**L 10 – Pod maskou**

Kazatel: Doug Batchelor

V této lekci budeme studovat kapitoly 25 – 27 knihy Přísloví.

**Základní verš:**

Přísloví 25,6: „Nestavěj se za znamenitého před králem, a na místě velikých nestůj.“

To mi připomíná Jakuba 3,1: „Nebuďtež mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali.“

Nesnažte se vyvýšit sebe sami v přítomnosti druhých lidí. Ten, kdo se vyvyšuje, bude ponížen. Kdo se ponižuje, bude vyvýšen.

Př 25,1: „Také toto jsou Šalomounova přísloví, která sebrali a opsali muži judského krále Chizkijáše.“

Samozřejmě celá Bible byla zapsána písaři, a když je psáno „opsali“, je tím myšleno víc než to. Myslí se, že je opravdu shromáždili, uspořádali a utřídili do kapitol.

Pak se skutečně začíná veršem 2 a zde je psáno:

Př 25,2: „Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc.“

To mi připomíná verš, kde Ježíš řekl:

Lk 8,9.10: „I otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Jaké jest to podobenství? 10 A on řekl: Vám dáno jest znáti tajemství království Božího, ale jiným v podobenství, aby hledíce, neviděli, a slyšíce, nerozuměli.“

„Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc.“

Co to znamená? Všimli jste si někdy, že si ceníte víc něčeho, když to hledáte a najdete?

Snažil se Ježíš ukrýt pravdu v podobenstvích nebo představil podobenství tak, abychom mohli mít zkušenost hledání a snažili se jim porozumět?

Všimněte si, že Ježíš neříká jen: „Najdete.“ Ale říká: „**Hledejte** a najdete.“

Na jiném místě říká: „Budete mě hledat a najdete Mě, když budete hledat celým srdcem.“

Zdá se tedy, že Pán ukryl Pravdu, ale pod vrstvu, abychom řekli: „Věříme, že je vzácná“. Proč zlaté nugety neleží na zemi jen tak? Musíme je vykopat.

Toto je poklad a „Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc.“

Dt 29,29: „Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho, věci pak zjevené ty jsou naše a synů našich, abychom plnili všecka slova zákona tohoto.“

Jsou určitá tajemství, která člověk nikdy nepronikne, protože:

Iz 55,9: „Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.“

Je toho, ale mnoho, co Pán zjevil a pokud to budeme hledat – Bible říká: „Jestliže Mě budete hledat, naleznete Mě.“ Když se k Němu přiblížíme, On se přiblíží k nám. Chce, abychom investovali úsilí v uznání, že pravda je vzácná. Měli bychom tedy hledat.

„Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc.“

Šalomoun se velmi zabýval studiem věcí a když o něm čteme, dozvídáme se, že studoval všechno.

Studoval mravence. Studoval orly. Studoval lidi. Procházíte od Přísloví ke Kazateli a k Písni písní – a poznáte, že byl vědec života.

Mluvil o oblacích, o řekách, o zvířatech, prostě o všem. To vyžaduje hledání a zvídavost.

A pak se zde mluví o moudrosti světa a Boží moudrosti.

Př 25,3: „Vysokosti nebes, a hlubokosti země, a srdce králů není žádného vystižení.“

Proč by mělo být srdce krále víc „nevyzpytatelné“ (ČSP), než srdce kohokoliv jiného? Neustanovuje Pán krále a nesesazuje krále?

Shakespeare napsal: **„Těžká je hlava, která nosí korunu."**

Když pomyslíme, čím vším se král musí zabývat, vidíme, že jeho srdce a jeho mysl jsou zatíženy mnoha různými věcmi a myslím, že zde na to naráží. Je těžké porozumět všemu, s čím se král musí potýkat.

**Neděle – Tajemství Boha**

1.Kor 2,6: „Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, kteráž hynou. 7 Ale mluvíme tu moudrost Boží v tajemství skrytou, kterouž Bůh předuložil před věky k slávě naší“.

Slyšeli jste někdy o tajemství nepravosti? Pavel napsal: „Nebo již tajemství nepravosti působí“ (2.Tes 2,7). A mluví i o tajemství zbožnosti.

Napadá vás něco, co by mohlo být tajemství Boha? Jak se může Bůh stát člověkem?

Slyšeli jste někdy, jak lidé uvažují: „Zemřel Ježíš na kříži?“, „Byl Ježíš Bůh?“, „Zemřel Bůh?“, „Jak by mohl Bůh zemřít?“, „Jak by mohl vesmír fungovat, kdyby Bůh zemřel?“, „Umřela jenom část Boha – část, která byla v Synu?“ – některé z těchto věcí jsou opravdové tajemství.

