**L 13 – Ženy a víno**

Kazatel: Jëan Ross, VP evangelizace – Amazing Facts

Tato lekce má velmi zajímavý název „Ženy a víno.“ A klíčový text z Písma pro toto studium je Přísloví 31.

**Základní verš:**

Přísloví 31,3.4: „Nedávej ženám síly své, ani cest svých těm, kteréž k zahynutí přivodí krále. 4 Ne králům, ó Lemueli, ne králům náleží píti víno, a ne pánům žádost nápoje opojného,“

Když se podíváme na knihu Přísloví, je velmi zajímavé, že začíná pokyny a učením otce synovi a končí v kapitole 31 napomenutím a naučením matky svému synovi.

Kdo je Lemuel, o kterém jsme četli?

Zřejmě, podle textu, se o něm mluví jako o králi. Mnoho učenců se domnívá, že „Lemuel“ by mohlo být jiné jméno pro krále Šalomouna. A napomenutí, které zde bylo dáno, pochází od Šalomounovy matky – od ženy, která má velkou moudrost, jak si přečteme v různých vyjádřeních a komentářích.

V Přísloví 31 je spojení vína a žen, což není náhoda. Pointa je, že zde mluví žena ke svému synovi –pravděpodobně Batšeba, která mluví ke králi Šalomounovi a varuje ho, aby si uvědomil vlivy, které mohou na něj působit, když přijímá rozhodnutí. Aby mohl být efektivní vládce, musel být král opatrný, kdo ho ovlivňuje, nebo jakým vlivům se otevře.

Měl král Šalomoun problém s mnoha ženami? Ano, měl. Měly na něj dobrý vliv nebo ho odvrátily od uctívání pravého Boha?

Jestliže Lemuel je Šalomoun, můžeme tedy pochopit, že jeho matka mu udílí rady v této oblasti.

Studium zahájíme verši 1-3 z kapitoly 31.

Př 31,1-3: „Slova proroctví Lemuele krále, kterýmž vyučovala jej matka jeho. 2 Co dím, synu můj, co, synu života mého? Co, řku, dím, synu slibů mých? 3 Nedávej ženám síly své, ani cest svých těm, kteréž k zahynutí přivodí krále.“

Jak jsme už dříve zmínili, kniha Přísloví začínajá pokyny otce a končí instrukcemi matky.

Na začátku otec říká svému synovi: „Musíš získat moudrost.“ A pak se popisují různé charakteristiky moudrosti.

Avšak zde kniha končí tím, že matka aplikuje tuto moudrost do skutečných životních situací a okolností. Je to tedy rada matky, pravděpodobně, jak jsme si řekli dříve, Batšeba radí svému synovi Šalomounovi. Ve verši 2 čteme: „Co dím, synu můj, co, synu života mého? Co, řku, dím, synu slibů mých?“

Jinak řečeno, otázka zní: „Co ti mám poradit, můj synu?“

A pak rada, kterou dává je až ve verši 3: „Nedávej ženám síly své, ani cest svých těm, kteréž k zahynutí přivodí krále.“

Varuje před vlivem zlé ženy na krále. Samozřejmě tato rada je relevantní pro každou dobu našeho života. Radu zbožné ženy je nutné dobře opatrovat, ale musíme si dávat dobrý pozor na radu od zlé ženy, protože její vliv může zničit.

Věděl král Šalomoun něco o vlivu žen? Kolik měl žen? Měl 700 žen a 300 konkubín. Předvídal Bůh, jaké nebezpečí hrozí, když má král mnoho žen? Ano. A skutečně v Deuteronomiu 17,17, kde Mojžíš mluvil k dětem Izraele o době, kdy budou chtít krále, čteme:

Dt 17,17: „Nebudeť také míti mnoho žen, aby se neodvrátilo srdce jeho; stříbra také aneb zlata ať sobě příliš nerozmnožuje.“

A přesně to se stalo Šalomounovi. V knize Kazatel, čteme o zkušenostech Šalomouna.

Napadá vás někdo jiný v Bibli, jiná postava, zejména králové, kteří byli ovlivněni svou manželkou negativním způsobem?

Myslím na jednu postavu ve Starém Zákoně. Achab a jeho bezbožná žena Jezábel.

Achab byl král v Izraeli, ale oženil se s Jezábel, dcerou Etbála, krále jednoho pohanského národa v sousedství Izraele.

Bůh také řekl, skrze Svého proroka Mojžíše, že králové si nemají brát manželky z okolních národů. Jezábel, nejenže vedla Achaba k uctívání model, ale dokonce pod jejím vlivem Achab pronásledoval Boží proroky. Pamatujete si např. na Elijáše? – Jezábel dokonce nad ním vydala rozsudek smrti, protože byl prorok pravého Boha.

To je příklad bezbožné ženy, která svedla na scestí svého manžela.

Máme v Novém Zákoně také příklad krále, který byl ovlivněn svou ženou, aby pronásledoval Božího proroka? Herodes. Jeho manželka byla Herodias.

Herodias byla ve skutečnosti provdaná za Filipa, Herodova bratra.

Jan Křtitel za to odsoudil Heroda a Herodiadu a řekl: „To není správné. Vzal sis manželku svého bratra. To jsi neměl dělat.“

Herodes měl strach z Jana Křtitele. Věřil, že je prorok. Herodias nenáviděla Jana Křtitele a pod jejím vlivem Herodes zatkl Jana a uvrhl ho do vězení. Avšak Herodes mu nechtěl vzít život, protože ho považoval za proroka Božího.

