**L 1 – Duch svatý a Boží Slovo**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Dnes začínáme nové čtvrtletí, které se bude věnovat studiu o Duchu Svatém. A podle toho, co vidím a co jsem četl v Duchu proroctví, není nic důležitější právě teď, abychom to studovali, než Duch Svatý. Protože největší potřeba církve je, abychom byli naplněni Duchem.

Už se na toto studium velmi těším.

První lekce bude pojednávat o Duchu Svatém a Slovu.

Některé verše, které budeme číst, jsou opravdu klíčové, a budeme je číst častěji. Základní verš je z 2. Tm 3,16.17. Většina z nás zná verš J 3,16 a měli bychom znát i 2.Tm 3,16.17.

**Základní verš:**

2.Tm 3,16.17: „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.“

Veškeré Písmo je inspirováno Bohem.

Je vhodné, že první lekce pojednává o Duchu Svatém v Bibli, protože Duch Svatý je skutečně v celé Bibli od první do poslední kapitoly.

Když čteme první kapitolu Bible, píše se v ní o Duchu Svatém?

Gn 1,2: „ … a Duch Boží vznášel se nad vodami.“

Píše se o Duchu svatém v poslední kapitole?

Zj 22,17: „A Duch i nevěsta řkou: Poď.“

Duch Svatý je napříč celou Biblí, stejně jako Bůh je v celé Bibli, a Duch Svatý je Bůh.

V Bibli je psáno:

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

To platí i pro Ducha Svatého.

Když tedy začínáme studovat toto neuvěřitelně důležité a hluboké téma o Duchu Svatém, vysvětleme si nejdříve, co je možné si vysvětlit.

Jsou v tom určitá tajemství, která nikdy nebudeme schopni pochopit, protože Duch je Bůh a Bůh nás stvořil.

Nemůžeme Ho dát pod mikroskop a rozdělit na částečky a říct: „Toto je Bůh.“

Na Duchu svatém je něco tajemné, Božské a věčné. Boží vlastnosti – existuje od věčnosti a navěky, je vševědoucí, všudypřítomný platí i pro Ducha Svatého.

Budeme mít lekce, kde se mluví o Božství Ducha Svatého, ale už teď bych rád vysvětlil, že to bude velké téma.

Vraťme se k našemu základnímu verši, kde je psáno „Veškeré Písmo“, protože hovoříme zejména o Duchu Svatém a Slovu.

Duch Svatý nám pomáhá porozumět Slovu a Slovo je o Duchu Svatém.

2.Tm 3,16.17: „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté,“

Co znamená vdechnout? Znamená to dýchnout do něčeho.

Když někdo přestane dýchat a dávají mu umělé dýchání, tak do něj vdechují. Vdechují do něj život.

V 2.Tm 3,16 se tedy říká: „Celé Písmo je Boží dýchání.“

Jak Pán Bůh na počátku stvořil člověka?

Bůh vytvořil Adama z prachu země. A co se stalo potom? Vdechl do něho dech života.

Vdechuje/inspiruje stále Duch svatý a Slovo? Ano, Pán Bůh do nás vdechuje Svůj dech života.

Všechno, co víme o Duchu svatém, vychází ze Slova.

Jedna z prvních věcí, které si musíme ujasnit, je, že Slovo je inspirované/vdechnuté a to, co se dovídáme o Duchu, pochází ze Slova. Duch a Slovo jsou neoddělitelní.

**Neděle – Duch svatý a zjevení**

Duch Svatý nám pomáhá porozumět Písmu a Písmo nám pomáhá pochopit Ducha Svatého. Znát Božský vztah mezi nimi je důležité.

Duch Svatý je Bůh, a Bible pochází od Boha. V Bibli k nám mluví Duch Svatý.