Jak je možné, aby 100% Božství bylo vtěsnáno do lidství? Je to tajemství. Jednou jsem slyšel, jak někdo řekl: „Boží tajemství je – jak by se Bůh mohl stát člověkem. Tajemství nepravosti je – jak by se stvoření mohlo chtít stát Bohem.“ Pomyslete, jak bláhové je, že ďábel (stvoření) si mohl myslet, že by mohl sesadit svého Stvořitele. To je tajemství nepravosti. Jak vznikl hřích? Je to jako když někdo říká: „Mám rýmu, ale nemůžu za to. Dostal jsem ji od tak a tak.“ Odkud se vzala první rýma? Jak vznikl AIDS? U koho se vyskytl první případ? Odkud přišel hřích? Některé z těchto věcí jsou tajemství.

Evolucionisté se rádi ptají lidí, kteří věří v doslovné stvoření: „Kdo stvořil Boha? Odkud se tu vzal?“

A my řekneme: „On tu byl vždycky – existuje od nekonečna do nekonečna.“

Zkoušeli jste někdy o tom do hloubky přemýšlet?

Přemýšlel jsem – a vy možná také – sedněte si na dělovou kouli a nechte se vystřelit do vesmíru tisíckrát rychleji než rychlost světla. A když se dostanete za známý vesmír, co tam bude? Dosáhnete někdy konce? Nebo je to jako jeden velký kruh? Když se dostanete na konec, je to vlastně jako začínat zase od začátku. Je možné, aby naše mysl pochopila takové věci?

Evolucionisté řeší stejný problém. Odkud se všechno vzalo? Jak je možné získat něco z ničeho. Jak je možné získat pořádek z chaosu? Jak získat hmotu z něčeho, co není hmota?

Takové věci se vzpírají všemu, co známe o vědě. Evolucionisté jsou tedy postaveni před stejný problém – jak to, že existuje veškerá inteligence a plán, pořádek a nádhera ve světě, který vznikl z ničeho? Říkají, že všechno v celém vesmíru bylo stlačené a vybuchlo to a způsobilo velký třesk. Nevím, jaká fyzika by to mohla vysvětlit, ale pro mě je jednodušší věřit v Boha, než věřit, že všechno v nekonečném vesmíru vybuchlo z něčeho menšího, než hlavička špendlíku, a že veškerá hmota vznikla z něčeho, co není hmota.

To, co teď říkám je, že existují tajemství. A jsou některé věci, které musíme prostě jen přijmout, protože nevíme.

O králích se mluví vícekrát v kapitole 25.

Byla Boží vůle, aby si děti Izraele zvolili krále? Ne, nebyla to nikdy Jeho vůle.

Věděl, že to i přesto udělají? Ano, a proto udělal různá opatření z mnoha důvodů.

Byla Jeho vůle, aby muž měl víc než jednu manželku? Nebo žena víc než jednoho manžela? Anebo otroctví? Ne, ale Bůh udělal zákony, aby ochránil další manželky a otroky. A Ježíš řekl, že povolil rozvod – ne, že by rozvod byl Jeho vůle, ale „pro tvrdost srdce vašeho“ (Mt 19,8). Bůh tedy mnohdy udělal opatření – ne proto, že to schvaloval. Udělal i opatření pro krále. Chtěl, aby králové byli zodpovědní.

Dt 17,14: „Když vejdeš do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě, abys ji dědičně obdržel, a budeš v ní bydliti, a řekneš: Ustanovím nad sebou krále, jako i jiní národové mají, kteříž jsou vůkol mne:“ – přesně to udělali v 1.Samuelově – „15 Toho toliko ustanovíš nad sebou krále, kteréhož by vyvolil Hospodin Bůh tvůj. Z prostředku bratří svých ustanovíš nad sebou krále; nebudeš moci ustanoviti nad sebou člověka cizozemce,“ – I my máme podobný zákon pro prezidenty Spojených států – musí to být člověk, který se narodil v USA. – „kterýž by nebyl bratr tvůj. 16 A však ať nemívá mnoho koňů, a ať neobrací zase lidu do Egypta, z příčiny rozmnožení koňů, zvláště poněvadž Hospodin vám řekl: Nevracujte se zase cestou touto více. 17 Nebudeť také míti mnoho žen, aby se neodvrátilo srdce jeho; stříbra také aneb zlata ať sobě příliš nerozmnožuje.“ – Víte, koho tu Mojžíš popisuje? Jaký král měl mnoho žen, koní a zlata? Šalomoun. Ten, který napsal Přísloví. A dále napsal: - „aby se neodvrátilo srdce jeho“ Naplnilo se toto proroctví? Ano. Přesně to se stalo. (A mimochodem, to je další dobré proroctví. Zrovna děláme DVD o proroctví. Musím si některá z nich připomenout. Bude to DVD o 50ti nejzávažnějších proroctvích, která potvrzují Bibli.)

