**L 5 – Křest a naplnění Duchem svatým**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Dnešní lekce 5 pojednává o křtu a naplnění Duchem svatým.

**Základní verš:**

Jan 10,10: „Zloděj nepřichází, než aby kradl a mordoval a hubil; já jsem přišel, aby život měly, a hojně měly.“

Víme, že Pán přišel, aby nám dal život v hojnosti. A existuje souvislost mezi křtem a naplněním Duchem svatým a životem v hojnosti.

Možná bych měl začít tím, že obrátím vaši pozornost na verš, který myslím většina z vás zná – J 3,5. S kým mluví Ježíš v J 3? S Nikodémem.

J 3,5: „Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího.“

Není tu napsáno, že pro něj bude těžší vejít do království Božího. NE! Je psáno: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího.“

Narození z Ducha tedy není dobrovolnou volbou pro ty, kdo budou v nebi. Je to absolutní potřeba a nutnost.

Podle Ježíše se musíme narodit z Ducha.

V mnoha protestantských církvích, a podobné je t i u nás, měříme do jaké míry je člověk obrácen, podle dne jejich křtu.

Kterého křtu? Křtu vodou, nebo křtu Duchem? Podle křtu Duchem.

Obyčejně říkáme: „Když jsi byl pokřtěn, to je začátek.“ Ale kdybyste se měli obejít bez jednoho z nich (ne, že byste to měli udělat), který je nezbytně nutný – křest vodou, nebo křest Duchem? – Budou v nebi lidé, kteří možná nebyli pokřtěni vodou? Ano. Bude v nebi někdo, kdo nebyl pokřtěn Duchem?

V Bibli je psáno: „Pokud nemáte Ducha, nejste Jeho.“

Musíme se narodit z Ducha svatého.

Někteří lidé si myslí, že křest Duchem svatým je novozákonní učení – je to událost, která se přihodila o Letnicích.

To však Bible neučí.

Ducha vidíme v Bibli od začátku do konce: „Duch Boží se vznášel nad vodami.“ Duch se účastní při vzniku života. A v poslední kapitole Bible čteme: „Duch a nevěsta říkají: Přijď.“

Duch svatý je tedy napříč celou Biblí a dokonce i naplnění, neboli křest Duchem svatým se vyskytuje v celé Bibli.

Uveďme si několik příkladů:

Sd 6,34: „Duch pak Hospodinův posilnil Gedeona, kterýžto zatroubiv v troubu, svolal Abiezeritské k sobě.“ – Gedeon byl naplněn Duchem.

2.Par 20,14: „Jachaziel pak syn Zachariáše syna Benaiášova, syna Jehielova, syna Mataniášova, Levíta z synů Azafových, nadšen jsa duchem Hospodinovým, u prostřed toho shromáždění,“ – Jachaziel byl jeden z proroků za dnů Jozafata – Duch Hospodinův na ně sestoupil.

Pamatujete si na příběh, když byl Mojžíš zavalen prací a Pán Bůh řekl: „Přiveď 70 starších. Musíš na ně delegovat některé ze svých úkolů. Přiveď je a Já vezmu z Ducha, který je na tobě a vložím ho na ně.“

To skoro zní, jakoby Mojžíš měl zvláštní pokrm, který Pán Bůh vzal a dal ho starším.

Je to podobné, jako když Pán Bůh vzal z ducha Eliášova a dal ho Elizeovi.

To je obraz, jak Bůh bere Ducha Ježíšova a dává Božího Ducha nám.

Avšak autor pokračuje a říká, že sedmdesát starších bylo naplněno Duchem svatým a prorokovali. Je to téměř jako malý příklad toho, co se stalo o Letnicích.

Ježíš měl dvanáct apoštolů a pak měl ještě dalších sedmdesát, které vyslal.

Mojžíš měl dvanáct knížat Izraele a pak sedmdesát starších.

To jsou zajímavá čísla. Všichni byli naplněni Duchem.

Je mnoho veršů, které bych vám mohl uvést.

Ez 11,5: „I sstoupil na mne Duch Hospodinův, a řekl mi: Rci: Takto dí Hospodin: Tak říkáte, dome Izraelský. Nebo což vám koli vstupuje na mysl, o tom já vím.“ – Proroci ve Starém Zákoně měli Ducha Hospodinova.

Znamená to, že člověk má Ducha svatého to samé, jako být pokřtěn Duchem svatým? To je velmi důležitá otázka.

Přichází Duch svatý postupně?

Když se připravuji na studium a na kázání, tak čtu i jiné knihy a poslouchám jiná poselství od jiných kazatelů. Když jsem se připravoval tentokrát, slyšel jsem jednoho kazatele (nebudu ho jmenovat), který řekl: „Každý křesťan ve chvíli, kdy se obrátí, je pokřtěn Duchem svatým.“

Přemýšlel jsem o tom, a přestože uváděl různé důvody, nemohu s tím souhlasit.