J 6,63: „Slova, kteráž já mluvím vám, Duch jsou a život jsou.“

V lekci je zajímavý verš z Daniele 2, který nám to pomůže pochopit. Všichni víme o snu krále Nabuchodonozora, kdy řekl všem mudrcům: „Pokud mi neřeknete, co se mi zdálo, a význam snu, je s vámi konec.“

Daniel však věděl: „Pokud mi Bůh neoznámí králův sen, je po mně. Potřebujeme duchovní zjevení.“

A tak se Daniel se svými přáteli modlil, aby jim Bůh zjevil královo tajemství. To jim mohl zjevit jenom Duch Svatý.

Té noci měl Daniel sen a poznal, že to bylo skutečně od Pána Boha.

Da 2,19: „I zjevena jest Danielovi u vidění nočním ta věc tajná. Pročež Daniel dobrořečil Bohu nebeskému.“ – Prorok Daniel inspirovaný Duchem Svatým, řekl: - „20 Mluvil pak Daniel a řekl: Buď jméno Boží požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest. 21 A on proměňuje časy i chvíle; ssazuje krále, i ustanovuje krále;“ – To bylo součástí snu. – „dává moudrost moudrým a umění majícím rozum. 22 On zjevuje věci hluboké a skryté; zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá. 23 Ó Bože otců mých, těť oslavuji a chválím, že jsi mne moudrostí a silou obdařil, ovšem nyní, že jsi mi oznámil to, čehož jsme žádali od tebe; nebo věc královu oznámil jsi nám.“

Je to Duch Svatý, kdo dává poznání a rozum.

Přečtěme si z Izajáše 11. Vzpomínáte si, co je psáno v Iz 11? Ve Zjevení 1,4 je zmíněno sedm duchů.

Je Duch svatý jeden? Nebo je jich sedm? Co to znamená, když je psáno „sedm duchů Božích“?

Myslím, že popisuje jednoho Božího Ducha, který má sedm vlastností.

Iz 11,1: „Ale vyjdeť proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese.“ - Mluví zde o příchodu Mesiáše, o Ježíši. – „2 Na němž odpočine Duch Hospodinův,“ – To je jeden. – „Duch moudrosti“ – Dva. – „a rozumnosti,“ – Tři. – „Duch rady“ – Čtyři. – „a síly.“ – Pět. – „Duch umění“ –Šest. – „a bázně Hospodinovy.“ – Sedm.

Píše se tu tedy o sedmi vlastnostech Ducha Hospodinova.

Duch Svatý je jeden. Bůh je jeden.

Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch jsou jedno. Je psáno:

Ef 4,5: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.“

Duch Svatý je jeden. Když budeme mít stejného Ducha, budeme sjednoceni, protože Duch je jeden a přivádí nás dohromady.

Když mluvíme o Duchu a zjevení, přečtěme si 2.Pt 1,19. Tento verš se bude pravděpodobně v našem studiu objevovat častěji.

2.Pt 1,19: „A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce v temném místě svítící, dobře činíte, až by se den rozednil, a dennice vzešla v srdcích vašich, 20 Toto nejprvé znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském.“ – Duch Svatý vám nedá soukromé pochopení, které bude v rozporu s chápáním někoho jiného. Duch přivádí lidi dohromady. Není to soukromý, osobní výklad.

2.Pt 1,21: „Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé.“

Aby byl někdo Božím prorokem, tak si nevymýšlí a nevydává různé výmysly za Boží proroctví. Nevychází to z něj. Prorok je svatý proto, že byl pohnut Duchem Svatým, který mu dal poselství. A je psáno, že Boží Duch mluví skrze svaté muže.

Svatí muži, ale i svaté ženy mluví skrze Ducha Svatého. V Bibli se píše i o prorokyních. Ve verši 21 je čteme, že jsou „puzeni“ Duchem svatým – je tu něco, co je nutí – je to moc, která je pohání.

Předtím, než půjdeme dál, podívejme se do Joba 32. Na konci Jobova rozhovoru s přáteli se objevil záhadný člověk Elihú. Poté, co seděl a poslouchal, řekl: „Nemohu se udržet. Musím promluvit.“

Jb 32,8: „Ale vidím, že Duch Boží v člověku a nadšení („dech“ – ČSP) Všemohoucího činí lidi rozumné.“

Odkud tedy vychází duch člověka? Z Dechu Všemohoucího.