Šalomoun říká v Př 25,3: „Vysokosti nebes, a hlubokosti země, a srdce králů není žádného vystižení.“

1.Kr 4,29: „Nadto dal Bůh moudrost Šalomounovi a prozřetelnost velikou náramně, a širokost mysli, jako jest písku na břehu mořském.“ – Zde se píše, jako nebesa a země pro svou hloubku, tak i srdce krále. Kdo byl otec Šalomouna? David. Je to tedy o králi, který je Davidův syn a měl veliké srdce. A v Př 25,3 je psáno: „Vysokosti nebes, a hlubokosti země, a srdce králů není žádného vystižení.“

Mimochodem, to je něco, co Izajáš skoro citoval – je to předobraz Krista. Kristus je syn Davidův, jehož srdce je nevyzpytatelné. Toto je myslím nepřímá narážka na Něj.

**Pondělí – Blázen jako moudrý**

Jak je vám, když začínáme mluvit o bláznech?

Zatřese to s vámi trochu jako s křesťany? Chtěli byste někdy takto někoho označit? Je v Bibli verš, který nám říká, abychom to nedělali?

Co se píše v Mt 5?

Mt 5,22: „Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, musí trpěti soud. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, musí pekelný oheň trpěti.“

To nahání strach. To je skoro jako neodpustitelný hřích. Chce někdo riskovat a nazvat někoho „blázne“ nebo „hlupáku“, apod.? Zde se píše, že ten, kdo to udělá, je v nebezpečí pekelného ohně.

Nazval Ježíš někdy někoho bláznem? Přemýšlejte o tom.

Lk 24,25: „Tedy on řekl jim: Ó nesmyslní („blázni“ – PBK 1579) a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili proroci.“

Samozřejmě, když Šalomoun, má tolik výroků o tom, kdo je blázen, pak, kolik z vás by bylo natolik statečných, aby přiznalo, že jsou lidé, kteří dělají bláznivé věci? O tom právě mluvíme. Není to hřích.

Dělal jsem si často starosti s tím, jak aplikovat tyto verše o někom, kdo je bláznivý, protože nechci „propadnout ohnivému peklu“. Je to docela silný výrok.

Šalomoun uvádí různé definice.

Př 26,11.12: „Jakož pes navracuje se k vývratku svému, tak blázen opětuje bláznovství své. 12 Spatřil-li bys člověka, an jest moudrý sám u sebe, naděje o bláznu lepší jest než o takovém.“

Všichni jsme viděli lidi, kteří dělají věci, co jim ubližují a opakují je. Toto rčení o psovi se nachází také v Novém Zákoně u Petra.

2.Pt 2,22: „ ‚Pes navrátil se k vývratku svému, a svině umytá do kaliště bláta.‘ To dělají lidé, kteří poznali pravdu a odvrátili se od ní. Kdo je tedy blázen?

Blázen je někdo, kdo poznal pravdu – kdo poznal Boha – a vrátil se k hříchu, který mu přivodil nemoc.

Ž 14,1: „Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré.“

Udělali všichni něco bláznivého? Hm, ano. Nedoufáme všichni, že si nás Bůh použije? Přiznáme si všichni, že v určité chvíli v životě, jsme se nechali použít nepřítelem? Dokonce i apoštol Petr. Pán Ježíš řekl: „pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.“ (Mt 16,18)

A někteří lidé říkají: „Aha, Petr musel být první papež.“ Ale Ježíš samozřejmě neřekl, že Petr je skála, ale mluvil o pravdě, kterou Petr vyslovil: „Ty jsi Mesiáš.“ To je ta Skála, na které Ježíš staví církev.

Ten samý den Ježíš řekl, „že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží {biskupů} a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.“ (Mt 16,21). A Petr si Ho vzal stranou a začal Ho kárat: „Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se tobě toho.“ (Mt 16,22) A Ježíš řekl Petrovi: „Jdi za mnou, satane“.

Ďábel se někdy pokouší pracovat skrze lidi, kteří jsou vám blízko a někdy dokonce i skrze nás. Pokud máme problém v rodině, tak se nám pravděpodobně stává, že se chováme jako blázni. A tak tato tvrzení o bláznovství platí pro všechny, nejenom pro ty, kdo jsou venku, ale někdy i pro nás.

Ž 14,1: „Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré.“

Stává se nám někdy, že se chováme, jakoby nebyl Bůh? Jakoby neměly přijít žádné následky pro náš život a naše slova?

Je ateismus bláznovství? Ano.

Nechci, vypadat, že odsuzuji, ale myslím si, že je to tak. Víte proč?

Co říká ateismus?

„Říká blázen v srdci svém: Není Boha.“

Ateista neříká: „Nevím.“ To je agnostik.