Věřím, že Duch svatý přichází postupně, podle toho jaká je potřeba.

Měli apoštolové Ducha svatého, když je Ježíš, ještě před ukřižováním, vyslal učit a kázat? Učedníci vyháněli démony. A jestliže to nebylo v moci Ducha svatého, tak co to bylo?

Doufejme, že to byl Duch svatý.

Když Ježíš v horní místnosti na ně dýchl (J 20,22) a řekl: „Přijměte Ducha svatého“, dostali Ducha svatého už tehdy, ale to nebylo naplnění, křest Duchem svatým. Protože kdyby ano, proč by Ježíš řekl: „Nikam se nevzdalujte, čekejte v Jeruzalémě, dokud nedostanete moc shůry.

Tedy, co se stalo o Letnicích a to, co se stalo Davidovi, Samsonovi a sedmdesáti starším je jiné naplnění Duchem svatým – na to se ještě za chvíli podíváme více dopodrobna.

Sd 14,6: „I sstoupil na něj Duch Hospodinův, a roztrhl lva, jako by roztrhl kozelce, ačkoli nic neměl v rukou svých. A neoznámil otci ani mateři své, co učinil.“

1.Sam 16,13: „Protož vzal Samuel roh s olejem, a pomazal ho u prostřed bratří jeho. I odpočinul Duch Hospodinův na Davidovi od toho dne i potom. A Samuel vstav, odšel do Ráma.“

**Neděle – Křest Duchem svatým**

Jl 2,28: „I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. 29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého“.

Diskriminuje Bůh lidi? Mohou jenom proroci a králové dostat Ducha svatého? Musíte být soudce v Izraeli jako Samson, abyste dostali Ducha svatého?

Ne. Řekl, že nastane zvláštní vylití Ducha na všechny věřící. Kdy k tomu má dojít?

Je to budoucnost, nebo minulost?

Je to současnost, přítomnost.

Přítomnost? Stalo se to jen v přítomnosti, vylití Ducha?

Podívejme se do Sk 2.

Sk 2,14: „A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl hlasu svého, a promluvil k nim: Muži Židé, a všickni, kteříž bydlíte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, a ušima pozorujte slov mých. 15 Jistě nejsou tito, jakž vy se domníváte, zpilí, poněvadž jest teprv třetí hodina na den. 16 Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele: 17 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh), vyleji z Ducha svého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou. 18 A zajisté na služebníky a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha svého, a budou prorokovati.“

Byl tedy o Letnicích Duch svatý vylit jenom na dvanáct apoštolů? Kdo dostal Ducha svatého o Letnicích? Kolik lidí bylo v horní místnosti? Sto dvacet lidí. To je desetkrát dvanáct, kteří dostali Ducha svatého.

Bude v posledních dnech zachráněno pouze 144.000? Nebo má těchto 144.000 zvláštní práci, aby připravilo velký dav? Dává vám to smysl, rozumíte tomu?

Nebyli to jen učedníci. Duch svatý byl před 2.000 lety vylit na každého.

Bůh nabízí svého Ducha všem lidem, aby je uschopnil ke služně.

Vylil Pán Bůh během křtu Duchem svatým Svého Ducha svatého jenom na ženy po Ježíšově vzkříšení? Nebo byly prorokyně i ve Starém Zákoně?

Není to tedy nic nového, že ženy přijaly Ducha svatého.

O čem tedy Joel mluvil.

Sk 2,17„A budeť v posledních dnech“.

Podle toho, jak tomu rozumím já, Joel nepopisoval, že budou jednotlivé případy – nejen apoštolové, proroci a obyčejní lidé, kteří dostanou Ducha svatého – ale že Duch svatý přijde jako tsunami.

Duch svatý je přirovnán k dešti.

A je důležité, abychom tomu porozuměli během tohoto studia. V hebrejském zemědělském prostředí, v jejich podnebí, rostliny vyklíčily, když na ně hodně zapršelo a pak vyšlo slunce.

Měli silné a těžké deště na podzim, které způsobily, že vyklíčila pšenice a pak občas trošku zapršelo, až nakonec přišel pozdní déšť, silný liják na jaře. Díky tomu úroda dozrála právě včas ke žni. A o Letnicích nastal čas, kdy měli žeň po pozdním dešti.

Když se tedy mluví o vylití Ducha, mluví o něčem větším, než jen o pokropení. Dojde doslova k vylití Ducha.

Mk 1,8: Jan Křtitel řekl: „Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť“ – Ten, který přijde po mě… – „vás křtíti bude Duchem svatým.“

Ježíš řekl: „Musíte se narodit z vody a z Ducha, jinak nebudete moci vejít do Božího království.“

Dovolte mi říct vám o tom trochu více. Možná se setkáte s křesťany, kteří si přečtou tento verš – „Narodit se z vody, narodit se z Ducha“, a řeknou: „Narodit se z vody znamená lidské narození – když se narodí miminko. Jestliže se nenarodíte z ženy a z Ducha, nemůžete vejít do království.“

Setkali jste se s tím někdy?