Slovo duch v Novém Zákoně je řecky „pneuma“. Dokonce i když je psáno, že veškeré Písmo je vdechnuté, nachází se tu kořen slova „pneuma“. Job také řekl:

Jb 27,3: „…dokudž duše má ve mně bude a duch Boží v chřípích mých“. – To není typické místo, kde bychom si představovali Duch svatého.

Elihú tedy řekl:

Jb 32,8: „…Duch Boží v člověku a nadšení („dech“ – ČSP) Všemohoucího činí lidi rozumné.“ A dále ve verši 18 čteme:

„Nebo pln jsem řečí, těsno ve mně duchu života mého. 19 Aj, břicho mé jest jako mest nemající průduchu, jako sudové noví rozpuklo by se. 20 Mluviti budu, a vydchnu sobě, otevru rty své, a odpovídati budu.“ – Pavel řekl: „Běda mi, když nebudu kázat evangelium.“ Měl velikou touhu a byl poháněn, aby se dělil o to, co mu Bůh dal. To je běžné u svatých mužů a žen, kteří mají poselství od Pána Boha – nemohou to zadržet.

Ne příliš často nám někdo řekne: „To, co vám říkám, je skrze Ducha Svatého.“ V Bibli je několik takových případů. David to řekl na konci svého života.

2.Sam 23,1: „Tato jsou pak poslední slova Davidova: Řekl David syn Izai, řekl, pravím, muž, kterýž jest velice zvýšený, pomazaný Boha Jákobova,“ – Nebyl to u Davida projev pýchy, když řekl: „Jsem pomazaný“? Když Ježíš řekl: „Jsem Boží Syn“, měl jasnou mysl? Kdyby to popřel, tak by lhal. Byl David pomazaný Pánem Bohem? Mluvil Pán Bůh skrze něj?

David se nechlubil, jenom konstatoval fakt.

„…pomazaný Boha Jákobova, a libý v zpěvích Izraelských: 2 Duch Hospodinův mluvil skrze mne, a řeč jeho jazykem mým vynesena.“

Kolik z vás s tím souhlasí? Většinu ze 150ti Žalmů v knize Žalmů napsal král David, a jsou inspirované. Jak můžeme vědět, že jsou inspirované Duchem Svatým? Je to potvrzeno na jiných místech v Písmu.

Podívejte se na mesiánské Žalmy, kde řekl například: „Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil?“ (Ž 22,2) To jsou Kristova slova na kříži. V Žalmu 22 je popsáno ukřižování.

Mezi Davidovými Žalmy je mnoho mesiánských Žalmů – to jsou proroctví daná Duchem Svatým.

Svatí muži mluvili, jak je vedl Duch Svatý a David byl po většinu času svatý.

Říkal to David o sobě samém?

Podívejme se, co řekl Ježíš v Mk 12,35:

Mk 12,35: „I odpovídaje Ježíš, řekl, uče v chrámě: Kterak praví zákonníci, že Kristus jest syn Davidův? 36 Nebo David praví v Duchu svatém“ – To řekl Ježíš: „David mluvil v Duchu Svatém.“ Jak tedy víme, že byl David inspirován Duchem Svatým? Protože to řekl Ježíš. Ten, kdo nevěří tomu, co řekl Ježíš, má velký problém s Biblí.

Ježíš tedy řekl, že David mluvil skrze Ducha, a že byl prorok.

Mk 12,36: „Nebo David praví v Duchu svatém: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, ažť i položím nepřátely tvé za podnože noh tvých.“

Opakuji jen to, co řekl Kristus: „David praví v Duchu svatém“.

Něco jiného o Božím Duchu nám říká verš 1.Sam 10,6.

1.Sam 10,6: „I sstoupí na tě Duch Hospodinův, a prorokovati budeš s nimi, a proměněn budeš v muže jiného.“

Tento verš mluví o králi Saulovi. Obyčejně nemyslíme na krále Saula jako na proroka, ale v Bibli je psáno: „Zdali také Saul mezi proroky?“ (1.Sam 10,12).