Jednoho dne však Herodes slavil narozeniny a Herodias vymyslela plán. Její dcera tančila před králem a král jí slíbil dát všechno, co bude chtít až do poloviny svého království. Salome se poradila s matkou. Matka jí řekla, aby požádala o hlavu Jana Křtitele. Herodes to ve skutečnosti nechtěl udělat, ale protože dal přísahu, byl Jan Křtitel popraven.

Je velmi zajímavé, když pozorujeme tyto královny, které ovlivňují své manžely, krále, aby pronásledovali Boží lid.

Co představuje v biblickém proroctví žena? Církev.

A koho představuje král? Politickou moc nebo národ.

Napříč dějinami, kdykoliv církev vzhlížela k moci státu, aby vynutila dodržování svých dekretů a doktrín, téměř vždy to vedlo k pronásledování určitých skupin lidí.

Je tu tedy zajímavá paralela, kterou vidíme v biblickém proroctví, když přejdeme do knihy Zjevení. Jsou různé příklady ve Starém Zákoně a některé i v Novém Zákoně.

Podívejme se do Zjevení, co se odehrává na konci času.

Zj 17,1.2: „I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou, řka ke mně: Poď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých, 2 S kterouž smilnili králové země, a zpili se vínem smilství jejího obyvatelé země.“

V biblickém proroctví vody představují davy a národy, rasy a jazyky. Žena představuje církev. Je zde tedy žena, která má velký vliv na davy, národy, rasy a jazyky. Ve verši 2 čteme:

„S kterouž smilnili králové země, a zpili se vínem smilství jejího obyvatelé země.“

Kdo byli tito králové země? Různé politické mocnosti.

Přísloví 31 mluví o ženách a vínu a ve Zjevení 17 je žena, která opíjí všec hny národy vínem hněvu svého smilství.

V biblickém proroctví žena představuje církev, a má se provdat za Krista. Když však církev opustí svou oddanost a věrnost Ježíši a vytvoří svazek s politickou mocí, proviní se duchovním smilstvím a to je velký hřích, který je zde popsán na Babylonu. Tato církev opustila svou věrnost Ježíši. Vzhlíží ke státu a v důsledku toho pronásleduje Boží následovníky.

Toto téma prozkoumáme hlouběji během našeho studia.

**Neděle – „Na zdraví“**

Klíčový text, kterým se budeme zbývat je:

Př 31,4.5: „Ne králům, ó Lemueli, ne králům náleží píti víno, a ne pánům žádost nápoje opojného, 5 Aby pije, nezapomněl na ustanovení, a nezměnil pře všech lidí ssoužených.“

Tady se zaměření přesouvá k nebezpečí alkoholu a toto je rada, kterou dává matka synovi: „Měj se na pozoru před vínem. Nepij víno. Nepij alkohol.“

A samozřejmě v naší dnešní společnosti pití alkoholu je obrazem dobrého života. Miliony dolarů jsou utraceny na reklamy, kde se propaguje pití alkoholu.

Ti, kdo pijí, jsou představeni jako šťastní lidé. Stejně tak i kuřáci.

Je zde tedy falešná myšlenka, která je představována dnešní společnosti – pokud chcete žít dobrý život, musíte si dopřávat alkohol.

Avšak kniha Přísloví nás varuje před tímto smrtelným svodem. Není to poprvé, kdy se v Přísloví píše proti pití alkoholu.

Př 23,29: „Komu běda? komu ouvech? komu svady? komu křik? komu rány darmo? komu červenost očí? 30 Těm, kteříž se zdržují na víně; těm, kteříž chodí, aby vyhledali strojené víno. 31 Nehleď na víno rdící se, že vydává v koflíku záři svou, a přímo vyskakuje. 32 Naposledy jako had uštípne, a jako štír ušťkne.“

Už dříve v knize Přísloví – Př 23 a na jiných místech – nás Bible varuje před nebezpečím alkoholu. Možná jste slyšeli, jak někdo říká: „Troška vína prospěje zdraví.“ Myslím, že otázka stojí takto: Jeto alkohol, co je dobré pro vaše zdraví? Nebo prospěje šťáva z hroznů?

Víme, že hrozny a šťáva z hroznů jsou velmi prospěšné a zdravé. Mají mnoho dobrých vlastností pro zdraví. To, že kniha Přísloví končí varováním nepít víno, je myslím samo o sobě velmi významné. Obyčejně když někdo něco píše a dojde k poslednímu odstavci, je to jakési zdůraznění některých klíčových bodů, které chce, abychom si zapamatovali.

Na konci knihy Přísloví – to je veškerá moudrost, která byla dána – je velmi praktická aplikace: Nepijte alkohol.

A nyní zmíníme několik specifických věcí v souvislosti s těmito verši.

V Přísloví 31,4 se píše, že to není pro krále. To je zejména pravdivé pro lidi, kteří jsou v postavení autority, a důvod je, že alkohol, jak všichni víme, převrací soud.

Poslední věc, co bychom chtěli je stát před soudcem, který vejde do místnosti a je opilý, motá se a zadrhává. A ten by měl vyslovit, jestli jsme nevinní nebo vinní. Chceme někoho, kdo má čisté chápání a čistou mysl. Nechceme přece, aby náš případ rozhodoval někdo, kdo se oddává alkoholu.

Je důležité, aby křesťané v dnešním světě uměli jasně uvažovat a rozeznávat?