To učí mnoho církví.

Já však nevěřím, že to je to, o čem Ježíš mluvil, protože by to bylo zvláštní. Kolik z vás se narodilo z ženy? Všichni.

Proč to tedy vůbec zmiňovat?

Ježíš říká: „Narodíte se z vody, tím, že se necháte pokřtít od Jana Křtitele – to je vaše rozhodnutí – a narození z Ducha je rozhodnutí, které učiní Pán Bůh.“

Můžete si vybrat den všeho křtu vodou. Ale jedině Bůh vybere den, kdy budete pokřtěni Duchem.

A všimli jste si, že někdy křest Duchem proběhne ve stejnou chvíli jako křest vodou? Uveďte mi příklad.

Ježíš Kristus byl pokřtěn ve vodě a Duchem ve stejnou dobu. Někdy byli lidé pokřtěni ve vodě a až později Duchem svatým.

Můžete mi uvést příklad? Apoštolové.

Apoštolové byli pravděpodobně pokřtěni Janem Křtitelem. Avšak Duchem svatým byli pokřtěni o Letnicích.

Někdy byli lidé pokřtěni v Duchu svatém a později ve vodě. Můžeme si přečíst, jak to bylo v případě Kornélia a jeho rodiny. Petr kázal a byli pokřtěni Duchem svatým. Petr se podivil, protože si neuvědomil, že se křest Duchem děje tak, jak to chce Pán Bůh. A tak řekl:

Sk 10,47: „Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my?“

Nemůžeme si vybrat, kdy se Bůh rozhodne vylít Ducha.

Avšak je něco, co můžeme dělat: Prosit o Ducha.

Měli bychom prosit o křest Duchem, jestliže je nezbytné pro naše spasení narodit se z Ducha?

Předtím, než děti Izraele vešly do Zaslíbené země, prošly mořem. Pavel nám říká v 1.Kor 10, že to je předobraz křtu vodou. A byli pokřtěni i ohněm.

Museli se rozhodnout, jestli půjdou dál mořem. Bůh poslal ohnivý sloup. Byli tedy pokřtěni v moři a byli pokřtěni tímto ohnivým sloupem, který Bůh seslal.

Dříve než přišli do Zaslíbené země, potřebovali oba křty. Svět byl pokřtěn ve vodě.

Podle 2.Pt 3 byl svět pokřtěn vodou za dnů Noé – svět byl obmyt od hříchu. Když přijde Ježíš, bude svět pokřtěn ohněm, a pak Bůh stvoří novou zemi. Svět se nedostane do nebe, dokud neprojde křtem vodou a ohněm.

Jan Křtitel říká: „Já vás křtím vodou, ale Ten, který přijde po mně, bude vás křtít Duchem svatým a ohněm.“

Byl to o Letnicích doslova oheň? Objevily se ohnivé jazyky.

Proč si Bůh vybral ohnivé jazyky? Kde vzal Pán Bůh uhlí? Pamatujete si příběh Izajášova obrácení? Kde vzal Pán Bůh uhlí? Položil mu je na rty.

Co bylo o Letnicích důkazem, že byli naplněni Duchem svatým? Byla to jejich řeč. Mluvili nadpřirozeným způsobem jazyky, které neznali ani nestudovali. Mluvili v jazycích. Bůh jim dal ohnivé jazyky, aby ukázal, že toto byl dar Ducha svatého.

J 1,33: „A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí Duchem svatým.“

Tady máme Jana, a Bůh mu dal znamení: „Jestli chceš vědět, kdo bude křtít ohněm, tak je to Ten, u koho uvidíš, jak na Něj sestoupí Duch svatý“. Obyčejně Ducha cítíme, ale tady Bůh řekl: „Bude to něco viditelného.“

O Letnicích to byly ohnivé jazyky.

Když byl Ježíš pokřtěn, jaké bylo vizuální znamení Ducha? Holubice.

Potřebujeme něco viditelného, protože Duch svatý je neviditelný – a tak je přirovnáván, jak už jsem zmínil dříve, k vodě – když Ježíš u studny mluvil s ženou o Duchu, jako o živé vodě. Při Jeho křtu to byla holubice, o Letnicích to byl oheň. Nikodémovi řekl, že je to jako vítr, který vane.

Bůh používá různé symboly, ale někdy je pro nás těžké porozumět Duchu svatému. Někdy je Duch připodobněn oleji. Olej byl vyléván na kněze, aby ho pomazal – anebo na krále – a sestoupil na ně Duch.

Jsou čtyři místa, kde Jan Křtitel mluví o Duchu.

