho ten člověk měl, ale jakým člověkem byl. A na konci bude záležet právě na tom, jakým člověkem jsme.

Tato lekce je o uspořádání našich priorit, uvědomit si, co je nejdůležitější, a jaký vliv mají správné priority na naše vztahy. Když před člověka dáme majetek, dostane se zbytečně do konfliktů a ovlivní to nakonec i vztahy.

To budeme probírat v kapitolách 17, 18, 19.

Rychlý přehled těchto kapitol:

Přísloví 17 lze rozdělit na tři části – 1) dobrá slova, která budují vztahy (v. 1-10), 2) zlá slova, která ničí vztahy (v. 11-22), a 3) příčina zlých slov (v. 23-28). Když čteme Přísloví, zjišťujeme, že příčina souvisí s majetkem a věcmi a s lidmi, kteří toho chtějí získat víc, než mají. To způsobuje problémy.

Kapitolu 18 lze v podstatě rozdělit na dvě části – 1) popis života moudrého a blázna (v. 1-9); a 2) tajemství, jak nalézt pravé bohatství. Základní myšlenka je, že pravé bohatství nalezneme ve vztazích. Když máme přítele, který je bližší než bratr, co by mohlo být lepší? Skutečné bohatství přichází ve vztazích.

Kapitola 19 dává do kontrastu chování moudrého a blázna s cílem povzbudit nás, abychom hledali moudrost. A toto téma se line celou knihou Přísloví: Kontrast mezi těmi, kdo činí hloupá rozhodnutí a těmi, kdo činí dobrá, moudrá rozhodnutí.

Nebudeme moci projít úplně všechno, ale zvýrazníme si některé hlavní myšlenky.

**Neděle - Hřích, odpuštění, láska a přátelství**

Př 17,9: „Kdo přikrývá přestoupení, hledá lásky; ale kdo obnovuje věc, rozlučuje přátely.“

Př 19,11: „Rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest jeho jest prominouti provinění.“

Otázka je: Jaká je pointa těchto dvou textů?

Odpuštění. Nezranit člověka tím, že budeme druhým vyprávět o jeho chybách, selháních, nedostatcích, nebo hříchu. Protože to je jistá cesta, jak zničit vztah a přátelství.

Pomluva: „Náhodná nebo nenucená konverzace nebo hanlivá zpráva o druhých lidech, která obyčejně zahrnuje detaily, u kterých není potvrzené, že jsou pravdivé.“ Klevetník je „člověk, který rád mluví o soukromém životě druhých lidí.“

Bible se nevyjadřuje příznivě o mluvení o druhých lidech se záměrem ponížit je, demoralizovat, způsobit jim bolest, pošpinit jejich pověst, atd. I když to není úmyslné, musíme si dávat velký pozor na to, co říkáme.

„Láska přikrývá množství hříchů.“

Máme zde několik veršů, které mluví o pomluvách:

Př 16,28: „Muž převrácený rozsívá sváry, a klevetník rozlučuje přátely.“

Proč člověk rozsévá sváry? Kvůli žárlivosti, závisti.

1.Tm 5,13: „Nýbrž také jsouce i zahálevé, učí se choditi po domích; a netoliko zahálevé, ale i klevetné a všetečné, mluvíce, což nesluší.“

Př 18,8: „Slova utrhače jsou jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života.“

„Pomluva je nejsmrtelnější mikrob. Nemá nohy ani křídla. Je celý složen z pověstí, z nichž většina má žihadla.“ (Morris Mandel)

Př 10,12: „Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení.“

Zaměřím se na první část. Co dělá nenávist? „vzbuzuje sváry.“

Kdo byl první ve vesmíru, kdo vzbudil sváry?

Lucifer je původce rozvíření konfliktu svými slovy. Jaký byl důvod? Chtěl být jako Bůh a aby toho dosáhl, začal podkopávat Boží charakter a rozsíval sváry. Šíření pomluv je vlastně následování nepřítele. V Bibli se píše: Ez 28,18: „Pro množství nepravostí tvých, a pro nespravedlnosti kupectví tvého…“

Připomíná mi to Absolona, když se pokoušel uchvátit trůn svého otce Davida. Stál u brány a podkopával vedení svého otce. Začínal nenápadně, stejně jako lucifer. Tak začíná i pomluva.