V Bibli je psáno:

1 Pt 5,8: „Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.“

Bible nám říká, že máme být střízliví – abychom mohli poznat, že ďábel se snaží svádět.

A ve verši 5 je psáno:

Př 31,5: „Aby pije, nezapomněl na ustanovení, a nezměnil pře všech lidí ssoužených.“

Boží Zákon je samozřejmě normou dobrého a zlého. Ti, kdo jsou v postavení autority, se musí starat o potřeby těch, kdo jsou utiskováni a sužováni.

Člověk pod vlivem alkoholu má sklon k sobectví. Když se lidé napijí, začnou přijímat rozhodnutí, která jsou velmi odlišná od těch, která by učinili, kdyby nebyli opilí. A to se ukazuje v dnešní společnosti, která nás obklopuje.

Jk 1,27: „Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem totoť jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v ssouženích jejich, a ostříhati sebe nepoškvrněného od světa.“

Jako křesťané se tedy máme starat o druhé lidi a pečovat o ně v jejich potřebách. Máme sloužit utlačovaným a sužovaným.

Jak jsme už dříve zmínili, alkohol postihuje schopnost člověka uvažovat a rozlišovat. Jób popisoval sebe, jako toho, kdo pomáhá potřebným a utlačovaným. Řekl:

Jb 29,15: „Místo očí býval jsem slepému, a místo noh kulhavému.“

Víno překrucuje soud člověka. Vzpomínáte si na příběh Lota? Co se stalo, když se opil? V rodině se přihodily špatné události.

Alkohol je nebezpečný. Někdo může říct: „Já piju jen příležitostně. Nejsem alkoholik. Napiju se jen výjimečně a umírněně. Je na tom snad něco špatného?“

Myslím, že otázka, kterou musíme zvážit, je: Měl by křesťan podporovat takový průmysl?

Když někdo kupuje alkohol, velká část z toho, co zaplatí, jde na reklamu a propagaci. Přitom alkohol přináší bolest a žal mnoha lidem.

1.Tes. 5,22 nám říká: „Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.“

Je zde tedy mnoho důkazů z Písma, které nás povzbuzují, abychom byli pravdiví a věrní – střízliví a neoddávali se alkoholu – abychom nepili alkohol.

Něco jiné zajímavé je, že ve Starém Zákoně byla zvláštní prohibice vyslovená proti pití alkoholu pro kněze. Kněží nesměli pít alkohol. O tom se dočteme v knize Leviticus:

Lev 10,9: „Vína a nápoje opojného nebudeš píti, ty ani synové tvoji s tebou, kdyžkoli budete míti vcházeti do stánku úmluvy, abyste nezemřeli, (ustanovení věčné to bude po rodech vašich); 10 Také abyste rozeznati mohli mezi svatým a neposvěceným, a mezi čistým a nečistým“

Kněžím tedy – zejména ve službě ve Svatyni – bylo řečeno, že nemají pít alkohol a opojné nápoje.

Je zajímavé, že v 1Pt 2,9, když Petr mluví o církvi, říká:

1Pt 2,9: „Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,“

Církev dnes potřebuje být schopná rozlišit mezi tím, co je svaté a tím, co svaté není. Když se chceme dělit o Pravdy Božího Slova se světem, musíme mít jasné myšlení.

**Pondělí – „Na smrt“**

Přísloví 31,6.7: „Dejte nápoj opojný hynoucímu, a víno těm, kteříž jsou truchlivého ducha, 7 Ať se napije, a zapomene na chudobu svou, a na trápení své nezpomíná více.“

To je verš, který občas slýcháme, když nám někdo řekne: „Je v pořádku vypít si občas trochu alkoholu.“ Ale všimněte si, komu je alkohol podáván – umírajícím. V biblických dobách neměli prostředky pro utišení bolesti, jako máme dnes. Byla směs opojných nápojů, kterou používali k utišení bolesti, zejména u těch, kdo umírali. Pravděpodobně si pamatujete, když byl Ježíš na kříži – Mt 27,34 – podali Mu víno smíchané se žlučí.

Žluč byl silný opojný nápoj, do kterého přimíchali určitý druh bylin za účelem otupení bolesti. Byla to jakási biblická forma morfinu.

Napomenutí je tedy: alkohol nebo víno je pro ty, kdo umírají. Není to nic pro křesťany.

A verš 7 potom říká: „Pij a zapomeň na chudobu a bídu.“

Když jsou lidé ve finančních problémech nebo se cítí bídně a napijí se, zlepší to jejich situaci nebo zhorší? Velmi často to jejich situaci zhorší. Pití nic nevyřeší.

Pokud něco, tak to jen přidá hanbu ke zranění. Jen to zhorší věci.

Povšimněme si výrazu v Přísloví 31, kde je psáno: „Dejte nápoj opojný hynoucímu“.

V knize Přísloví slovo „hynoucí“, když se vztahuje k lidem, je často použito s odkazem na bezbožné. To znamená, že víno není pro spravedlivé. Je to něco, co by udělali bezbožní. Např. v Př 10,28 je psáno: „Očekávání spravedlivých jest potěšení, naděje pak bezbožných zahyne.“ A takových příkladů je mnoho.

Př 11,7: „Když umírá člověk bezbožný, hyne naděje, i očekávání rekovských činů mizí.“

Myšlenka je dát víno hynoucím – v knize Přísloví „hynoucí“ často souvisí s bezbožným. Křesťané by se toho neměli účastnit.