Saul vyslovil některá proroctví a byla doba, kdy Pán Bůh povolal Saula a řekl: „Sestoupí na tebe Duch, obrátíš se, narodíš se znovu, staneš se jiným člověkem.“ Několik prvních let jeho kralování tomu tak bylo. S větší mocí však přišla i korupce. To se nestalo jenom Saulovi. Saul se stal zlým a nikdy nečinil pokání.

David byl ovlivněn mocí, ale činil pokání. Šalomoun byl ovlivněn mocí, a byl naplněný Duchem – jsou Přísloví inspirovaná? Avšak jak to, že Šalomoun měl spoustu žen a dal do Chrámu modly? Bylo i to inspirované? Ne, tehdy odpadl a dostal se na scestí.

Byl Balám Božím prorokem? Ano, ale odpadl.

Máme tedy příklady, kdy Bůh mluvil skrze tyto lidi v době, kdy byli blízko Pánu.

**Pondělí – Duch Svatý a inspirace**

Ježíš řekl:

J 14,16: „A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky, 17 Toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, neboť u vás přebývá, a v vás bude.“

Známe Ducha Svatého, protože Ho můžeme vidět?

Studium o Duchu Svatém, je v jistém smyslu obtížné studium. Když probíráme učení a život Ježíše, máme určitý mentální kontext, protože Ježíš se stal člověkem a tak se nám přiblížil.

Ale když mluvíme o Duchu Svatém, jak si Ho představujeme?

Je snadnější představit si Ježíše. Ale když si máme představit Ducha Svatého, to je jako bychom se pokoušeli představit si rádiové vlny.

Někdy se Bible snaží představit Ducha Svatého třeba jako oheň, nebo vítr, či vodu – něco, co se pohybuje.

Duch Svatý je tedy přirovnán k ohni, k větru, k vodě. A skrze tyto obrazy se nám Bůh snaží sdělit, že Duch Svatý je moc/síla a je to osoba.

Bible často o Duchu mluví jako o moci a síle, ale to neznamená, že to je jen nějaká neosobní síla.

Je pro nás těžké to pochopit. Proto Ježíš řekl:

„Svět Ho nevidí. Nevěří v Ducha. Ale vy znáte jej, neboť u vás přebývá, a v vás bude.“

Vzpomínám si, jak jednou jeden chlapec říkal svému kamarádovi: „Narodil jsem se znovu. Přijal jsem Ježíše a On vstoupil do mého srdce.“ Kamarád se zeptal: „Jak jsi to poznal?“ A chlapec mu odpověděl: „Chytal jsi někdy ryby?“ „Ano.“ „Když chytneš rybu, tak cítíš, že něco tahá za provaz, ale rybu nevidíš.“ „Ano.“ „Já cítím takové škubání. Vím, že je někdo na druhém konci.“

Je těžké vysvětlit to ateistovi. Ježíš řekl: „Svět Ho nezná, ale vy Ho znáte.“ Když se narodíte znovu změníte se uvnitř.

Ježíš dále vysvětluje inspiraci Duchem Svatým:

J 15,26: „Když pak přijde ten Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně.“

Jaká je hlavní práce Ducha Svatého? Vyvyšovat Božího Syna.

Bůh je Všemohoucí. Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý mají různé funkce. Bůh Otec poslal Syna, bylo Mu líto lidí ve světě a tak dal Syna. Bůh Otec stvořil všechno skrze Syna.

Dokonce i dávno ve věčnosti se zdá, že existoval jasný rozdíl v úkolech Otce a Syna. Aby Otec mohl stvořit všechny věci skrze Syna, postoupil stvoření Synovi.

Dílo Ducha Svatého je oslavovat a vyvyšovat Syna a poukazovat na Boha. Připomíná nám to, co řekl Kristus. Duch nemluví sám od sebe.