Jan Křtitel to řekl velmi jasně: „Já vás křtím vodou, ale přichází někdo, kdo vás bude křtít Duchem svatým.“

Lk 3,16: „Odpověděl Jan všechněm, řka: Jáť zajisté křtím vás vodou, ale jdeť silnější nežli já, kterémuž nejsem hoden rozvázati řeménka u obuvi jeho. Tenť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.“

Ježíš řekl: „Jan je největší z proroků“, avšak v porovnání s Ježíšem, žádný prorok není hodný.

Ve Skutcích čteme:

Sk 1,5: „Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.“

Kristus jim říká: „Budete pokřtěni Duchem svatým. Potřebujete křest vodou, i křest Duchem.“

Byl jsem několik let evangelistou ve sdružení a každý dobrý předseda, když skončíte setkání, chce vědět, jak probíhalo, jestli to bylo úspěšné. To víte, když platí kazatele, aby byl evangelista na plný úvazek, musí přinášet ovoce. Jak měříte ovoce? Co si myslíte, na co se předseda bude ptát kazatele? Kolik bylo křtů? To je kritérium a je to vhodné. Jaké jiné měřítko by měl použít?

Ještě se mě však nikdo nezeptal: „Kolik lidí bylo pokřtěno Duchem svatým?“ Ale jak je důležité toto? To se počítá velmi těžko. Je to však zásadní a musíme se modlit a prosit o křest Duchem. Když Ježíš mluvil o věcech, o které bychom měli obzvláště žádat, tak řekl: „Jestliže má vaše dítě hlad a prosí o kousek chleba, dáte mu snad kámen?

Ježíš řekl: „Když má vaše dítě hlad a prosí o rybu, dáte mu snad hada?“

Lukáš zmiňuje další analogii: „Když prosí o vejce, dáte mu snad štíra?“ – Který otec by řekl: „Chceš vejce“ Udělám míchané štíry k snídani.“ To byste svým dětem nikdy neudělali.

Pak Ježíš řekl:

Lk 11,13: „Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým,“ – A říká nám, o co máme prosit: – „čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?“

O co konkrétně máme tedy, podle Ježíše, prosit? O Ducha svatého. To je to nejdůležitější – a to je součástí mé modlitby každý den, aby mi Pán Bůh dal Ducha svatého. Jak odoláte pokušení? Jak víte, co říct? Potřebujeme Ducha svatého, aby nás vedl. Potřebujeme být naplněni Duchem.

V posledních dnech se naplní slova: „kdež se rozhojnil hřích, tu ještě více rozhojnila se milost“ (Ř 5,20).

Souhlasíte s tím? Není to tak psáno v Bibli? Doufám, že souhlasíte – je to psáno v Bibli.

Dává ďábel svého ducha v různém množství? Existují různé stupně zla? Vidíme, jak zlo přibývá?

Je psáno, že v posledních dnech zlí lidé budou stále horší a horší.

Jestliže byla doba, kdy lidé potřebovali více Ducha svatého, není to právě teď?

Musíme se modlit a prosit o naplnění Duchem svatým.

Ve Sk 11,15 Petr popisuje, co se stalo u Kornélia, a říká:

Sk 11,15: „Když jsem pak já mluviti začal, sstoupil Duch svatý na ně jako i na nás na počátku. 16 I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým.“

Tady udělám přestávku, abych vysvětlil dar jazyků. To je pro mě osobně velmi důležité, protože učíme adventistickou sobotní školu. Mnozí z vás vyrostli v církvi adventistů.

Je tu někdo, kdo byl u Letničních? Já jsem od Letničních nepřišel, byl jsem vychováván spíše jako ateista. Avšak poté, co jsem se stal křesťanem, nikdy jsem neslyšel o adventistech, a chodil jsem na bohoslužby k charismatikům, kteří se stále ptali: „Byl jsi naplněn Duchem?“ A důkazem toho mělo být mluvení v jazycích. „Mluvíš jazyky?“ To mě mátlo, protože, když jsem to poprvé slyšel, už jsem měl přečteno hodně z Bible a nikdy jsem nepochopil, že být naplněn Duchem by mohlo znamenat mluvit v jazycích. Vždycky jsem si myslel, že jazyky byl jeden z mnoha darů Ducha a Bible neříká, že poznáte, jestli je člověk naplněn Duchem, podle darů Ducha, ale poznáte, že je někdo naplněný Duchem podle ovoce Ducha.

A co je ovoce Ducha? Láska, radost, pokoj…

Avšak mí charismatičtí přátelé vyvolávali dojem: „Mluvíš jazyky. To je důkaz, že máš Ducha.“

Člověk může předstírat, že mluví jazyky, ale není naplněný Duchem. Evangelisté dokazovali, že mají Ducha svatého, protože mluvili jazyky. Avšak to, co mě vždy překvapilo, bylo, že když jeli do zahraničí, tak si museli najmout tlumočníka. Tito evangelisté, kteří vždy mluvili jazyky v televizi, (nechci je zesměšňovat) pokaždé jen nesouvisle něco blábolili, a řekli: „Toto je dar Ducha svatého a mluvíme nebeským andělským jazykem, kterému nikdo nerozumí.“ Údajně měli dar jazyků, ale když cestovali do Jižní Ameriky, nebo do Ruska, anebo do Indie, měli tlumočníka, který jim pomáhal kázat.