V základě pomlouvání je posílení jedné osoby a oslabení druhé. Sociální média usnadnila šíření pomluv. Pomlouvání, šikana a zastrašování jdou často ruku v ruce. Avšak moudří/spravedliví mají jiný způsob jednání. Neposlouchají pomluvy, u nich se pomluva zastaví. Nebudou mluvit o chybách a selhání přátel.

Jk 5,20: „Věziž, že ten, kdož by odvrátil hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši od smrti, a přikryje množství hříchů.“

Zbožní lidé mají zájem o spásu druhých.

1Pt 4,8: „A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.“

Milujeme druhé, i když nejsou dokonalí. Milujeme navzdory jejich chybám. Přátelé jednají laskavě a pozorně s těmi, kdo padli, podobně jako rodiče, kteří pečují o děti a ošetří své dítě, když si rozbije koleno. Boží děti budou jednat s druhými s klidem a láskou. Přikryjí množství hříchů, nebudou to rozšiřovat, ale budou se snažit tomu člověku pomoci a povzbudit ho.

Jaký je rozdíl mezi tím, když druhým řekneme o někom něco negativního, co poškodí jeho pověst a tím, co řekl Ježíš Svým učedníkům, aby se drželi dál od farizejů, kvůli jejich pokrytectví? Nepoškodilo Jeho kázání jejich pověst? Nešířil Ježíš pomluvy?

Rozdíl spočívá v motivaci a záležitosti. Ježíš to neřekl, aby je poškodil nebo ponížil, ale aby pomohl a zachránil. Byly to otázky života a smrti. Ježíš nešířil pomluvy, ale varoval lidi.

**Pondělí – Spravedlnost a láska**

Je láska slepá? Protože láska „přikrývá“ něčí hřích, znamená to, že hřích neexistuje? Láska nikdy nepředstírá, že zlo neexistuje, zejména když zlo má někomu ublížit. Láska nikdy nepopírá spravedlnost. Zajímavé je, že hebrejské slovo pro „spravedlnost „cedek“, znamená také „milosrdenství“ nebo „láska“. Není možné opravdově milovat bez spravedlnosti a nemůžeme být opravdově spravedliví, pokud nemilujeme. Láska a spravedlnost jsou velmi úzce propojeny.

I když Bůh přikazuje, abychom se starali o chudé, vyzývá nás (Ex 23), abychom nestranili chudým. Když se dopustí něčeho špatného, to že je chudý neznamená, že by se z toho neměl zodpovídat. Láska a spravedlnost jsou neoddělitelné. Láska nás vede, abychom pomáhali chudým, ale bylo by nespravedlivé, kdybychom jim stranili jen proto, že jsou chudí.

Láska tedy nikdy nepředstírá, že zlo neexistuje, zejména když zlo někomu ublíží.

Spojení lásky a spravedlnosti vidíme napříč celou Biblí. Zejména v knize Přísloví.

Co bych to byl za otce, kdybych nikdy nepotrestal své děti, když udělají něco špatného? Kdyby si dítě dělalo, co chce? To bych byl hrozný rodič, kdybych se je nesnažil vést těsnou branou a úzkou cestou, která vede k životu (Mt 7,14).

Př 17,10: „Více se chápá rozumného jedno domluvení, nežli by blázna stokrát ubil.“

Všimněte si, že tento verš následuje po verši 9: „Kdo přikrývá přestoupení, hledá lásky; ale kdo obnovuje věc, rozlučuje přátely“, kde se mluví o lásce, která překrývá hřích, nebo přestoupení. A verš 10 říká: „Toho, kdo je schopen rozumět, zasáhne napomenutí víc než hlupáka sto ran.“ (ČSP)

Zmínit tyto dva verše dohromady je dobré, protože patří k sobě. Spolu dávají lásku do správné perspektivy.

Př 19,25: „Ubí posměvače, ať se hlupec dovtípí; a potresci rozumného, ať porozumí umění.“

Když Bible říká, že láska přikrývá množství hříchů, neznamená to, že nebere v úvahu přestoupení a hřích. Nepředstírá, že hřích není. A skutečně, jestli jste opravdový přítel, ukážete svému příteli problém. Pokud opravdu milujete, pomůžete tomuto člověku a ukážete mu, co udělal špatně. Pomůžete mu to napravit.

Př 27,5 : „Lepší jest domlouvání zjevné, než milování tajné.“

Otevřené pokárání přítele je lepší než, když předstíráme, že ho milujeme a skrýváme lásku, kterou máme k němu. Otevřené pokárání je lepší než skrytá láska.