Zde je zajímavý výrok v naší lekci, který je z knihy „Temperance“:

„Satan shromáždil padlé́ anděly, aby společně̌ vymysleli nějaký́ způsob, jak co nejvíce uškodit lidským rodinám. Byl podáván jeden návrh za druhým, až̌ nakonec sám satan vymyslel plán. Vezme plod vinné́ révy, také́ pšenici a další́ plody, které́ Bůh dal jako jídlo, a změní́ je v jed, který́ bude ničit fyzické́, duševní́ a mravní́ síly člověka. Tak lidem zastře mysl a získá́ nad nimi plnou kontrolu, aby je mohl ovládat. Pod vlivem alkoholu jsou lidé vedeni k páchání zla všeho druhu.“ – Jak pravdivý je tento citát. Výsledky toho vidíme dnes všude kolem nás. – „Prostřednictvím zvrácené́ chuti k jídlu tak bude svět poškozen. Svedením lidí k pití alkoholu by satan způsobil jejich soustavný́ sestup a pád.“ (TE 12)

Dnes odpoledne jsem dělal malý průzkum z Centra pro kontrolu nemocí. Mají celý seznam nebezpečí spojených s alkoholem a zde je několik věcí, které jsou tam zmíněny:

„1 z deseti úmrtí lidí ve věku 20 – 64 je způsobeno alkoholem. Mezi dlouhodobá zdravotní rizika pití alkoholu patří vysoký krevní tlak, nemoci srdce, mozková mrtvice, nemoci jater, problémy trávení, rakovina, problémy učení a paměti, deprese, úzkost, společenské problémy, závislost a mnohé další.“

Otázka tedy zní: Měl by se toho účastnit i křesťan? Myslím, že odpověď je jasná: „NE“.

**Úterý – Statečná žena**

Nyní se posuneme zase k dalšímu tématu a změníme zaměření – některé charakteristiky statečné ženy. Podívejme se na Přísloví 31,10-12:

Př 31,10-12: „Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena její. 11 Dověřuje se jí srdce muže jejího; nebo tu kořistí nebude nedostatku. 12 Dobře činí jemu a ne zle, po všecky dny života svého.“

Povšimněte si několika slov vyřčených s odkazem na vliv zbožné ženy. Jako první ve verši 10 je, že má nevyčíslitelnou hodnotu.

John Westley, velký evangelista a kazatel, připsal své matce zásluhu za nasměrování jeho života. Byl to její zbožný příklad a naučení, které položily základ pro jeho službu a to je pravda v mnoha případech.

Verš 11 mluví o zbožné ženě, které je možné věřit a jak krásné je být schopný věřit. Vědět, že vaše manželka vám kryje záda. To přináší nádherné požehnání.

Gn 2,18 – Bůh při stvoření Adama a Evy, řekl: „Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.“

Bůh seslal na Adama hluboký spánek. Vzal jedno z jeho žeber a vytvořil z něj Evu. Pak ji přivedl k Adamovi a vykonal první svatbu v zahradě v Edenu.

To je významné: Máme zde manželku, která vyšla z boku muže.

Kdosi jednou řekl: „Všechny ženy pochází z mužů a všichni muži pochází z žen.“ Když nad tím uvažujeme, tak po Adamovi a Evě, se všichni muži narodili z ženy.

Něco jiného zajímavého na příběhu stvoření Adama a Evy: Ježíš v Bibli je někdy nazván „druhý Adam“. Církev je popsána jako „nevěsta Kristova“.

Stejně jako Eva, Adamova nevěsta, vyšla z Adamova boku, tak když byl Ježíš na kříži a zemřel – někdy je v Bibli smrt srovnávána s hlubokým spánkem – Jan říká, že probodli bok Ježíše Krista a vyšla voda s krví. Krev představuje ospravedlnění, voda představuje posvěcení a očištění. Z Kristovy oběti, vyšla Kristova nevěsta – církev.

Tato statečná žena, o které se píše v Přísloví 31, je také symbolem Kristovy nevěsty, církve.

Ve verši 12 se píše o této zbožné ženě, že je oddána svému manželovi po všechny dny svého života. Manželství by tedy mělo být celoživotní závazek.

Př 31,12: „Dobře činí jemu a ne zle, po všecky dny života svého.“

Samozřejmě víme, jaké dvě instituce Bůh stvořil předtím, než se na světě objevil hřích – manželství a sobota. V obou případech ďábel udělal všechno, co mohl, aby je zničil.

A přesto manželství přináší úžasné požehnání. Symbolizuje vztah církve a její oddanost a věrnost Kristu, která má být celoživotní.

Další aspekty statečné ženy v Přísloví 31:

Tato žena představuje také moudrost. Slovo „moudrost“ v hebrejštině je v ženském rodě. Moudrost je zde znázorněna jako žena, nebo manželka, která se stala celoživotní společnicí.

Jsou tu určité podobnosti mezi moudrostí a statečnou ženou. Několik jich zmíním. Jsou vyjmenovány i v naší lekci:

1. Je vzácná a stojí za to ji najít.

Př 31,10: „Ženu statečnou kdo nalezne?“ a když to pak srovnáme s moudrostí, v Př 8,35 čteme: „Nebo kdož mne nalézá, nalézá život, a dosahuje lásky od Hospodina.“

1. Má větší cenu, než perly.

Př 31,10: „Nebo daleko nad perly cena její.“ A o moudrosti je psáno v Př 8,10: „Přijmětež cvičení mé raději než stříbro, a umění raději než zlato nejvýbornější. 11 Nebo lepší jest moudrost než drahé kamení“.