Ateista říká: „Nevěřím, že je Bůh.“

Jednou jsem slyšel, jak to někdo vysvětloval takto: „Jak velký je vesmír? Galaxie Mléčné dráhy je malinká – jsou miliardy galaxií s miliardami hvězd a my žijeme v jedné galaxii, kde je 200 milionů hvězd – sluncí, kolem kterých obíhají planety. A je to 93 milionů kilometrů od nás k nejbližší hvězdě neboli slunci. Vesmír je tak obrovský, že se ptáme, jestli se vůbec dostaneme na Mars během našeho života. A přitom Mars je v našem malém slunečním systému. A když pomyslíme, že bychom cestovali rychlostí světla, bude to trvat čtyři roky, než bychom se dostali k nejbližší hvězdě. Kolik toho víme o vesmíru? Moc toho nevíme. Zatím jsme ani nevyšli ven ze dveří.

Není tedy od nás tak trochu arogantní tvrdit, že tam není Bůh?“

Pro člověka je bláznovství odmítat Boha.

Studoval jsem s lidmi, kteří mi říkali: „Dougu, nekázej mi. Nejsem si jistý, jestli Bůh vůbec existuje.“

Odpověděl jsem: „Dobře, předpokládejme, že si nejsi jistý. Připusťme, že já mám pravdu. Zkus to jen připustit, je možné, že mám pravdu a jestliže uvěříš v Boha, můžeš získat věčný život a pokud ne, pak jsi všechno navždy ztratil. Věříš, že jen umřeš a změníš se v nic.“

Řekl jsem: „Když budeš žít jako já, a aspoň prozkoumáš tyto věci, budeš mít příležitost žít věčně. Víš, jak lehkovážné to je zahodit svou jedinou životní šanci, a tím jedinou příležitost zajistit si věčný život? Pokud je to pravda, jsi si tak jistý, že není žádný Bůh, žádný Ježíš, žádný věčný život? Zahráváš si s věčností a s věčností svých přátel, své rodiny na této domněnce?“

Opravdu, to je nebezpečné, když na to myslíte.

Proto jsem začal studovat Bibli. Pomyslel jsem si: „Byl bych opravdu blázen, kdybych nezkoumal, jestli tito křesťané nemají pravdu. Bude lepší, když to zjistím.“

Samozřejmě v té době jsem věřil také ve věčně hořící peklo a pomyslel jsem si: „Tam se nechci dostat. Bude lepší, když to prozkoumám.“

Nyní máme několik zajímavých výroků o bláznech.

Př 26,4: „Neodpovídej bláznu podlé bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný.“

Říká tím: „Jestliže tě blázen chce zatáhnout do diskuse, nehádej se s ním, protože budeš vypadat jako blázen.“

Ale poslechněme si, co říká Šalomoun hned potom:

Př 26,5: „Odpověz bláznu podlé bláznovství jeho, aby sám u sebe nebyl moudrý.“

Pokud blázen pronese něco nehorázného, strašného a vy ho neopravíte, bude si myslet, že má pravdu a bude se tím pyšnit. Někdy musíme pokárat lidi. Šalomoun tedy říká: „Neodpovídej hlupákovi nebo budeš jako on. Odpověz hlupákovi, nebo si bude myslet, že má pravdu.“

Víte, co tím chce Šalomoun zdůraznit?

Když diskutujete s bláznem, nemůžete zvítězit. Když mu odpovíte, budete vypadat, jako blázen.

Slyšeli jste, jak někdy nějaký reportér položil otázku a dostal odpověď: „Tato otázka si nezaslouží odpověď.“? Někdy je to proto, že dotázaný ví o své vině. Někdy je to zase proto, že by přidali důvěryhodnost nehorázné otázce, když s nimi budou diskutovat. Když ale budete s nimi diskutovat, řeknou si: „Aha! Mám pravdu!“ To znamená, že nemůžete vyhrát.

V Př 26,7-10 následuje za sebou několik výroků o bláznech a moudrých:

Př 26,7-10: „Jakož nejednostejní jsou hnátové kulhavého, tak řeč v ústech bláznů.“ – To znamená, že nikam nevede. Přísloví je však vtipná poznámka, která má být sdělena moudře. Proto říká: ‚Přísloví v ústech blázna jsou jako nohy kulhavého.‘ a dále pokračuje: – „8 Jako vložiti kámen do praku, tak jest, když kdo ctí blázna. 9 Trn, kterýž se dostává do rukou opilého, jest přísloví v ústech bláznů.“ – jako když se k něčemu nakloníte a zjistíte, že se opíráte o trní. Ztrácíte čas. – „10 Veliký pán stvořil všecko, a dává odplatu bláznu, i odměnu přestupníkům.“

Je to blázen, kdo říká: „Není Boha“. A tak každý bude jednoho dne platit a dokonce i blázni jednoho dne objeví bláznovství svého života a svého rozhodnutí.