Př 29,15: „Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.“ – nebo svého otce.

Žd 12,5-7: „A což jste zapomenuli na napomenutí, kteréž k vám jako k synům mluví: Synu můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš? 6 Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá. 7 Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jako synům. Nebo který jest syn, jehož by netrestal otec?“

Položím stejnou otázku, jako předtím: „Jaký otcem bych byl, kdybych nekáral a neučil děti poslušnosti? Bůh s námi jedná stejně. Bůh nás kárá, i když se nás to občas může dotknout. Smyslem pokárání je napravit. Co je v sázce? Věčný život. Bůh nás miluje a nebude se zdráhat pokárat, potrestat nás a vychovávat, protože láska to dělá. Láska nepovede uražené lidi, aby si mysleli, že mohou hřešit nebo dopouštět se přestupků bez důsledků.

Někteří lidé používají slovo láska, aby omluvili rozmazlování dětí. Někteří lidé to dělají a tím dětem dovolují dělat špatné věci. Myslí si, že láska by nikdy nenapravovala a nedělala by je zodpovědné.

Ale ANO! Bůh to dělá.

Když pomyslíme na Písmo, nevyskytují se tam často příklady, kdy Písmo kárá? Např. 2Tm 3,16.

2.Tm 3,16: „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, 17 Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.“

Proč je tam trestání? Abychom mohli být napraveni, a poučeni o cestě spravedlnosti, která vede k věčnému životu.

Máme biblické příklady správného spojení lásky a spravedlnosti? Ano – Jan 8,1‑12 – Ježíš a žena přistižená při cizoložství.

J 8,1-12: „Ježíš pak odšel na horu Olivetskou. 2 Potom na úsvitě zase přišel do chrámu, a všecken lid sšel se k němu. I posadiv se, učil je. 3 I přivedli k němu zákonníci a farizeové ženu v cizoložstvu popadenou, a postavivše ji v prostředku, 4 Řekli jemu: Mistře, tato žena jest postižena při skutku, když cizoložila. 5 A v zákoně Mojžíš přikázal nám takové kamenovati. Ty pak co pravíš? 6 A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se dolů, prstem psal na zemi. 7 A když se nepřestávali otazovati jeho, zdvihl se a řekl jim: Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem. 8 A opět schýliv se, psal na zemi. 9 A oni uslyševše to, a v svědomích svých obvinění byvše, jeden po druhém odcházeli, počavše od starších až do posledních. I zůstal tu Ježíš sám, a ta žena u prostřed stojeci. 10 A pozdvih se Ježíš, a žádného neviděv, než tu ženu, řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádný-li tě neodsoudil? 11 Kteráž řekla: Žádný, Pane. I řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více. 12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života.“

Přikryl Ježíš její hřích? Ano i ne. Ochránil jí před těmi, kdo ji obviňovali. Bylo obvinění oprávněné? Ano. Ale On se pokoušel ji ochránit a bránil ji. Zlehčil to, co udělala? Ne. Co jí řekl? „Odpouštím ti, jdi a nehřeš více. Dopustila ses vážného hříchu. Já ti odpouštím a osvobozuji tě. Jdi a už to víc nedělej.“

V knize Touha věků (DA 462) Ellen Whiteová píše o tomto příběhu. Je to nádherný příběh o spáse, odpuštění, posílení a o Boží milosti: „V odpuštění a povzbuzení k lepšímu životu zazářila krása dokonalé spravedlnosti v Ježíšově povaze. Kristus hřích neomlouvá a nezmenšuje vědomí viny. Nechce odsuzovat, ale zachránit.“

Doktor nemůže pomoci člověku, pokud tento člověk doktora nenavštíví, pokud neuzná, že je nemocný a má problém. Pak doktor může předepsat lék, aby se cítil lépe a překonal problém, který má.

Člověk musí nejdřív vyznat svůj hřích.

Ježíš neignoruje problém, poukáže na něj lidem a očekává, že lidé to přiznají. Nepokouší se ale přinutit nás k přiznání, aby nás pak odsoudil. Chce, abychom se přiznali, aby nás mohl zachránit.

„Ty ses přiznal. Já ti odpouštím, jdi a už to víc nedělej. Dám ti milost, a pomohu ti, abys to už víc nedělal.