Vidíme tedy, že tato statečná žena v Přísloví 31 je symbolem moudrosti. A lze je používat zaměnitelně.

1. Obstarává jídlo pro domácnost. O tom čteme v Př 31,14: „Jest podobná lodi kupecké, zdaleka přiváží pokrm svůj.“ O moudrosti je psáno v Př 8,19: „Lepší jest ovoce mé než nejlepší zlato, i než ryzí, a užitek můj než stříbro výborné.“

Tedy ‚Můj pokrm, neboli mé ovoce – je lepší než zlato.‘

1. Statečná žena je silná. Př 31,17: „Přepasuje silou bedra svá, a zsiluje ramena svá.“ A v Přísloví 8,14 čteme: „Má jest rada i šťastný prospěch, jáť jsem rozumnost, a má jest síla.“

Statečná žena, a také moudrost, je tedy popisována jako silná.

1. Je moudrá. Př 31,26: „Ústa svá otvírá k moudrosti, a naučení dobrotivosti v jazyku jejím.“ V Přísloví 8,1 se o moudrosti píše: „Zdaliž moudrost nevolá, a rozumnost nevydává hlasu svého?“

Moudrost tedy mluví jako statečná žena.

1. Je vychvalována. Př 31,28: „Povstanouce synové její, blahoslaví ji; manžel její také chválí ji,“ a Př 8,34: „Blahoslavený člověk, kterýž mne slýchá, bdě u dveří mých na každý den, šetře veřejí dveří mých.“

Je tedy docela jasné, když spojíme všechna tato různá srovnání, že tato statečná žena představuje církev. A představuje také moudrost.

Ve Zjevení máme popis dvou žen: jedna představuje Boží církev (Zj 12), a jiná, na kterou jsme se před chvílí dívali, je ve Zj 17.

Podívejme se do Zjevení 12 a povšimněme si několika podobností s charakteristikami statečné ženy.

Zj 12,1-6: „I ukázal se div veliký na nebi: žena oděná sluncem, pod jejímiž nohama byl měsíc, a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti hvězd.“ – žena v biblickém proroctví představuje církev. Je oblečena sluncem. Koho podle vás představuje slunce? Ježíše Krista. V Bibli se píše o slunci spravedlnosti, se zdravím na paprscích. To je odkaz na Krista.

Církev – pravá Boží církev je čistá, je oděná Kristem – oděná sluncem. Pod jejíma nohama je měsíc. Co podle vás představuje měsíc? Písmo. Měsíc nemá samozřejmě v sobě žádné světlo a odráží světlo slunce. Kde nacházíme dnes nejjasnější odraz Ježíše? V Jeho Slově.

Církev – statečná žena – je symbolizovaná statečnou ženou v kapitole 12. Stojí na měsíci – na Božím Slově. A má na hlavě korunu z dvanácti hvězd.

Číslo dvanáct v Bibli je významné. Dvanáct představuje církev. Máme dvanáct kmenů ve Starém zákoně, dvanáct apoštolů v Novém Zákoně. Těchto dvanáct hvězd tedy představuje církev.

Dále je psáno:

„2 A jsuci těhotná, křičela, pracujici ku porodu, a trápěci se, aby porodila.“

Později ve verši 5 si přečteme, že toto dítě je ve skutečnosti Kristus a žena popsaná ve verši 1, je starozákonní církev v době Kristova narození.

O novozákonní církvi si přečteme o něco později v kapitole. Pak se ale změní scéna a objeví se nepřítel církve a Krista – ve verši 3 je psáno:

3 I vidín jest jiný div na nebi. Nebo aj, drak veliký ryšavý ukázal se, maje hlav sedm a rohů deset, a na těch hlavách svých sedm korun. 4 Jehož ocas strhl třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem. Ten pak drak stál před ženou, kteráž měla poroditi, aby, jakž by porodila, syna jejího sežral.“ – Koho představuje drak? Nemusíme hádat. O tom se píše dále v kapitole – drak představuje satana.

Při narození Ježíše, se satan snaží zničit Ho, jakmile se narodí. Jakou moc k tomu použil satan? Použil si Heroda, který nechal vyvraždit všechny chlapce ve věku do dvou let. Měl úspěch? Ne. Bůh zachránil Krista. Ukázal ve snu Josefovi, aby vzal Marii a dítě a odešli do Egypta, kde budou v bezpečí.

Dále čteme ve verši 5:

„5 I porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovati všecky národy prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.“ Věta „spravovati všecky národy prutem železným“ je mesiánská věta, která odkazuje na Mesiáše, na Krista.

Můžeme se ptát: „Jak bude Ježíš ‚spravovati všecky národy prutem železným‘?“ To zní trochu pomstychtivě od Krista, který přijde a bude bít bezbožné železnou holí. Když o tom chvíli přemýšlíme, vzpomeňme si na Žalm 23, o kterém se mluví jako o Žalmu dobrého pastýře: „Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.“ V tomto Žalmu David říká: „prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje“

Pastýř měl pastýřskou hůl, která je na vrchu zahnutá a kterou používal především k tomu, aby vedl ovce. Když ovce šla blízko něčeho nebezpečného, mohl se pastýř natáhnout a stáhnout ji zpátky do stáda. Hůl bývala na druhou stranu často používána při ochraně ovcí, a aby je bránila. Když přišel medvěd, aby unesl beránka, pastýř vzal svou hůl a bránil ovce.