Když byl Duch svatý seslán na učedníky, nepotřebovali žádného tlumočníka. Jedním z darů Ducha byly jazyky – to byl jenom jeden z darů. Avšak nejdůležitější důkaz, že máte Ducha svatého, nejsou jazyky, ale láska, radost, pokoj.

Za chvíli se podíváme na některá jiná kritéria.

Pokaždé, když byl někdo naplněn Duchem svatým, tak sdílel Slovo.

Proč nám Pán Bůh dal Ducha svatého? Abychom mluvili v jazycích? Ne. Ale proto abychom šířili evangelium.

Sk 1,8: „Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.“

Proč tedy Bůh křtí Duchem? Kvůli vydávání svědectví.

v Bibli Jsou tři příklady mluvení v jazycích. Věděli jste to?

Kdybyste šli do charismatické nebo letniční církve, asi byste si pomysleli, že jsou jich tam tisíce, ale jsou jen tři příklady. Všechny jsou v knize Skutky – Sk 2, Sk 10 s Kornéliem a Sk 19. Ve všech třech případech, když jsou naplněni Duchem svatým, tak mluví s lidmi z různých jazykových skupin a je to za účelem sdílení evangelia.

Ti, kdo poslouchají, vědí, co bylo řečeno. V Bibli ve Skutcích 2 čteme:

Sk 2,8: „A kterak my slyšíme jeden každý jazyk náš, v kterémž jsme se zrodili? … 11 … slyšíme je, ani mluví jazyky našimi veliké věci Boží."

Na jiném místě je psáno, že velebili Boha. Jinde je psáno, že prorokovali – věděli, co říkají. Pokaždé, když mluvili v jazycích, slovo „jazyk“ znamená „řeč“, „mluva“, „způsob vyjadřování“.

V originále a ve všech případech v Bibli, „jazyk“ je „řeč“.

v. 8 – διάλεκτος, ου, ἡ G 1258 (dialektos)

v. 11 – γλῶσσα, ης, ἡ G 1100 (glossa)

Slovo pro „jazyk“ neznamená nějaké nadpřirozené blábolení.

Vždycky to znamená „jazyk“.

V 1.Kor 14 Pavel mluví o jazycích, ale ne o někom, kdo mluví v jazycích. Vysvětluje, co dělat, když se něco takového přihodí.

Jsou tedy jenom tři příklady, kdy se něco takového stalo.

Je zajímavé, že Pavel mluví o jazycích jenom v 1.Kor. Marek zmínil na konci evangelia, že Ježíš řekl: „Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti“ (Mk 16,17).

Ježíš řekl, že to bude jedním ze znamení – mluvit v jiných jazycích.

Apoštolové dostali schopnost mluvit v jazycích, aby šířili evangelium.

Petr to nikdy nezmínil, ani Jakub, ani Jan.

Mohli bychom si pomyslet, že kdyby to bylo tak důležité pro naše spasení, tak by o tom mluvili. A konečně, jestliže jsme křesťany, tak co dělá křesťan? Následuje Ježíše. Kde Ježíš mluvil v jazycích?

Byl jsem ve sborech některých církví, kde jsem slyšel kazatele, kteří se zoufale snažili, aby Ježíš někde mluvil v jazycích, a tak vzali verš, kde je psáno, že Ježíš na kříži řekl: „Eloi, Eloi, lema sabachtani“ a řekli: „Vidíte? Ježíš mluví v jazycích.“ Já jsem řekl: „Ne. To se nestalo. Autor evangelia napsal, co Ježíš řekl ve Svém jazyce, ale protože musíme vědět, že slova zní podobně jako „Eliáš“, vidíme, proč to římští vojáci špatně pochopili.“

Římští vojáci toho nenamluvili mnoho. Mysleli si, že Ježíš volá Eliáše, protože řekl: „Eloi, Eloi“, což se podobalo Eliášovu jménu. Ježíš v Bibli nikdy nemluvil v jazycích. Není ani zmínka o tom, že by mluvil nějakým cizím jazykem.

Věřím v dar jazyků, je to jeden z darů.

Když jsou vyjmenovány dary, tak je vždy až vzadu na seznamu. Avšak některé církve obrátili seznam vzhůru nohama.

Pokračujme ale dál.

**Pondělí – Být naplněn Duchem svatým**

Ef 5,18: „A neopíjejte se vínem, v němž jest prostopašnost, ale naplněni buďte Duchem“

Pavel říká: „Jestli chcete rozeznat noc a den, neopíjejte se vínem. Ale buďte naplněni dobrým Duchem, Božím Duchem.“

Sk 13,52: „Učedlníci pak naplněni byli radostí a Duchem svatým.“

Duch svatý přináší radost, Ježíš přišel, aby nám dal život v hojnosti.