Soudců 21,25 popisuje, že byla doba, kdy Izrael neměl krále a každý si dělal to, co bylo správné v jeho očích:

Sd 21,25: „Těch dnů nebylo krále v Izraeli, ale každý, což se mu vidělo, to činil.“

Jak to podle Šalomouna skončí? „Cesta se zdá člověku přímá, ale na jejím konci je smrt.“ Jsou to cesty smrti.

Každý si dělal to, co se mu zdálo správné v jeho očích.

Jedním z důvodů, proč chodíme do sboru, je, že jste moudřejší, protože „v množství rádců je moudrost.“ Potkali jste někdy člověka, který žil jako poustevník? Člověka, který neuctíval Boha ve společenství?

Když si nevyzkoušíte, neotestujete své myšlenky, začnete si vytvářet vlastní soukromé výklady. A budete si říkat: „Mě se to zdá být správné.“ Pokud jste svým vlastním vůdcem, je zde velká možnost, že se dopustíte chyby. Je to jako snažit se žít na jedné noze – velká pravděpodobnost, že spadnete. Nedělejte tedy to, co se vám zdá být dobré ve vašich očích.

O moudrosti se mluví také v 1.Kor. 1,20.21:

1.Kor. 1,20.21: „Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství? 21 Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící“.

Myslí si svět, že křesťanství je moudré náboženství? Anebo se média a kultura snaží vyobrazit křesťany jako zaslepené hlupáky?

Když o tom ale skutečně uvažujete, někteří z největších vědců – všichni brilantní lidé od Izáka Newtona až po Da Vinciho, Abrahama Lincolna a Faradaye, byli věřící. Všichni zakladatelé našeho státu věřili v Boha. Někteří byli deisté, ale všichni věřili v Boha. Většina byli křesťané. Někteří byli kazatelé, kteří podepsali Prohlášení nezávislosti a Ústavu.

Není možné říct, že křesťanství není moudré – Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Ale bláznovství je hlásat, co Bůh vybral, aby změnil lidské životy.

Co dělal Ježíš? Napsal někdy knihu? Složil někdy symfonii? Možná jste už slyšeli ten výrok nazvaný „Jeden osamělý život“ – výňatek z kázání, kde se říká: ‚Nikdy se nevzdálil víc než sto mil od místa svého narození. Nikdy nenapsal žádnou knihu, nikdy nenamaloval žádný obraz. A přesto většina uměleckých děl ve světě je věnována právě Jemu. Nikdy neudělal sochu, a přesto je víc soch věnovaných křesťanství, než jakémukoliv náboženství na světě.

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Myslím, že to je zakončeno slovy: „Všechny armády, které kdy pochodovaly, všechny lodě, které kdy vypluly a všechny parlamenty, které kdy zasedaly, neovlivnily život na zemi tolik, jako tento jeden osamělý život.“

Jak? Tím, že kázal.

Nebyl vůbec známý na veřejnosti. Znala Ho jen jeho rodina a několik lidí ve městě, dokud Mu nebylo třicet let. A pak během tří a půl roku učil a kázal. A ti, kdo slyšeli, řekli: „Nikdy tak člověk nemluvil, jako tento člověk.“ (J 7,46).

Myšlenky a slova, která sdílel, zasáhly každou oblast života a způsobily převrat.

Udělal si také mnoho nepřátel.

**Úterý – Lenoch**

Šalomoun mluvil hodně o lenochovi.

Př 26,13: „Říká lenoch: Lev lítý jest na cestě, lev jest v ulici. 14 Dvéře se obracejí na stežejích svých, a lenoch na lůži svém.“

Co to znamená: „Lev lítý jest na cestě, lev jest v ulici“? „Šel bych pracovat, ale slyšel jsem, že se kolem potuluje lev a tak raději zůstanu doma.“

Vždycky si najdou nějakou hloupou výmluvu, aby nemuseli nikam jít.

Př 15,19: „Cesta lenivého jest jako plot z trní, ale stezka upřímých jest vydlážená.“

Kazatelům se občas stane, že potkají někoho, kdo je údajně křesťan a nepracuje. A není to kvůli ekonomické situaci a nedostatku pracovních míst. S takovým člověkem si promluvím a řeknu: „Jak se daří?“

A on odpoví: „Manželka pracuje až k smrti a stará se o děti a drží si práci.“ Pak řekne: „Modlím se, ať mi Bůh pomůže najít práci.“ A já řeknu: „Dobře, a co děláš, abys pomohl Bohu vyslyšet tvé modlitby?“ „Prostě to vkládám do Božích rukou.“ A já povím: „A jak je to s tou prací ve firmě XY?“ „Ne, ne. Nemyslím, že je to mé povolání.“ Mají tisíce výmluv. Představují si nějaké velké povolání a mají tisíce důvodů k nicnedělání.