J 16,13: „Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.“

Duch svatý bude mluvit, cokoliv uslyší. Koho Duch Svatý poslouchá, a co nám připomíná? Ježíš řekl: „Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“

A je psáno, že bude vydávat svědectví Pravdě. Jaké je jedno z Ježíšových jmen? Pravda. Duch svatý nám vždy mluví o Kristu, o Tom, který byl vyvýšen Otcem. A dokonce ve velkém poslání jít a křtít ve jméno Otce, Syna, Ducha svatého, je určité pořadí, které uznávají.

Povšimněte si verše J 15,26, a jaký je v něm záměr. Ježíš řekl: „…tenť svědectví vydávati bude o mně.“

A před chvílí jsme četli J 16,13: „Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší,“ – od Krista – „toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.“

Duch svatý zjevuje poselství od Krista.

Když vás Duch vede, abyste něco řekli, tak to musíte říct. Někdy můžete mít strach.

Jr 1,5: „Dříve než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe, a dříve nežlis vyšel z života, posvětil jsem tě,“ – Co znamená posvětit? Udělat svatým. Svatí lidé mluvili z popudu Ducha svatého.

 „…posvětil jsem tě, za proroka národům dal jsem tebe.“ – Jak může být někdo prorokem od narození? Může Pán Bůh posvětit člověka od narození? Vzpomínáte si na nějakého proroka, který byl prorok od narození? Např. Jan Křtitel.

Kolik z vás by si přálo, být prorok od narození? Kolik z vás by chtělo, aby jím byly vaše děti?

Jan byl prorok a Jeremiáš také. Neslyšel toto povolání jako dítě, ale až později v životě a řekl:

Jr 1,6: „I řekl jsem: Ach, Panovníče Hospodine, aj, neumím mluviti, nebo dítě jsem.“

Jeremiáš řekl: „Ve své přirozenosti to nikdy nezvládnu.“

Když to tedy Jeremiáš udělal, byla to jeho přirozená schopnost, nebo byl zmocněn Duchem? Byl Jeremiáš jediný, kdo se chtěl vyhnout povolání mluvit pro Pána Boha.

Jak to bylo s Mojžíšem? Byl to stejný problém. Kolik let bylo Mojžíšovi? 80.

Řekl: „Nemluvil jsem egyptsky 40 let, nemohu přece jít za faraonem.“

Ex 4,10: „I řekl Mojžíš Hospodinu: Prosím, Pane, nejsem muž výmluvný, aniž prvé, ani jakž jsi mluvil s služebníkem svým; nebo zpozdilých úst a neohbitého jazyku jsem. 11 Jemuž odpověděl Hospodin: Kdo dal ústa člověku? Aneb kdo může učiniti němého, neb hluchého, vidoucího, neb slepého? Zdali ne já Hospodin? 12 Nyní tedy jdi, a já budu v ústech tvých, a naučím tě, co bys mluviti měl.“

(Pro mě osobně jsou tyto verše velmi cenné. Trochu šišlám, ale bývalo to mnohem horší. Kdybyste mě slyšeli před lety a někdo by vám řekl, že budu kazatel, asi byste se smáli. Nedokázal jsem vyslovit dokonce ani své vlastní jméno. Pomohl mi, věřím, Duch svatý.)

Když Bůh povolal proroka, aby kázal, tak mu pomohl a inspiroval ho skrze Ducha svatého.

Skrze Mojžíše Bůh také řekl:

Dt 18,18: „Proroka vzbudím jim z prostředku bratří jejich, jako jsi ty, a položím slova má v ústa jeho, a bude jim mluviti všecko, což mu přikáži.“

To je velmi důležitý verš. Mojžíš v Duchu svatém předpověděl, že Bůh vzbudí proroka, jako je on sám. Je to proroctví o Ježíšovi.

V Bibli je psáno, že Pán Bůh vzbudí proroka v Duchu a moci Eliášově.

Ale byl tu i jiný prorok, kterého Židé vyhlíželi a nazývali Ho „Ten Prorok“.

Když začal kázat Jan Křtitel, ptali se ho, jestli je „Ten Prorok“. Mysleli tím, jestli je Ten, jehož příchod předpověděl Mojžíš.

