**L 2 - Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1.Pt 1)**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Dnes budeme probírat druhou lekci z úkolů pro nové čtvrtletí, které se nazývá „Buď pastýřem mých ovcí!“ Samozřejmě tato věta „Buď pastýřem mých ovcí!“ se nenachází v 1. a 2. listu apoštola Petra, ale na konci Janova evangelia. Ježíš řekl třikrát: „Jestliže Mě miluješ, pas mé beránky, buď pastýřem mých ovcí, pas mé ovce.“

**Základní verš:**

1.Pt 1,22: „Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé milujte snažně“

Tato lekce hovoří lásce, ale i o tom, jak mít naději uprostřed zkoušek a soužení.

Minulý týden jsme měli úvod o Petrovi, teď se už podíváme do listů.

Autor úkolů věnuje dnešní lekci 1.kapitole z 1.listu Petrova.

Přečteme si celou kapitolu, pak se vrátíme a probereme si ji kousek po kousku.

1.Pt 1,1-25: „Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadocii, v Azii, a v Bitynii, 2 Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď. 3 Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podlé mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, 4 K dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému, kteréž se chová v nebesích, vám, 5 Kteříž mocí Boží ostříháni býváte skrze víru k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním. 6 V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest), zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních, 7 Aby zkušení víry vaší, mnohem dražší nežli zlato, kteréž hyne, a však se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista. 8 Kteréhož neviděvše, milujete; kteréhož nyní nevidouce, a však v něho věříce, veselíte se radostí nevymluvnou a oslavenou, 9 Docházejíce konce víry své, spasení duší. 10 O kterémž spasení bedlivě přemyšlovali, a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, kteráž se vám státi měla, prorokovali, 11 Vystihajíce to, na který aneb jaký čas mínil by ten, kterýž v nich byl, Duch Kristův, předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké za tím slávě. 12 Kterýmžto zjeveno jest, že ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréž věci žádostivi jsou andělé patřiti. 13 Protož přepášíce bedra mysli své, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista, 14 Jakožto synové poslušní, nepřirovnávající se prvním neznámosti své žádostem. 15 Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte; 16 Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem. 17 A poněvadž Otcem nazýváte toho, kterýž bez přijímání osob soudí vedlé skutků jednoho každého, viztež, abyste v bázni čas svého zde putování konali, 18 Vědouce, že ne porušitelnými věcmi, stříbrem neb zlatem, vykoupeni jste z marného svého obcování toho, od otců vydaného, 19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a nepoškvrněného, Krista, 20 Předzvěděného zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás, 21 Kteříž skrze něho věříte v Boha, jenž jej vzkřísil z mrtvých, a dal jemu slávu, aby víra vaše a naděje byla v Bohu. 22 Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé milujte snažně, 23 Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky. 24 Nebo všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva člověka jako květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl. 25 Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.“

Chtěl jsem si být jistý, že projdeme celou kapitolu. Teď máme širší kontext toho, o čem Petr mluví.

Když řekneme první list Petrův, co tím naznačujeme? Že napsal ještě další list. Jak můžeme vědět, že je to jeho první list? Když se podíváme do 2.listu Petrova, tak čteme, že se v něm odvolává na tento list.

2.Pt 3,1: „Nejmilejší, již toto druhý list vám píši,“

Zřejmě ho adresoval stejné skupině lidí. Když řekl, že to je už druhý list, tak musí existovat i první.

Nyní si projdeme krok za krokem tyto verše.

První, o čem budeme mluvit, je, komu je list adresován.

**Neděle – Cizincům v diaspoře (1Pt 1,1)**

1.Pt 1,1: „Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadocii, v Azii, a v Bitynii,“ – Když mluví k těm, kdo jsou rozptýleni (asi znáte pojem „diaspora“), tak mluví k lidem, kteří byli rozptýleni do zahraničí.

Diaspora znamená rozptýlení Židů mimo Palestinu po Babylonském zajetí.

Diaspora je jakákoli migrace, nebo útěk skupiny lidí ze země původu, ze země, která byla jejich tradičním domovem.

Například minulý rok jsme byli v Portoriku. To je velmi chudá země a v USA žije více Portorikánců než v Portoriku. Velké rozptýlení je i mezi obyvateli Filipín. Kamkoliv na světě přijdu, setkám se s Filipínci.

V Evropě – ve Velké Británii, v Německu jsou filipínské sbory. Na středním Východě je několik filipínských sborů.

Když jsme tedy dělali evangelizaci na Filipínách, tak jsme skutečně dělali globální evangelizaci, protože oni to rozšířili ke svým přátelům rozptýleným na celém světě.

Ef 1,1: „Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:“

Petr se také označuje jako „Petr, apoštol“.

Kolik bylo apoštolů? 12.

Ale byl Pavel apoštolem? Když to však Pavel napsal, Jakub už byl mrtvý.