Ř 8,9: „Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží v vás přebývá.“ – Tedy Duch nepřichází jen jako malá vlna, ale on chce přebýval v nás. Když tedy jdete spát, máte Ducha; když se probudíte, pořád máte Ducha. Proto se David modlil v Žalmu 51. Věděl, že zhřešil a pamatoval si, že když Saul setrvával v hříchu, tak mu Bůh odebral Ducha.

Jako když Duch opustil Samsona – Samson nevěděl, že Duch Hospodinův ho opustil a byl slabý.

Duch byl odebrán Saulovi a David řekl: „Pane, neber mi Ducha svatého.“

Chceme tedy, aby v nás přebýval Duch svatý.

Ř 8,9: „… Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.“ – Jak důležité to je? Nepatříte Kristu, jestliže nemáte Božího Ducha. Musíte o něj prosit každý den.

Lk 1,41: „I stalo se, jakž uslyšela Alžběta pozdravení Marie, zplésalo nemluvňátko v životě jejím, a naplněna jest Duchem svatým Alžběta.“

Jen při zaslechnutí hlasu se dítě pohnulo v jejím lůně. Všimli jste si toho, že to vypadá, jakoby slova generovala Ducha svatého?

Když Duch svatý byl seslán na Kornélia, co se stalo? Co se stalo, když byl pokřtěn Duchem svatým? Poslouchal Slovo.

Duch svatý byl seslán na učedníky v Efezu ve Skutcích 19. To je další příklad:

Sk 19,1: „I stalo se, když Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé učedlníky, 2 Řekl jim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše?“ – Všimli jste si, na co se Pavel zeptal jako první, když se setkal s učedníky? Toto jsou lidé, kteří byli učedníky Jana Křtitele. Slyšeli o Janovi a o jeho kázání. Byli to věřící.

Sk 19,2: „Řekl jim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý.“ – Jistě jim nějaké kázání uniklo.

„3 Tedy řekl jim: Načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme křtem Janovým. 4 I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Krista Ježíše. 5 Kteříž pak uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše. 6 A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky, a prorokovali.“ – Lidé slyšeli, v co tito učedníci uvěřili. Bylo tam opět více jazykových skupin.

Pavel jim kázal o Ježíši, pokládal na ně ruce a byli naplněni Duchem svatým.

Často vidíme, že se to děje právě v tomto sledu.

Co znamená být pokřtěn?

Mluvíme o křtu Duchem a měl jsem se asi dřív zeptat: „Co znamená slovo „křtít“? Ponořit „baptizo“. „Naplnit“.

Když se tedy říká „být pokřtěn v Ducha svatého“, není to pokropení Duchem svatým.

Usvědčuje Duch svatý? Ano.

Tedy ještě předtím, než je člověk obrácen, Duch svatý už pracuje v jeho životě, aby ho usvědčil z hříchu.

A Duch svatý může vést a utěšovat. Duch svatý pracuje v lidech na různých úrovních.

Zde mluvíme o plnosti, kdy váš pohár přetéká Duchem svatým, protože jste ponořeni v Duchu,

Duch přichází v různém množství.

Mt 3,11: „Jáť křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.“

Co dělá voda? Čistí.

Co dělá oheň? Oheň očišťuje.

Ano. Zemědělci tomu rozumí. Aby něco očistili, tak k tomu používají oheň.

Duch svatý tedy přichází postupně.

Duch svatý byl vylit na učedníky ve Sk 2. Bylo to naposledy, kdy učedníci dostali Ducha svatého? Ne.

Ve Sk 4 je psáno, že se modlili a místo, kde byli shromážděni, se zatřáslo a všichni byli naplněni Duchem svatým a mluvili Slovo Boží. Tehdy nepotřebovali jazyky, protože všichni mluvili stejným jazykem.

Byli tedy naplněni Duchem svatým, aby mohli šířit Boží Slovo.

Avšak všimněte si: Učedníci byli naplněni o Letnicích, ale to nebyl jediný případ, kdy byli naplněni. Mohou tedy být různá naplnění, různé křty Duchem svatým.

Když vás Bůh pokřtí Duchem svatým, je to zapečetění smlouvy. Nemusíte to vždy cítit, protože když vás Bůh naplní Duchem, je to proto, aby vás zmocnil k dílu.

Uvedu vám další příklad.

Kdy byl Samson naplněn Duchem? Když musel vybojovat bitvu. Bůh nedal Samsonovi nadpřirozenou sílu, aby zabil tisíc mužů, když nepotřeboval zabít tisíc mužů. Nedal mu sílu zabít lva, když nepotřeboval žádného lva zabít. Ale je psáno: „Když lev zařval, sestoupil na něj Duch Hospodinův a dal mu sílu pro bitvu, kterou musel ten den bojovat.“

Možná teď jste naplněni Duchem, a Pán Bůh vás pokřtí Duchem, když budete potřebovat sílu konat Boží dílo. Ať už jsou vaše dary jakékoliv, Bůh vás zmocní, když bude potřeba.