Když přišel Ježíš, ptali se: „Jsi Ten Prorok?“ „Ten Prorok“ měl být Mesiáš.

Petr a Štěpán o Ježíši řekli: „To je ‚Ten Prorok‘, kterého předpověděl Mojžíš.“

Dt 18,18: „Proroka vzbudím jim z prostředku bratří jejich, jako jsi ty, a položím slova má v ústa jeho, a bude jim mluviti všecko, což mu přikáži.“

Když čtete Bibli, co ji činí jinou? Je Duchem vdechnutá. Je v ní něco jiného. Ježíš řekl: „Slova, která mluvím, jsou Duch a život.“ Boží Slovo bylo vloženo do úst.

Mi 3,8: „Ale já naplněn jsem silou Ducha Hospodinova, a soudem i udatností, abych oznámil Jákobovi zpronevěření jeho, a Izraelovi hřích jeho.“

Micheáš říká: „Bůh mi dal poselství, které musím oznámit.“

Ježíš řekl:

J 6,63: „Duch jest, kterýž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch jsou a život jsou.“

Jsou některé části Bible více inspirované, než jiné? Jsou Ježíšova slova více inspirovaná, než Petrova?

Technicky vzato, kolik procent je inspirovaných? Jsou Ježíšova slova inspirovaná na 100 %, a Pavel, Petr, Jakub, Jan jen na 90 %? A je Kazatel inspirovaný jen na 70 %, protože Šalomoun měl příliš mnoho žen?

Musíme být opatrní, protože jsou někteří lidé, co k Bibli přistupují tímto způsobem. Někteří křesťané snižují určité části Bible. Musíme si dávat pozor, abychom se nevydali touto cestou.

Ellen Whiteová o tom řekla:

„Mnoho protichůdných názorů na to, co učí Bible, nemá svůj původ v nesrozumitelnosti Písma, ale v slepotě a předsudcích na straně vykladačů. Lidé neberou vážně jasná tvrzení Bible, raději následují své vlastní výklady a pohnutky.“ (RH 27. 1. 1885)

Nemluví tu o lidech ve světě, ale o lidech v církvi. Vybírají si, co je podle nich inspirované a říkají: „Toto nebyla inspirace. To je dáno kulturním prostředím. Dnes jsme však už více vzdělaní.“ nebo „Je psáno, že stvoření trvalo šest dní, protože tehdy si to neuměli vysvětlit a tak si vymysleli pohádku o Adamovi a Evě, stejně jako potopu, Jonáše. Neberte to doslova.“

Už jste to někdy slyšeli?

Veškeré Písmo je inspirované Bohem. Je inspirované celé. Byl to Ježíš, kdo dal slova Pavlovi a jiným autorům Bible.

Lidé se mě někdy ptají: „Kazateli Dougu, jsou v Bibli nějaké nesrovnalosti? Protiřečí si někdy Bible?“

Odpovím: „Jsou tam určitě nějaké zdánlivé nesrovnalosti a Bible si někdy zdánlivě protiřečí. A některé nesrovnalosti mohu vysvětlit, protože to nejsou ve skutečnosti nesrovnalosti a protimluvy, ale bylo to špatně pochopeno.“ Například nápis nad Ježíšovou hlavou na kříži se trochu liší v různých evangeliích. A lidé říkají: „Bibli se nedá věřit, protože si protiřečí. Slova jsou jiná, a nikdo nepozná, co Bible opravdu říká.“

Co se týče tohoto nápisu, tak byl napsán ve třech jazycích. Autoři Bible mohli citovat z hebrejštiny, řečtiny, nebo latiny. Bylo to napsáno jinak v různých jazycích, ale v podstatě říkaly to samé: „Toto je Ježíš, král Židů.“

Ale jelikož někteří vzali nápis v hebrejštině, jiní v řečtině, či latině, zdá se to odlišné.