A tak zatímco jsou doma a dívají se na fotbal, myslí si, že jim to Pán odhalí, bez toho, aby sledovali inzeráty s nabídkou práce v novinách a podobně. Myslí, že najednou anděl zaťuká na dveře a řekne: „Našel jsem pro tebe práci.“

Je zapotřebí říct něco o pilnosti.

Vím o jednom úspěšném obchodníkovi – je to biblický obchodník – který řekl: „Čím víc pracuji, tím šťastnější jsem.“ Víte, co to znamená? Nemá to nic společného se štěstím. Znamená to, že Bůh žehná jeho práci.

Ben Franklin – psal mnoho o lenosti v „Almanachu chudáka Richarda“ – říkával: „Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají.“ Bůh pomáhá těm, kdo jsou pilní.

Ben Franklin měl přísloví, které si držel stále před očima: „Vidíte muže, který je pilný ve své práci? Ten bude stát před králi, nikoliv před bezvýznamnými.“

Franklin byl patnáctý z asi sedmnácti dětí. Byl z veliké a velmi chudé rodiny. Opustil domov s prázdnýma rukama, jen s jedním šilinkem v kapse. A neměl kde bydlet a nakonec skončil tak, že stál před králi. Stal se velvyslancem Spojených států.

Ale jedna věc, ze které byste ho nemohli nikdy obvinit, je, že byl líný. Jeho mysl byla neustále v pohybu. Byl vynálezce, tiskař, spisovatel, byl neuvěřitelně pilný a Pán požehnal jeho píli. To však bylo zaslíbení, kterého se dovolával. Řekl si: „Budu tvrdě pracovat.“ A pokud je to pravda, pak můžeme věřit, že i opak je pravdou – že pokud nebudete nic dělat, pak nebudete prosperovat.

Př 26,13-16: „Říká lenoch: Lev lítý jest na cestě, lev jest v ulici. 14 Dvéře se obracejí na stežejích svých, a lenoch na lůži svém. 15 Schovává lenivý ruku svou za ňadra; těžko mu vztáhnouti ji k ústům svým. 16 Moudřejší jest lenivý u sebe sám, nežli sedm odpovídajících s soudem.“

Viděli jste už někoho, kdo jen mluví a nic nedělá? Takoví lidé mají mnoho názorů, mnoho nápadů a záměrů. A ví pokaždé, když někdo dělá něco špatně. Ve skutečnosti však nedělají nic. Jsou moudřejší ve svých očích.

Př 19,24: „Lenivý schovává ruku svou za ňadra, ani k ústům svým jí nevztáhne.“

Je dokonce příliš unavený na to, aby zvedl jídlo k ústům.

Př 15,19: „Cesta lenivého jest jako plot z trní, ale stezka upřímých jest vydlážená.“

Co to znamená? Cesta lenocha je „jako plot z trní“? Vidí všude jen samé překážky a nebude dělat nic těžkého. Nedívá se na cestu.

Ale prostý muž řekne: „Tam musím jít“ a jestli je na cestě trní, tak ho obejde, nebo jde trním anebo ho překročí. Ale lenoch vidí všude jen překážky.

Bible se vyjadřuje jasně, že máme odpočinout každý sedmý den, správně?

Co dalšího je přikázáno v deseti přikázáních? Práce – šest dnů.

Lidé pořád říkají: „Nebudeš pracovat v sobotu.“ Ale je psáno: „Šest dní pracovati budeš“ (Ex 20,9).

Mimochodem je to třikrát ve Starém Zákoně: „Šest dní pracovati budeš.“

Vím, že jsou lidé, kteří nemohou pracovat kvůli věku, jsou pomalejší, jsou možná hendikepovaní. Mluvíme o lidech, kteří mohou pracovat, ale nedělají nic.

Je nám tedy přikázáno, abychom byli zaměstnaní – abychom byli pilní. Proč Bůh stvořil člověka? Aby si člověk zavěsil houpací síť a houpal se sem a tam, nebo se opalovat na písčité pláži? Nebo ho umístil do zahrady, aby pracoval, obdělával ji a opatroval?

V práci je opravdu velké uspokojení. Necítíte se dobře, když uděláte kus práce? Když něco vytvoříte a podíváte se na to?

Bůh nás stvořil, abychom tvořili, abychom byli produktivní, vyráběli a chce, abychom žili takovým životem, kde uděláme svět lepším skrze naši kreativitu.

Ex 20,9: „Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své“.

Ř 12,11: „V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce,“

Jako křesťané, máme dělat všechno, jakoby to bylo pro Pána – pracovat pilně, se zápalem, s nadšením.

Kazateli, který mě pokřtil, bylo v té době 87 let. Vedl studium Bible, pracoval v evangelizaci a žil až do devadesáti, stejně tak i jeho manželka. Byl zaměstnaný až do konce. To mě vždy inspirovalo – mít takový naplněný, produktivní život.