„Svět měl pro zbloudilou ženu jen opovržení a výsměch. Ježíš ji však zahrnul slovy útěchy a naděje. Sám bezhříšný se slitoval nad slabostí hříšnice a podal jí pomocnou ruku. Pokrytečtí farizeové na ni žalovali, ale Ježíš ji vyzval: „Jdi a už nehřeš!“ (TV 295)

To je dokonalé spojení lásky a spravedlnosti. V Ježíši máme dokonalý vzor, jak reagovat a jak jednat s druhými lidmi.

Láska a spravedlnost jsou nerozlučná dvojice. Vždycky jdou spolu ruku v ruce.

**Úterý – Znovu o slovech**

Ústa jsou výkladní skříň mysli. Říkáte to, co je ve vašem srdci, ve vaší mysli.

Kniha Přísloví se velmi zabývá tím, co říkáme, co vychází z našich úst. V jedné z minulých lekcí jsme si říkali, že slovo „ústa“ se v knize Přísloví vyskytuje 50x, rty 41x a jazyk 19x. Kapitola 18 se odkazuje 10x na naše slova (v. 2, 4, 6-8, 13, 17,20, 21, 23). Bůh má starost o to, jaká slova mluvíme.

Jedna studie Harvardské univerzity ukázala, že slovní ublížení způsobí více než jen emocionální trauma. Studie uvádí, že když k němu dojde v dětství, trvale poškodí strukturu mozku. Slova, ať už od rodičů nebo kamarádů, zanechají v mozku jizvy. Když je dítě zesměšňováno, zneužíváno, když jím lidé pohrdají, dochází k trvalému poškození. Ale Boží milost může uzdravit. Ježíš může vyléčit trauma, zahojit rány, pomoci nám a uzdravit nás.

Musíme si dávat pozor na slova, a jak je používáme.

Přísloví 18 nám říká, jak je to se slovy – dobrými i zlými.

Př 18,2: „Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho.“

Nezáleží mu na tom, co vyjde z jeho úst, nezáleží mu na tom, jak to druhý přijme, jestli ho to zraní nebo ne. Řekne prostě všechno, co má na mysli.

Př 18,4: „Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti.“

Můžeme to srovnat s Jk 3,17, kde se mluví o moudrosti, jak je mírumilovná a spravedlivá.

Jk 3,17: „Ale moudrost, kteráž jest s hůry, nejprvé, zajisté jest čistotná, potom pokojná, mírná, povolná, plná milosrdenství a ovoce dobrého, bez rozsuzování a bez pokrytství.“

Slova některých lidí jsou mělká. Nemají žádný dopad ani význam. Ale moudrá slova přichází z hlubokých vod, protože nad nimi lidé přemýšleli. Přemýšleli, jaký efekt mají jejich slova na druhé.

Př 18,6: „Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví.“

Př 18,13: „Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost.“

To se děje, když člověk skáče někomu do řeči, nenechá ho ani domluvit a myslí si, že ví, co ten druhý chtěl říct.

Př 18,21: „Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.“

Na to bychom měli pamatovat předtím, než promluvíme.

Můžeme použít test THINK (myslet). Je to akronym:

* T (true) – Je to pravda?
* H (help) – pomůže to?
* I (inspiring) – je to inspirující?
* N (necessary) – je to potřebné?
* K (kind) – je to laskavé?

Když to, co chceme říct, neprojde tímto testem, měli bychom mlčet. „Když nemůžete říct někomu něco hezkého, tak nemluvte.“

Bůh nás vyzývá, abychom přemýšleli předtím, než promluvíme. Abychom uvažovali, jaké důsledky to bude mít pro druhé.

**Středa - Schopnost vidět záležitosti z více stran**

Stejně jako má mince dvě strany, tak i každý příběh má většinou dvě strany. Ale uvědomujeme si to, když jsme uprostřed zanícené diskuze? Určitě ne, když se nezapojí racionální část mozku. Jsme emocionální bytosti, ale emocionální část mozku bez racionální složky způsobí, že se chováme jako tříleté děti. Situace se vymkne z ruky velmi rychle.