Klademe si otázku, jestli se snažili udržet počet 12. Jaké bylo kritérium, aby se někdo mohl stát apoštolem v rané církvi?

Musel to být člověk, který slyšel osobně Ježíše. Jak splnil tuto podmínku Pavel? Dostal Pavel osobně poselství od Ježíše? Ano.

Spisy apoštolů měly tedy větší důvěryhodnost. Proto Pavel vždy o sobě píše: „Apoštol Ježíše Krista z Boží vůle.“ „Ježíš se mnou mluvil a povolal mě osobně za apoštola.“

Někdo řekl, že dokonce Apollos byl jaksi apoštol druhé generace. Ale to nejdůležitější teď je, co dělal Petr. On chodil s Ježíšem. Měl zkušenost z první ruky. Nebo Jan, který řekl: „Spočívali jsme na Jeho hrudi.“

Víme tedy, kdo listy napsal a komu je psal.

Jk 1,1.4: „Jakub, Boží a Pána Jezukrista služebník, dvanácteru pokolení rozptýlenému pozdravení.“

Petr psal rozptýleným, poutníkům, a Jakub zase říká, že píše dvanácti kmenům.

Většina učenců se domnívá, že Petr psal sborům/církvím v Malé Asii, které měly synagogy, kde byli Židé.

Rád bych, byste si něčeho povšimli. Přečtu vám z listu Galatským 2,7.

Ga 2,7: „Nýbrž naodpor, když uzřeli, že jest mi svěřeno evangelium, abych je kázal neobřezaným,“ – Pohanům, Řekům – „jako i Petrovi mezi Židy, 8 (Nebo ten, kterýž mocný byl skrze Petra z strany apoštolství mezi Židy, byl mocný i skrze mne mezi pohany),“.

Co tím Pavel říká? Říká tím snad: „Stanu se odborníkem kázání evangelia pohanům. Petr je odborníkem kázání Židům“? Když Pavel vešel poprvé do města, kde začal kázat nejdříve? Šel do synagogy. Když ho poslouchali – skvěle.

Důvod byl, že tito lidé studovali a znali Písma.

Někteří však poselství nepřijali a Pavel řekl: „Činíte se sami nehodnými Božího Slova a tak se obracíme k pohanům.“

Sk 18,6: „A když oni odporovali a rouhali se, vyraziv prach z roucha, řekl jim: Krev vaše na hlavu vaši. Já čist jsa, hned půjdu ku pohanům.“

Šel do společenství z úcty k Židům a začal u nich, protože oni byli těmi, kdo měli základy. Až potom šel mluvit k pohanům.

Stejným způsobem, jako Pavel kázal pohanům a Židům, tak to dělal i Petr.

Avšak Petr měl zvláštní službu a poslání pro Židy v Malé Asii.

Přečtěme si dále z listu Galatským.

Ga 2,11: „A když byl přišel Petr (ČSP – „Kéfas“) do Antiochie, zjevně jsem jemu odepřel; hoden zajisté byl trestání. 12 Nebo prvé než přišli někteří od Jakuba, jídal s pohany,“ – S kým jídal? S pohany. – „prvé než přišli někteří od Jakuba,“ – To byli Židé z Jeruzaléma. Jakub byl Ježíšův bratr a byl předsedou Rady v Jeruzalémě. – „jídal s pohany, a když přišli, ucházel a odděloval se, boje se těch, kteříž byli z Židovstva.“

Vzpomínáte si, když Petr přišel ke Kornéliovi a řekl: „Víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany, ale Pán Bůh mi řekl, abych o žádného člověka neoznačoval za nečistého.

Sk 10,28: „Vy víte, že neslušné jest muži Židu připojiti se aneb přistoupiti k cizozemci,“ – pohanovi – „ale mně ukázal Bůh, abych žádného člověka nepravil obecným neb nečistým býti.“

Petr měl vidění, jak se k němu snášela nádoba plná nečistých zvířat. A toto vidění vysvětlil tak, že mu Bůh řekl, aby nenazýval žádného člověka „nečistý“.

Věděl však, že někteří Židé s tím mají ještě problém. Když tedy přišla delegace z Jeruzaléma, tak se držel dál od pohanů a Pavel ho za to obvinil a řekl mu, že je pokrytec. „Chováš se jinak a držíš se stranou, když jsou poblíž Židé a na druhou stranu víš, co řekl Ježíš o pokrytectví.“

Důvod, proč to říkám je, že oba, Petr i Pavel, sloužili Židům i pohanům.

První list Petrův je pravděpodobně napsán především lidem v diaspoře. Židé byli rozptýleni, nejen kvůli babylonskému zajetí, ale i kvůli Římanům a Řekům.