**Středa – Přítel jako nepřítel**

Př 25,5: „Tak když odejmeš bezbožného od oblíčeje králova, tedy utvrzen bude v spravedlnosti trůn jeho.“

Je skutečně velmi důležité, aby vláda – a někdy se to může zdát dokonce trochu drsné, ale je opravdu důležité, aby vláda nastolila spravedlnost a aby zákony byly dodržovány.

Když se Šalomoun stal králem, udělal některé věci, které by pravděpodobně z dnešního pohledu byly považovány za brutální. Jednou z prvních věcí, které udělal, bylo, že dotáhl do konce některé záležitosti, které mu poradil jeho otec. David řekl: „Jsou někteří lidé, kteří nemusí být loajální, a ty si s tím musíš poradit. Nebudu ti říkat jak. Jsi moudrý muž a budeš vědět, co máš dělat.“

Jednomu člověku, který proklel Davida, Šalomoun řekl: „Nesmíš opustit město, budeš zůstávat jen v Jeruzalémě.“ Jmenoval se Semei a bylo mu řečeno: „Když opustíš Jeruzalém, tak ten samý den zemřeš.“ Když mu však utekli dva otroci, honil je, král se to dověděl a Semei byl popraven.

Joáb byl Davidův generál, ale zabil dva další generály, kteří byli nevinní. Pokusil se dosadit za krále Šalomounova bratra Adoniáše. Joáb byl zabit. Knězi Abiatarovi, který také osnoval spiknutí, bylo odňato kněžství.

Na počátku Šalomoun učinil mnoho správných kroků, aby v království nastolil spravedlnost. A víte, co je pak psáno? „A tak utvrzeno jest království v ruce Šalomounově.“ (1.Kr 2,46)

Avšak hned na začátku řekl: „Toto je zákon a zákon se musí dodržovat. A pokud si myslíte, že budu nerozhodný, právě teď vám oznamuji, že to myslím vážně.“ Myslím, že o tom mluví, když je psáno:

Př 25,5: „Tak když odejmeš bezbožného od oblíčeje králova, tedy utvrzen bude v spravedlnosti trůn jeho.“

Na samém začátku jeho království byla provedena jakási čistka.

Př 25,6.7: „Nestavěj se za znamenitého před králem, a na místě velikých nestůj. 7 Nebo lépe jest, aťby řečeno bylo: Vstup sem, nežli abys snížen byl před knížetem; což vídávají oči tvé.“

Mt 23,5.6: „Všecky pak své skutky činí, aby byli vidíni od lidí. Rozšiřují zajisté nápisy své, a veliké dělají podolky plášťů svých, 6 A milují přední místa na večeřích, a přední stolice v shromážděních,“

V synagogách měli místa rozdělena podle autority, vážnosti, postavení, společenského žebříčku apod. všichni se dožadovali nejvyšších míst.

Viděl jsem to na večeřích, na svatbách, kde je rodina a kde sedí určití hosté. Lidé chtějí být co nejblíže ženichovi a nevěstě.

Ježíš mluvil o tomto principu a řekl:

Lk 14,8: „Kdybys byl od někoho pozván na svadbu, nesedej na předním místě, aťby snad vzácnější než ty nebyl pozván od něho. 9 A přijda ten, kterýž tebe i onoho pozval, řekl by tobě: Dej tomuto místo. A tehdy počal bys s hanbou na posledním místě seděti. 10 Ale když bys byl pozván, jda, posaď se na posledním místě. A kdyby přišel ten, kterýž tebe pozval, řekl by tobě: Příteli, posedni výše, tedy budeš míti chválu před spolustolícími. 11 Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen.“

A právě toto říká Šalomoun: „Nepovyšuj se před králem. Je mnohem lepší, když král řekne: ‚Pojď si sednout vedle mě.‘ Nebo: ‚Pojď a sedni si na toto čestné místo‘, než aby král řekl: ‚Co tady děláš? Vrať se dozadu.‘“

To je jednoduchý princip: „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Kdo to je, kdo se povyšoval ve vesmíru nad všechny ostatní? Ďábel. Kdo bude nejvíc ponížen? Ďábel.

Kdo se ponížil nejvíc ze všech? Ježíš. A ten, kdo se ponížil, bude vyvýšen víc než kdokoliv jiný.

Fp 2,10: „Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, kteříž jsou na zemi, i těch, kteříž jsou pod zemí, 11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.“

**Čtvrtek – Nepřítel jako přítel**

Př 26,17: „Psa za uši lapá, kdož odcházeje, hněvá se ne v své při.“

ČSP Př 26,17: „Kdo prochází kolem a nazlobí se kvůli sporu, který se ho netýká, je jako ten, kdo chytá psa za uši.“

Stává se někdy, že se zapleteme do sporu, který se nás netýká? Ano.