Na konci času podle knihy Zjevení, bude vydán dekret smrti proti Božímu lidu – Zj 13 – ale předtím, než vstoupí v platnost, Ježíš, dobrý pastýř, přijde, aby ubránil, ochránil a vysvobodil Své ovce. A v tomto procesu budou bezbožní zničeni. V tomto smyslu Ježíš přijde s železnou holí.

Vykoupí Svůj lid a bezbožní přitom budou zničeni. Bible říká, že budou zničeni jasem a září Kristova příchodu. Není to tedy pomstychtivý obraz Ježíše. Je to obraz Ježíše, který ochraňuje. Ježíš přijde, aby ochránil Svůj lid.

Po narození Krista, ve verši 5, se říká, že „vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.“

To se týká Ježíše a Jeho nanebevstoupení.

Ve verši 6 čteme: „A žena utekla na poušť,“ – pravá církev je pronásledována a v důsledku toho odchází do pouště. – „kdež měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili za dnů tisíc dvě stě a šedesát.“

To je velmi zajímavé prorocké období, které představuje dobu od roku 538 do roku 1798 – 1260 let pronásledování, které postihlo ty, kdo zastávali Pravdy Božího Slova.

Dále se mluví o tom jak, během tohoto časového období, probíhal tento konflikt a pronásledování. Mluví se také o válce v nebi, o které čteme od verše 7. Když se však podíváme na verš Zj 12,17, vidíme popis Božího lidu na samém konci času. Všimněte si, jak je popsán:

Zj 12,17: „I rozhněval se drak“ – satan – „na tu ženu,“ – církev – „a šel bojovati s jinými z semene jejího,“ – všimněte si, jak jsou charakterizováni: – „kteříž ostříhají přikázaní Božích, a mají svědectví Ježíše Krista.“

Na samém konci času, Bůh bude mít čistou církev – statečnou církev. Je čistá – oděná sluncem. Následuje učení, které nalézáme v Písmu. Je věrná Bohu dokonce i tváří v tvář pronásledování. Důvěřuje Ježíši, že se o ni postará – že ji ubrání. A zde, na konci času poslouchá Boží přikázání. Dodržuje Boží přikázání. Má svědectví – svědectví popsané později ve Zj 19,10 jako Duch proroctví. Zůstává věrná Bohu v době široce rozšířeného odpadnutí.

**Středa – Pilná žena**

Nyní se podíváme na několik dalších veršů, které popisují tuto statečnou ženu.

Př 31,13-19: „Hledá pilně vlny a lnu, a dělá šťastně rukama svýma. 14 Jest podobná lodi kupecké, zdaleka přiváží pokrm svůj. 15 Kterážto velmi ráno vstávajíc, dává pokrm čeledi své, a podíl náležitý děvkám svým. 16 Rozsuzuje pole, a ujímá je; z výdělku rukou svých štěpuje i vinici. 17 Přepasuje silou bedra svá, a zsiluje ramena svá. 18 Zakouší, jak jest užitečné zaměstknání její; ani v noci nehasne svíce její. 19 Rukama svýma sahá k kuželi, a prsty svými drží vřeteno.“

Ve verši 19 se mluví o kuželi – to byl nástroj k tkaní oblečení. Pracuje pilně svýma rukama a je produktivní – zaměstnává se tkaním a vyráběním oděvů.

To první, co je v těchto verších zmíněno, je, že tato statečná žena, která symbolizuje moudrost – a také církev – není líná. Je to aktivní církev. Být duchovní neznamená, že budeme nečinní. Naopak:

Lk 16,10: „Kdo jest věrný v mále, i ve mnoze věrný jest. A kdož v mále jest nepravý, i ve mnozeť nepravý jest.“

Církev tedy zatímco čekáme na Ježíšův návrat, nemáme být nečinní. Spíše máme být zaměstnaní. Musí být vykonána práce, dílo. A to je zdůrazněno zde v těchto verších.

Proč je tato žena v Přísloví 31 popsána, jako žena, která stále pracuje? Jsou k tomu tři důvody, které bych chtěl zdůraznit.

1. Chce potěšit svého manžela. Miluje svého manžela, je mu oddaná. Její manžel jí věří a ona ho chce potěšit. A tak je pořád zaměstnaná. Z toho vyplývá otázka: „Chtějí dnes křesťané potěšit Ježíše? Měli bychom chtít potěšit Ježíše? Měli bychom dělat to, co od nás Ježíš požaduje? Zajisté.

Ve Zj 14,12 je psáno o Božím lidu na konci času: „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.“

Víra Ježíšova je nejlépe popsána v Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě: „Otče můj, nemůže-liť tento kalich minouti mne, než abych jej pil, staniž se vůle tvá.“ (Mt 26,42)

Tak i Boží lid na konci času, Jeho nevěsta, dychtí po tom, aby potěšila Krista – je ochotná udělat všechno, co Ježíš žádá od Své církve.

1. Dává pokrm svému domu, dává pokrm své rodině. Církev nemá dávat pokrm jenom svému domu, členům církve, ale má dávat pokrm celému světu – má ho nasytit Pravdami Božího Slova. V Bibli je chléb občas spojen s Božím Slovem. Církev má poskytnout Slovo – má přinášet Ježíšovu Pravdu světu.

V Mt 24,45 čteme: „Kdož tedy jest ten služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas?“ To znamená, že má nakrmit lidi Božím Slovem.