Avšak pokud už uděláte chybu, že budete věřit Bibli buď příliš mnoho, anebo příliš málo, pak udělejte prosím chybu, že budete věřit Bibli příliš mnoho, že je celá inspirovaná. Protože jakmile si začnete vybírat, co je, a co není inspirované, tak brzy skončíte tím, že si Bibli začnete vykládat po svém a omluvíte si všechno. Místo toho, aby Slovo říkalo vám, co máte dělat, budete si sami rozhodovat, co říká. Cokoliv budete chtít, tak nebude inspirované.

Jak je to v Bibli s odkazy na jiné knihy?

Bible je inspirovaná, ale to neznamená, že jakákoliv jiná kniha je inspirovaná. Možná jsou inspirované některé části jiných nebiblických knih.

Například:

Jz 10,13: „I zastavilo se slunce, a stál měsíc, dokudž nepomstil se lid nad nepřátely svými. Zdali není toho napsáno v knize Upřímého? Tedy stálo slunce u prostřed nebe, a nepospíchalo k západu, jako za jeden celý den.“

Kde je v Bibli kniha „Upřímného“? (ČSP –„Což není zapsáno v knize Jašarově“)

Je to inspirovaná biblická událost, která je i v jiné knize mimo Bibli. Tedy fakt, že Pán Bůh může inspirovat i jiné autory, v jiných knihách, neznamená, že jsou inspirované i jiné knihy, nebo že jsou všechny knihy inspirované.

Jiný příklad:

2.Sam 1,17: „Tedy naříkal David naříkáním tímto nad Saulem a nad Jonatou synem jeho, 18 (Přikázav však, aby synové Judovi učeni byli stříleti z luku, jakož psáno v knize Upřímého.) (ČSP – „je zapsána v knize Jašarově“).“

Je tu tedy člověk jménem Jašar a nikde nenajdeme odkaz na jeho knihu a nemůžeme si ji přečíst.

A opět:

1.Par 29,29: „Činové pak Davida krále první i poslední popsáni jsou v knize Samuele proroka,“ – V 1. a 2. knize Samuelově. – „a v knize Nátana proroka,“ – Nejsem si jistý, co to znamená – přispěl Natan k sepsání knihy Královské? V Bibli neexistuje kniha proroka Natana. – „též v knize Gáda proroka,“ –Ne každý prorok napsal knihu. Kolik knih napsal Jan Křtitel? Ne každá prorocká kniha je v Bibli. To je velmi důležité.

Napsal Eliáš nějakou knihu? Eliáš napsal jeden list (2.Pa 21,12), o kterém se píše v Bibli. Eliáš tedy napsal krátký dopis, ale není žádná Eliášova kniha.

1.Par 29,29: „Činové pak Davida krále první i poslední popsáni jsou v knize Samuele proroka, a v knize Nátana proroka, též v knize Gáda proroka, 30 Se vším kralováním i silou jeho, i se všemi příběhy časů při něm i při lidu Izraelském, i při všech královstvích zemských.“

V knize Skutky čteme:

Sk 17,28: „Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.“

Pavel zde cituje řecké básníky a vybral pravdivý citát. To neznamená, že básník byl inspirován. Mohl to být inspirovaný výrok.

Mnoho lidí říká: „Pomoz si a Pán Bůh ti pomůže“, a jsou si skoro jistí, že citují Bibli. Je to pravdivý výrok, ale vyslovil ho Benjamin Franklin. Není to v Bibli – je to z Almanachu chudého boháče.

Benjamin Franklin řekl mnoho věcí, které si lidé zaměnili s Biblí, protože četl Bibli a sdílel mnoho moudrých myšlenek Šalomouna.

**Úterý – Duch svatý a pravdivost Písma**

Ž 31,5: „V ruce tvé poroučím ducha svého, nebo jsi mne vykoupil, Hospodine, Bože silný a věrný.“

Nakolik pravdivé je Písmo?

Ž 119,160: „Nejpřednější věc slova tvého jest pravda“ (NIV- „Všechna Tvá Slova jsou pravda“),“ - Jak velká část Písma je pravda? Celé Písmo je pravda. – „a na věky trvá všeliký úsudek spravedlnosti tvé.“

Ježíš řekl:

J 17,17: „Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.“

To řekl Ježíš, tak to musí být pravda.