Můžeme se zaplést do typické pouliční hádky. Například mezi pouličními prodavači a kupujícími. Je to jako chytnout psa za uši.

Př 26,18: „Jako nesmyslný vypouští jiskry a šípy smrtelné, 19 Tak jest každý, kdož oklamává bližního, a říká: Zdaž jsem nežertoval?“

ČSP: „Jako šílenec, který střílí ohnivé střely a smrtící šípy, 19 je člověk, který podvede svého bližního a potom řekne: Já jsem jenom vtipkoval.“

Kolikrát někdo řekl: „Dělal jsem si jen legraci“, poté, co vyslovil nějakou ostrou narážku, sarkasmus? A pak řeknou jen: „Dělal jsem si legraci.“ Ne, tak to není. Obyčejně, když někdo řekne: „Dělal jsem si legraci“, tak minimálně se v tom co řekl, skrývá nějaký prvek pravdy, a proto je psáno:

Př 26,19: „Tak jest každý, kdož oklamává bližního, a říká: Zdaž jsem nežertoval?“

Dále pokračuje a říká:

Př 26,20: „Když není drev, hasne oheň; tak když nebude klevetníka, utichne svár.“

V každém sboru je člen, který je klevetník. Někdy můžeme vidět, že když tito lidé změní své členství a odejdou, dojde k uklidnění.

Víte, co je jedním z hříchů, které Bůh nenávidí?

Př 6,16-19: „Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a **sedmá ohavností jest duši jeho**: 17 Očí vysokých, jazyka lživého, a rukou vylévajících krev nevinnou, 18 Srdce, kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému, 19 Svědka lživého, mluvícího lež, a **toho, jenž rozsívá různice mezi bratřími**.“

Mluví o lhaní, o pýše a mnoha jiných věcech a pak řekne: „**toho, jenž rozsívá různice mezi bratřími.“** (Př 6,19).

Bůh chce, abychom si dávali pozor na to, co říkáme – aby naše slova vedla ke svornosti a ne k rozdělení nebo svárům.

Př 26,21: „Uhel mrtvý k roznícení, a drva k ohni, tak člověk svárlivý k roznícení svady. 22 Slova utrhače jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života.“

To je, když někdo řekne: „Víš, co jsem právě slyšel? Tomu nebudeš věřit.“

Lidé mají rádi takové důvěrné informace a jdou až do hloubky, do nitra.

Př 26,23: „Stříbrná trůska roztažená po střepě jsou rtové protivní a srdce zlé.“

Lidé, kteří mluví se zanícením se zlým úmyslem – to je jako vzít hlínu a natřít ji stříbrem. Je to však nevhodné. Stále to bude jen hlína.

Šalomoun řekl také:

Př 25,11: „Jablka zlatá s řezbami stříbrnými jest slovo propověděné případně.“

Př 27,5: „Lepší jest domlouvání zjevné, než milování tajné. 6 Bezpečnější rány od přítele, než lahodná líbání nenávidícího.“

Nevážíte si lidí, kteří jsou poctiví, upřímní a čestní? Řeknou vám, jak se opravdu cítí. Mám několik australských přátel a ti jsou pověstní tím, že jsou někdy velmi strozí. Někteří řeknou: „Ach Američané. Vy si vrážíte nůž do zad, my Australané vás bodneme přímo do čela.“ Mají některé zdravé argumenty a nemusíte hádat.

Taková byla moje babička. Stačilo, když něco řekla a člověk si nikdy nemusel lámat hlavu s tím, co asi měla na mysli. Myslím, že něco z toho se přeneslo i na mě. Doufám, že to Bůh použil k dobrému. Je dobré být k lidem upřímný, čestný milým způsobem. Buďte diplomaté.

Jb 5,17: „Aj, jak blahoslavený jest člověk, kteréhož tresce Bůh! A protož káráním Všemohoucího nepohrdej.“

V Bibli je mnoho pozitivních věcí o pokárání. Dokonce v křesťanské církvi se mluví o Ježíši, který kárá.

Pavel řekl Timoteovi:

2.Tm. 4,2: „Kaž slovo Boží, ponoukej v čas neb ne v čas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení.“

Někdy je pokárání milý způsob, jak někomu říct: „Takové chování je nepřijatelné“ nebo „To, co jsi řekl, je zjevně špatně a je zapotřebí, aby ses omluvil.“

Někteří lidé – pokud je milujete – potřebují, abyste se jim postavili. Musíte vést tyto zdravé rozhovory dokonce i v církvi. Dobrý nápad je, vést je o samotě, stranou od ostatních lidí. Nechceme kárat otevřeně člověka pro něco, co by mohlo být soukromou záležitostí. Šťastný člověk, kterého Bůh opravuje. Je tedy dobré, aby milující otec trestal své děti.

Dokonce i v církvi musí tedy existovat tato láskyplná zodpovědnost.