Tak tomu bylo s učedníky, Duch přicházel ve vlnách, podle toho jak a kolik Ho potřebovali.

Jindy Pavel mluvil a sestoupil na něj Duch svatý.

Sk 9,17: „I šel Ananiáš, a všel do toho domu, a vloživ ruce naň, řekl: Sauli bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel, abys prohlédl, a naplněn byl Duchem svatým.“ – Proč byl Pavel naplněn Duchem? Protože Bůh řekl: „Vyšlu tě kázat.“

A pak byl pokřtěn.

Všimněte si, že Duch svatý sestoupil na Pavla poté, co strávil několik dnů na modlitbě.

**Úterý – Předpoklady pro přijetí Ducha svatého**

Kolik z vás chce křest Duchem? Jak ho získáme?

Sk 2 – učedníci se modlili.

Sk 4,31: „A když se oni modlili, zatřáslo se to místo, na kterémž byli shromážděni, a naplněni jsou všickni Duchem svatým, a mluvili slovo Boží směle a svobodně.“

Jak přišel Duch svatý?

Už jsem na to nepřímo poukázal, ale chtěl jsem to zdůraznit – **když se modlili**.

Sk 2 – modlili se a Duch svatý sestoupil

Sk 4 – modlili se a Duch svatý sestoupil

Sk 9 – Pavel se modlil tři dny a sestoupil Duch svatý.

Duch svatý tedy přichází jako odpověď na modlitby.

Co dalšího přivádí Ducha svatého? Hlásání Slova.

Sk 2,37: „To slyševše,“ – Apoštolové kázali. – „zkormouceni jsou v srdci, a řekli Petrovi a jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří? 38 Tedy Petr řekl jim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a přijmete dar Ducha svatého.“

Myslím, že je tu rozdíl.

Petr řekl o Letnicích davu, který poslouchal: „Když budete činit pokání ze svých hříchů a přijmete křest, dostanete dar Ducha.“

Je dar Ducha to samé, jako křest Duchem? Nemyslím.

Křest Duchem je úplné naplnění Duchem. A dar Ducha je dán každému věřícímu.

Jak víte, že vám bylo odpuštěno, když jste pokřtěni vodou? Vírou.

Protože Bůh to řekl: „Čiňte pokání a nechte se pokřtít. Když vyznáte své hříchy, On je věrný a spravedlivý a odpustí vám a očistí vás od veškeré nespravedlnosti.“ On to řekl, tak tomu věřím.

To je spravedlnost z víry.

Jak víte, že při křtu obdržíte Ducha svatého? Stejným způsobem. Bůh to řekl.

Věříte tomu – dostanete Ducha.

Jak získáte pokoj poté, co jste pokřtěni? Protože Bůh dal zaslíbení, že je mi odpuštěno. Věřím Jeho zaslíbení a přináší mi velký pokoj, že moje hříchy jsou mi odpuštěny.

Cítím se lépe, je mi líp, protože věřím.

My to bereme vždycky naopak. Chceme něco cítit a pak začneme věřit.

Bůh říká: „Věřte, a pak něco pocítíte.“

Jak tedy dostanete Ducha svatého? Nemluvím teď o křtu, ale o daru Ducha svatého.

Bůh to zaslíbil – věříte a pak to zažijete. A budete to potřebovat, protože křest Duchem svatým, je dán kvůli hlásání.

Dar Ducha svatého je žít život.

Poté, co byl Ježíš pokřtěn, šel do pouště a ďábel Ho pokoušel.

Proč tam Ježíš potřeboval Ducha svatého? K tomu, aby kázal, nebo aby šel vítězným životem. Dar Ducha je dán každému věřícímu, abychom mohli žít život.

Křest Duchem svatým dostáváme, abychom mohli vykonávat dílo zvláštním způsobem.

Věřím, že mnozí zde přítomní mají dar Ducha – rád bych věřil, že všichni tento dar máme.

Mohlo by být troufalé to říkat, ale já tomu věřím. Když učiníme rozhodnutí a jsme pokřtěni, Bůh nám dá dar a tento dar se projevuje různými způsoby.

**Středa – Nechat se vést Duchem svatým**

Jaký je předpoklad získání Ducha svatého? Poslušnost.

Sk 5,32: „A my jsme svědkové toho, což mluvíme, ano i Duch svatý, kteréhož dal Bůh těm, kteříž jsou poslušni jeho.“ – Toto není žádné hluboké, tajemné teologické tvrzení. Všichni tomu můžeme porozumět.