Jednou byli dva lidé naprosto přesvědčeni, že jsou v právu. To je příběh ze života. Žena řekla: „Můj manžel mě neustále kontroluje. Všechno musí být uděláno tak, jak chce on. Z poloviny ani neví, co vlastně říká. A přesto se chová, jakoby všechno věděl a já nevěděla nic. Říkám mu, jaký je sobec a on to ani nevyvrátí. Vůbec nebere v úvahu, co říkám a jde si po svém – i když ho výslovně žádám, aby to nedělal.“

Zdá se, že tento muž má problémy. Neuvědomuje si, ve kterém století žije? Nechápe, jak ubližuje své ženě? Poslechněme si však i druhou stranu a uvidíme, že všechno je trochu jinak:

„Moje žena mi pořád říká, co mám dělat. Přečte si nějaký článek, povídá si se známými, dívá se na seriály a to z ní dělá odborníka. Jedná se mnou jako kdybych byl idiot, který nic neví. Vím, že v diskuzi s ní nemůžu nikdy vyhrát a tak jsem raději zticha a dělám si, co mě těší. Myslí si, že ji kontroluju, ale je to ve skutečnosti ona, kdo nesnese, když se něco neudělá „správně“ – což znamená, že to musí být tak, jak chce ona.“

Vypadá to, že žena má problémy. Kdo ji dal na starosti vesmír? Nechápe snad, jak ponižuje svého muže? Když posloucháte druhou stranu, tak se váš pohled hned změní. Je to ale těžší, když je to váš příběh. A je to prakticky nemožné, když jsou vaše emoce zanícené.

Kroky k vzájemně uspokojivému řešení jsou:

* **Uklidnit se**. Když jste rozčílení a hluboce zranění, nebudete schopni vyslechnout stanovisko druhého s otevřenou myslí a nebude vás ani zajímat, jak to ten druhý vidí. Nebuďte jako člověk v Přísloví 18,2, který chce jen říct, co má na mysli.
* **Udělejte si čas na modlitbu**. Vzpomeňte si na Přísloví 18,17: „Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej.“ Když jste připraveni, zvažte, jestli dokážete poslouchat a nebýt v defenzivě. Přiznejte si, že děláte věci, které mohou být protivné. Zapomeňte na repliku „ano, ale…“ Přiznejte jednu nebo dvě věci. Přestaňte opakovat svůj příběh. Zmírněte svou pozici. Uznejte nějaké zásluhy ve stanovisku vašeho partnera.
* **Pokuste se porozumět jeden druhému**. Dejte si za cíl vybudovat uskutečnitelné řešení. Modlete se přitom spolu. Případně můžete vyhledat odbornou pomoc, když zjistíte, že nemůžete všechno vyřešit sami.

**Čtvrtek – Buď pravdivý**

Přísloví 19 představuje mimo jiné některé myšlenky o lhaní. Ježíš je Pravda a žije v srdcích lidí, kteří jsou pravdiví.

Přečteme si několik veršů:

Př 19,1: „Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen.“

Př 19,5: „Svědek falešný nebude bez pomsty, a kdož mluví lež, neuteče.“

Př 19,9: „Svědek falešný nebude bez pomsty, a kdož mluví lež, zahyne.“

Př 19,22: „Žádaná věc člověku jest dobře činiti jiným, ale počestnější jest chudý než muž lživý.“

Co říkají tyto verše o lhaní? Je lepší být chudý, než lhát a ztratit svou integritu. Je vždycky lepší říkat pravdu.

Abraham Lincoln řekl: „Nikdo nemá dostatečně dobrou paměť, aby byl úspěšný lhář.“

Boží lid má mluvit pravdu. Musíme vědět, jestli je vhodná doba a místo. Někdy druhý člověk není připraven vyslechnout si pravdu.

Někdy se můžete ocitnout v situaci, kdy povědět pravdu by mohlo ohrozit váš život, nebo život někoho jiného. V tom případě následujte radu Písma:

Mt 10,16: „buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice.“ (ČSP)

Nemusíme lhát, abychom se vyhnuli problémům, ale můžeme usilovat o moudrost a Bůh nám pomůže jednat moudře s druhými lidmi. V takových chvílích máme být moudří jako hadi a bezelstní jako holubice.

Ježíš je náš příklad. Někdy řekl přímo, jak to bylo, a jindy použil symboly a příběhy. Jeho nejostřejší pokárání přišla na konci Jeho služby, zatímco podobenství převládala v době, když učil.

**Výzva**: Lidské vztahy se budují slovy. Slova, která mluvíme, odhalují, nakolik zdravý je vztah, který máme s druhou osobou. Hněvivá slova, sváry a lži svědčí o zničeném vztahu. Vlídná pravdivá slova a povzbuzení svědčí o dobrém vztahu.