Řekl: „Tvé Slovo je pravda.“ A Ježíš je Pravda.

Žd 4,12: „Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě strany ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.“

Boží slovo dělá něco, co žádné jiné slovo nedokáže. Vyzývá člověka, usvědčuje a očišťuje. Je jako skalpel v rukou Všemocného.

Iz 65,16: „Ten, kterýž bude sobě požehnání dávati na zemi, požehnání dávati sobě bude v Bohu pravém, a kdož přisahati bude na zemi, přisahati bude skrze Boha pravého; v zapomenutí zajisté dána budou ta ssoužení první, a budou skryta od očí mých.“

Žd 6,18: „Abychom skrze ty dvě věci nepohnutelné, (v nichž nemožné jest, aby Bůh klamal), měli přepevné potěšení, my, kteříž jsme se utekli k obdržení předložené naděje.“

Bůh je Pravda. Jeho Slovo je vždy Pravda. Není možné, aby Bůh lhal.

Bůh v určitém bodě zasáhl do lidského dění na zemi, a řekl: „Chci komunikovat s lidmi. A chci, aby tato komunikace byla chráněná.“ Bible je tato komunikace, kterou si Bůh uchovává nadpřirozeným způsobem.

Bible je Boží kniha a je to tajuplná kniha.

**Středa – Duch svatý jako učitel**

Ef 4,8: „Protož dí: Vstoupiv na výsost, jaté vedl vězně, a dal dary lidem.“

Duch svatý učí, dává nám moc, a různé dary.

J 14,26: „Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu,“ – Co dělá Duch svatý? Je učitel. – „a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.“

1.Kor 2,13: „O nichž i mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje Duch svatý, duchovním to, což duchovního jest, přivlastňujíce. 14 Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, proto že ony duchovně mají rozsuzovány býti.“ – Znamená to, že nepotřebujeme jiné učitele? Duch svatý nás může učit.

Ale přečtěme si, co říká Jan:

1.Jan 2,26: „Tyto věci psal jsem vám o těch, kteříž vás svodí. 27 Ale pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte.“

Neříká, že nepotřebujeme nikdy žádného člověka, aby nás učil. Říká, že když se lidé ptají a pochybují o Pravdě, kterou slyšeli v evangeliu, nepotřebujeme člověka k vyučování, protože Duch svatý nám říká, že to je Pravda.

A dále Ježíš říká:

Jan 5,39: „Ptejte se na písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.“

Amen.

**PŘÍLOHA**

Z poznámek Douga Batchelora.

**Čtvrtek – Duch svatý a Boží slovo**

Na jakou autoritu se Ježíš odvolává v tomto textu? Jak Bible potvrzuje, že Ježíš je Mesiáš?

J 5,39: „Ptejte se na písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.“

J 5,46.47: „Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně; neb on o mně psal. 47 Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i kterak slovům mým uvěříte?

J 7,38.39: „Kdož věří ve mne, jakož dí písmo, řeky z břicha jeho poplynou vody živé. 39 (A to řekl o Duchu, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl dán Duch svatý, proto že ještě Ježíš nebyl oslaven.)“

„Duch svatý oslovuje člověka prostřednictvím Písma a zasévá mu do srdce pravdu. Odhaluje blud a vyhání jej z mysli. Kristus získává své vyvolené právě Duchem pravdy, který působí prostřednictvím Božího slova.“ (DA 671; TV 429)

„Duch nebyl dán – a ani nemůže být nikdy dán – aby nahradil Bibli. Vždyť Písmo výslovně říká, že Boží slovo je měřítkem každého učení a každé zkušenosti.“ (GC 9; VDV 10)

**CSH – Chris Buttery,** kazatel sboru Sacramento Central Church

**Výzva:** „Když se rozhodneme odpovědět na vedení Duchem Svatým a v pokoře přijmeme Boží pokyny zaznamenané v Bibli, naše životy se z Boží milosti změní, a naše mysl bude chráněna před ďáblovými svody.“ Dovolme Božímu Slovu, aby opravdově proměnilo náš život.