Jakub psal dvanácti kmenům. Kolik kmenů existovalo, když Jakub psal? Co se stalo deseti kmenům dlouho předtím, než se narodil Ježíš? Stalo se to ještě před Ezechiášem.

Babylóňané dobyli Judsko, Benjamina a Leví. Asyřané dobyli Severní království deseti kmenů. To se stalo velmi dávno před Kristem.

Babylonští zajatci se vrátili. Zajatcům v Asýrii nikdo neřekli, že se mohou vrátit. Uzavírali smíšená manželství a v podstatě přišli o svou charakteristickou identitu. Někteří z nich se snažili zůstat v malých skupinkách, ale uzavírali manželství spolu navzájem.

V Ježíšově době neexistovaly jasné hranice, linie, mezi deseti kmeny. Lidé z kmene Zabulon uzavírali manželství s lidmi z kmene Izachar, ti zase s kmeny Manasse a Zabulon

Proč tedy Jakub říká: „Dvanáct kmenů“?

Když se stanete křesťanem, stanete se Židem. To je biblické.

Jestliže patříte Kristu, jste Abrahamovo símě, a dědicové podle zaslíbení. Pavel řekl, že pohané jsou naroubování na kmen Izraele.

Tedy jak Pavel, tak Jakub, a Petr, když začali mluvit a psát listy, vždycky si představovali, že křesťané byli jaksi adoptováni do rodiny. Neberte tedy tyto výrazy příliš striktně. Myslím, že Jakub mluvil v metaforách, když řekl, že píše dvanácti kmenům, těm, kteří jsou rozptýleni. Stejně i ostatní apoštolové.

Co se stalo ve Sk 8, když byl Štěpán ukamenován? Je psáno, že začalo velké pronásledování a věřící byli rozptýleni všude. Dívali se na to, co se dělo při pronásledování Židů v Římě jako na druhé rozptýlení. Byli rozptýleni všude. Židé a křesťané byli rozptýleni všude. Křesťané na to pohlíželi jako na rozptýlení prvních Židů, a někdy se na to odkazovali. Bylo to pro ně jako metafora.

Přečtěme si další verš.

Ježíš řekl: „Kam Já jdu, tam vy přijít nemůžete.“

J 7,35: „I řekli Židé k sobě vespolek: Kam tento půjde, že my ho nenalezneme? Zdali v rozptýlení pohanů půjde, a bude učiti pohany?“

Když to říkali, nevěděli, že tam chce jít skrze Své apoštoly a učit pohany. A to se skutečně stalo.

Přečtěme si ještě jeden verš Sk 2,5 o tom, co se stalo o Letnicích, abych uzavřel téma, komu Petr píše.

Sk 2,5: „Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem jest.“ – Byl vylit Duch svatý, apoštolové mluvili v jazycích a lidé se ptali: - „8 A kterak my slyšíme jeden každý jazyk náš, v kterémž jsme se zrodili? 9 Partští, a Médští, a Elamitští, a kteříž přebýváme v Mezopotamii, v Židovstvu a v Kappadocii, v Pontu a v Azii, 10 V Frygii a v Pamfylii, v Egyptě a v krajinách Libye, kteráž jest vedlé Cyrénu, a příchozí Římané, Židé, i v nově na víru obrácení, 11 Kretští i Arabští, slyšíme je, ani mluví jazyky našimi veliké věci Boží.“

Je zmíněno 16 různých jazyků, a stejně to ještě nebyly všechny – ve v. 5 totiž čteme: „Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem jest.“

Židé byli skutečně rozptýleni až do Španělska.

Vzpomínáte si, kam utekl Jonáš? Tarsus bylo nejvzdálenější místo ve Fénicii, na pobřeží Španělska, odkud lidé vyplouvali na Atlantik. Tarsus byl nejvzdálenější místo a stal se metaforou pro konec světa.

Židovské osady byly všude – v Egyptě, v Alexandrii, v Indii, dokonce až v Tarsu. Avšak Židé přišli odtud do Jeruzaléma klanět se Hospodinu.

Jací Židé přišli? Zbožní Židé, kteří přišli na svátky podle přikázání, které jim dal Bůh. Říkám to proto, že toto byli lidé, které Bůh naplnil Duchem svatým o Letnicích. Vrátili se zpátky a kázali o Ježíši. Toto byli ti samí lidé, ke kterým teď Petr a Pavel měli jít – zbožní Židé, kteří přijali Ježíše. Jim byly napsány listy.

Jsem si ale jist, že mezi nimi byli i pohané.

**Pondělí – Vyvolení (1Pt 1,1.2)**

1.Pt 1,2: „Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď.“

Kolik z vás si v tomto verši povšimlo něčeho zajímavého?

Jsou v tomto verši zmíněny tři osoby Božství? Bůh Otec, Duch, Ježíš Kristus.

Podívejme se na tento verš ještě jednou.