1. Žena pracuje, protože chce, aby její světlo svítilo. Vzpomínáte si na verš, kde je psáno o lampě, která nesvítí ve tmě? Co představuje často lampa v Bibli? Boží Slovo.

Církev má vždy nést Boží Slovo, které je lampou, světlem. Ježíš řekl:

Mt 5,16: „Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“

Proč má být tedy církev zaměstnaná? Protože chce potěšit Ježíše. Protože musí nasytit svět Božím Slovem. A musí nechat své světlo svítit, protože to od ní vyžaduje Ježíš.

Ve Zjevení 1,13 je obraz Ježíše v nebi, v prvním oddělení nebeské Svatyně. Je oblečen do velekněžského roucha. Ve verši Zj 1,13 Ježíš stojí uprostřed svícnů: „A u prostřed těch sedmi svícnů podobného Synu člověka, oblečeného v dlouhé roucho, a přepásaného na prsech pasem zlatým.“

Na konci kapitoly Zj 1, je sedm svícnů označeno za sedm sborů. Svícny tedy představují církev. Je zajímavé, že církev zde ve Zjevení 1 je popsána jako svícen. Jaký je účel svícnu? Aby vyzdvihl světlo. Kdo je světlo světa? Ježíš. Dílem církve je vyzdvihnout Ježíše před světem. Ale aby církev mohla Ježíše před světem vyzdvihnout, aby měla oheň na svícnu, co musí mít v lampě? Olej. Co představuje olej v Bibli? Ducha svatého.

Aby církev mohla vykonat dílo, že vyzdvihne Ježíše před světem, musíme být naplněni Duchem svatým. Potřebujeme mít v sobě tento olej.

Ježíš vyjádřil stejnou myšlenku, když mluvil s Nikodémem. Řekl mu:

J 3,14: „A jakož Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka, 15 Aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ Naše práce jako církve, je vyzdvihnout Ježíše před světem.

Nyní přečtu následující část z Přísloví 31, kde jsou další charakteristiky statečné ženy:

Př 31,20-25: „Ruku svou otvírá chudému, a ruce své vztahuje k nuznému. 21 Nebojí se za čeled svou v čas sněhu; nebo všecka čeled její obláčí se v roucho dvojnásobní. 22 Koberce dělá sobě z kmentu, a z zlatohlavu jest oděv její. 23 Patrný jest v branách manžel její, když sedá s staršími země. 24 Plátno drahé dělá, a prodává; též i pasy prodává kupci. 25 Síla a krása oděv její, nestará se o časy potomní.“

Jsou zde zmíněny další vlastnosti. Ve verši 20 je psáno, že pomáhá chudým. Církev – Kristova nevěsta – má mít soucit s potřebnými. Ježíš řekl:

Mt 25,40: „Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“

Mám rád podobenství o milosrdném Samaritánovi, jak pomohl člověku, který upadl mezi lotry. Důvod, proč mu Samaritán pomohl, byl, že měl s ním soucit. V podobenství milosrdný Samaritán představuje Ježíše. Ježíš přišel na náš svět, aby nás zachránil, protože měl s námi soucit.

Církev má mít soucit se světem, musíme nést poselství a sdílet se o dobrou zprávu o spasení.

V Př 31,21.22 čteme o této statečné ženě, která je oblečena do šatů z jemného plátna a purpuru.

V Bibli purpur byla barva, která se používala pro královské rodiny. Statečná žena, která představuje moudrost, nebo Kristovu nevěstu, patří do královské rodiny, protože Ježíš je král. Pokud je nevěstou nebo manželkou Ježíše, pak je královna a je člen královské rodiny.

Avšak ve Zjevení 17 je další žena. Myslí si o sobě, že je Kristova nevěsta, protože je oblečena do purpuru a šarlatu. Nicméně to není ve skutečnosti Kristova nevěsta. Jméno této žena je ‚Babylon‘.

Zj 17,4: „Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty smilstva svého.“

Toto je falešná církev, která si o sobě myslí, že je královna. Myslí si, že je Kristova nevěsta, ale ve skutečnosti se dopustila duchovního smilstva.

Možná si vzpomínáte, jak jsem řekl dříve, že velký hřích Babylona je, že vzhlíží k politické moci – vzhlíží ke státu, aby vynutil její doktríny a dekrety. To je duchovní smilstvo.

Jinak řečeno, myslím, že varování, které si z toho můžeme odnést je:

Ne každá církev, která má kříž na kostelní věži je věrná Pravdám Božího Slova. Musíme vše porovnávat s tím, co říká Písmo.

Iz 8,20: „K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedlé slova toho, v němž není žádné záře,“

Ve verší 23 a 24 se mluví o jejím manželovi, který je známý v branách. Jestliže žena představuje církev, její manžel je samozřejmě Kristus. Je známý.

Př 31,23: „Patrný jest v branách manžel její, když sedá s staršími země. 24 Plátno drahé dělá, a prodává; též i pasy prodává kupci.

Zajímavé je také, že dělá plátno a prodává je. Připravuje tento bílý oděv. Co představuje v Bibli oděv? Spravedlnost. Církev má tedy dávat druhým Kristovu spravedlnost.