Ježíš řekl:

J 14,15: „Milujete-li mne, přikázaní mých ostříhejte. 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.“

Ježíš řekl: „Milujete-li mne, zachovávejte má přikázání. A Já budu prosit Otce a On sešle Ducha svatého.“

Povšimněte si, jaká je tu souvislost: „Zachovávejte má přikázání, protože Bůh nechce dát tuto moc někomu ve vzpouře, protože pak by takový člověk tuto moc zneužil.

Je to dar Ducha. A je to Osoba Duch.

1.J 2,4: „Dí-liť kdo: Znám jej, a přikázaní jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm není.“

Dává Bůh moc Ducha svatého těm, kdo řeknou: „Nemám v úmyslu se plně poddat a poslouchat.“ ?

Bůh chce, abychom byli ochotni se podřídit a poslouchat.

Znamená to, že když někdo uklouzne a upadne, nebo udělá nějakou chybu, že Bůh odejme Ducha okamžitě? Ne, to si nemyslím.

Především Duch svatý tu bude, aby nás usvědčoval.

David se dopustil velkého hříchu s Betsabé a řekl:

Ž 51,13: „Ducha svatého svého neodjímej ode mne.“

Duch svatý ho vedl k pokání, kdy David řekl: „Zhřešil jsem.“

Měl Petr Ducha svatého po Letnicích? Udělal Petr chybu, když stranil židovským věřícím? Musel ho Pavel za to pokárat?

Byl Pavel naplněn Duchem svatým? Pavel měl vážný spor s Barnabášem o tom, jestli Marek má jít s nimi. Tito dva apoštolové se nemohli dohodnout.

Mají vyprávět druhým o Ježíšově lásce a přitom se nedokázali dohodnout mezi sebou. Hádali se ohledně Marka.

Později Pavel uznal, že se mýlil, a řekl: „Pošli Marka. Bude mi k užitku při kázání evangelia.“

Byli to lidé, ale chodili v Duchu. Když zhřešili, Duch je obvinil a oni hned činili pokání.

Bůh říká, že bude přebývat s námi – Duch v nás zůstává – když budeme ochotni poslechnout.

1.J 3,24: „Nebo kdož ostříhá přikázaní jeho, v němť zůstává, a on také v něm. A po tomť poznáváme, že zůstává v nás, totiž po Duchu, kteréhož dal nám.“

Ochota poslouchat – to je jeden ze způsobů, jak víme, že Duch v nás přebývá.

Když nějaký člověk řekne: „Jsem naplněn Duchem“ a přitom žije ve vzpouře – tak pravděpodobně Duchem naplněný není.

A důvod, proč nám Bůh dal Ducha, je hlásat Slovo – vydávání svědectví.

Sk 1,8: „Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.“

Lk 24,48: „Vy pak jste svědkové toho. 49 A aj, já pošli zaslíbení Otce svého na vás.“ – Řekl: „Dávám vám zaslíbení, takže budete moci být Mými svědky. – „Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti.“

**Čtvrtek – Kdo je v centru mého života?**

Přečtěme si, co je psáno v Galatským 5,16, protože to je velmi jasně řečeno:

Ga 5,16: „Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte. 17 Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu.“ – Duch a tělo si spolu nerozumí. Panuje mezi nimi nepřátelství . – „Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne, což byste chtěli, to činili. 18 Jestliže pak Duchem vedeni býváte, nejste pod zákonem.“ – Nejste pod trestem Zákona, pokud jste vedeni Duchem. – „19 Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost, 20 Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty, 21 Závisti, vraždy, opilství, hodování,“ – To není úplný seznam. – „a těm podobné věci. Kteréž kdokoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prvé pravil, že království Božího dědicové nebudou.“ – Je třeba poslušnost v životě. – „22 Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.“ – Mimochodem, když se podíváte na ovoce Ducha, a pak se podíváte do 1.Korintským 13 na popis lásky, jsou si velmi podobné, když Pavel definuje a popisuje lásku. – „23 Proti takovýmť není zákon. 24 Nebo kteříž jsou Kristovi, ti své tělo ukřižovali s vášněmi a s žádostmi. 25 Jsme-liť Duchem živi, Duchem i choďme. 26 Nebývejme marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce, a jedni druhým závidíce.“

A ještě poslední verš:

Ř 8,6: „Nebo opatrnost těla jest smrt, opatrnost pak Ducha život a pokoj, 7 Proto že opatrnost těla jest nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu Božímu není poddána, aniž hned může býti. 8 Protož ti, kteříž jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou. 9 Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží v vás přebývá. Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.“

Končím tedy tam, kde jsem začal: „Je naplnění Duchem, nebo dar Ducha jen jedna z možností, je to dobrovolné? Ne. Je to povinné/závazné. Je psáno: „Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.“

Musíme se modlit a prosit o Ducha svatého. U Zachariáše je psáno:

Za 10,1: „Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli.“

Musíme prosit o vylití Ducha v našich dnech. Amen.