Př 31,25: „Síla a krása oděv její, nestará se o časy potomní.“

To je zajímavé. Její oděv je síla a krása (ČSP – důstojnost) v Kristově spravedlnosti. Není to naše spravedlnost, co nás zachraňuje, ale je to Ježíšova spravedlnost. Chceme se obléct do Jeho spravedlnosti. Jeden z mých oblíbených veršů je Jer 23,6: „Za dnů jeho spasen bude Juda, a Izrael bydliti bude bezpečně, a toť jest jméno jeho, kterýmž ho nazývati bude: Hospodin spravedlnost naše.“

Když se žena provdá za muže, obyčejně přijme jméno svého manžela. Zde je tedy tato statečná žena, která symbolizuje církev, provdanou za Krista a přijímá Jeho jméno. On se stane „Hospodin spravedlnost naše.“ Jsme spaseni Kristovou spravedlností.

**Čtvrtek – Starostlivá žena**

Přísloví 31,26-31: „Ústa svá otvírá k moudrosti, a naučení dobrotivosti v jazyku jejím. 27 Spatřuje obcování čeledi své, a chleba zahálky nejí. 28 Povstanouce synové její, blahoslaví ji; manžel její také chválí ji, 29 Říkaje: Mnohé ženy statečně sobě počínaly, ty pak převyšuješ je všecky. 30 Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása; žena, kteráž se bojí Hospodina, tať chválena bude. 31  Dejtež takové z ovoce rukou jejích, a nechať ji chválí v branách skutkové její.“

V těchto verších jsou uvedeny další vlastnosti statečné ženy.

První je ve verši 26. Jsou zde vyzdviženy dvě charakteristiky: je moudrá a laskavá.

Církev má být moudrá – je to moudrost, která se nachází v Božím Slovu. A církev má být laskavá k druhým při vydávání svědectví a přinášení poselství.

Verš 27 říká o ní, že je pozorná a má chléb.

Ježíš v Mt 25,13 řekl: „Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.“ Církev má tedy stále vyhlížet svého ženicha. Přitom má dávat lidem chléb, kterým je Boží Slovo.

Ve verších 28 a 29 je psáno: „Povstanouce synové její, blahoslaví ji; manžel její také chválí ji, 29 Říkaje: Mnohé ženy statečně sobě počínaly, ty pak převyšuješ je všecky.“

Kristus chce žehnat Své církvi. Křesťané nemají vyhledávat světskou chválu, ale měli bychom spíše hledat chválu od Boha. Chceme potěšit Boha. Nechceme uspokojovat lidi. Co řekli učedníci, když jim vůdci Izraele nařídili, aby nekázali v Kristově jménu? „Co máme dělat? Je pro nás lepší zalíbit se Bohu, než líbit se lidem.“

Takový by měl být postoj církve – zalíbit se Bohu, nikoliv lidem.

V Př 31,30 je psáno: „Půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí Hospodina, bude chválena.“ (ČSP)

Půvab a krása pomíjejí, ale statečná žena má bázeň před Hospodinem. Její bázeň vytrvá navěky.

Ve Zj 14 poselství prvního anděla začíná slovy: „Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu“ (Zj 14,7) To znamená mít úctu k Bohu a respekt k Němu. Takové věci vytrvají navěky.

A nakonec je to uzavřeno veršem 31, kde je psáno: „…nechať ji chválí v branách skutkové její.“

Ve Zj 22,12 Ježíš přichází jako Král králů a Pán pánů – přichází, aby přijal Svou nevěstu.

Ježíš řekl: „A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podlé skutků jeho.“ (Zj 22,12)

Skutky rukou dostanou svou odměnu, když se Ježíš vrátí.

Několik myšlenek na závěr našeho studia Přísloví 31 a celé knihy Přísloví.

Zde je popsáno, že pravá krása ženy – církve – je v jejím charakteru, který se projevuje v tom, co říká a co dělá.

Církev si má cenit – každý křesťan si má cenit – nebeské poklady: krásu charakteru, který zjevuje Krista v nás, tu naději slávy. V knize „Amazing Grace“, str.81, je zajímavý citát, kterým ukončíme.

„Velké́ jméno mezi lidmi je jako písmena zapsaná́ v písku, ale neposkvrněný́ charakter potrvá́ celou věčnost.“ (AG 81)

Cílem křesťana je mít neposkvrněný charakter – odrážet Kristův charakter – a to je popsáno nádherným způsobem v Přísloví 31, kde se mluví o statečné ženě. Vidíme zde tedy nejen praktické směrnice pro každodenní život, ale vidíme i větší obraz: Ježíš je ženich, církev je nevěsta. Církev má být plně odevzdaná Kristu, protože Kristus chce, aby v nás byl Jeho dokonalý charakter. Nevím jak vy, ale já chci, aby Kristus zdokonalil můj charakter, abych Ho plně odrážel. Amen. Chci, aby Jeho sláva vyzařovala do světa.

To je to, co znamená být křesťanem.

Zakončeme modlitbou:

„Drahý Otče, děkujeme Ti za Tvé Slovo. Děkujeme Ti za nádherný obraz Tvé církve posledních dnů, který je vykreslen – pravá a věrná Tobě. Otče, toužíme po dnu, kdy Ježíš přijde a už nebude žádná bolest, smutek ani nemoc. Kdy učiníš všechno nové. Otče, chceme být oblečeni do neposkvrněného šatu Kristovy spravedlnosti. A tak, Pane, prosíme o Ducha svatého, aby přišel a naplnil naše srdce a životy, abychom mohli být pravdiví při vyvyšování světla, Ježíše, před světem. Protože, když Ježíš bude vyvýšen, ostatní budou k Němu přitaženi. Děkujeme, že jsi byl s námi při našem studiu. Prosíme Tě o Tvé požehnání, v Ježíšově jménu, Amen.