1.Pt 1,2: „Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď.“

Jsou tam všichni tři.

Když Petr řekl: „Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce“, znamená to, že Bůh už předem rozhodl, kdo bude spasen a kdo bude zatracen? Anebo tím prostě říká, že On ví. Mají však všichni lidé ještě šanci?

Podívejme se do 2.Pt 3,9:

2.Pt 3,9: „Nemeškáť Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává), ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale všickni“ – Kolik lidí Pán Bůh chce, aby přišlo k pokání? VŠICHNI. Kolik chce, aby zahynulo? NIKDO. Zahynou však někteří?

Toto je velká debata v křesťanském světě, a na obou stranách této debaty jsou dobří křesťané. Neznamená to však předurčení, tedy: „Jednou spasen, navždy spasen.“

Jsou baptisté, kteří věří: „Když už jsi jednou spasen, nemůžeš být zatracen.“ A pak jsou baptisté svobodné vůle, kteří tomu nevěří, nebo spíše věří více metodistické verzi: „Máme svobodnou vůli a Pán Bůh ví, kdo bude spasen.“ Pán Bůh neříká: „Dovolím některým, aby byli spaseni“ , protože to protiřečí tomuto verši, kde je psáno, že Pán Bůh nechce, aby někdo zahynul.

Jinou věcí, kterou učil Kalvín, bylo, že Ježíšova oběť nebyla pro každého, a že Ježíš trpěl jenom za hříchy těch, kdo budou spaseni.

Bible však velmi jasně říká, že trpěl za všechny a zemřel za všechny.

Dokonce i u Jana 3,16 je psáno: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“

1.Tm 2,3: „Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, 4 Kterýž chce, aby všickni lidé spaseni byli, a k známosti pravdy přišli.“

Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni. Nechce, aby někdo zahynul.

Přečtěme si další verš. Ezechiel má několik velmi jasných výroků o spasení a o Boží vůli.

Ez 33,11: „Rci jim: Živť jsem já, dí Panovník Hospodin, žeť nemám líbosti v smrti bezbožného, ale aby se odvrátil bezbožný od cesty své a živ byl. Odvraťtež se, odvraťte od cest svých zlých. I proč mříti máte, ó dome Izraelský?“

Můžeme si vybrat? Proč by Pán Bůh takto prosil, abychom se rozhodli, kdybychom neměli možnost si vybrat? Zřejmě tuto možnost máme.

Proč by Jozue říkal: „Vyberte si dnes, komu budete sloužit. Ale já a můj dům, my budeme složit Hospodinu.“

Jz 24,15: „vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili, … jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.“

V tom je naznačeno, že si můžeme vybrat, že budeme sloužit Pánu.

Láska neexistuje bez možnosti volby.

Bůh nás nenutí, abychom Ho milovali. Pak už by to nebyla láska. Bůh dává svobodu všem Svým tvorům, včetně andělů. Proto se lucifer a třetina andělů rozhodli, že nebudou milovat Boha a důvěřovat Mu.

Samotná skutečnost, že Bůh dal Svým tvorům možnost vybrat si, že Ho nebudou milovat, je důkazem, že jsme skutečně svobodní.

To je velmi důležité téma.

Uvedu vám další verš na téma přeurčení.

Ř 6,6: „To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.“

Když přijdeme k Bohu, je ochoten ukřižovat starou přirozenost, ale my musíme k Němu přijít a požádat Ho o to.

Když Petr píše, tak píše vyvoleným.

„Mnozí jsou povolání, ale jen nemnozí jsou vyvoleni.“

Někteří říkají: „Ano, někteří jsou vyvoleni, když jsou povoláni.“

Avšak povolán je, kdokoliv chce. Vyvolení jsou ti, kdo odpoví a přijmou toto povolání.

Bůh vás povolává, a když přijmete Jeho povolání, jste vyvolení.

To je důležité pochopit.

Jestliže Bůh už rozhodl, kdo bude spasen a kdo zatracen, proč bychom měli dělat misijní dílo? Proč někam chodit? Když Bůh stejně už rozhodl, že budou spaseni, ať už jdeme nebo ne, tak proč tam chodit?

Je to těžké téma, protože musíte připustit, že Pán Bůh může spasit lidi bez toho, aby byli osloveni misionářem, tak jako např. Pavla. Někdy jde přímo za nimi. Dělá to někdy skrze anděly? Dokonce, i když je tam misionář?

To je však velmi vzácná výjimka. Většinou to Pán Bůh dělá tak, jako to udělal s Filipem, když mu řekl: „Filipe, je tu někdo, komu chci, abys šel kázat. Potřebuji tebe, abys šel a mluvil s ním. Mohl bych to říct sám, nebo poslat anděla. Ale má vybraná metoda zachraňování ztracených je, abys ty představil evangelium, abys se Mnou spolupracoval. Máš výsadu vidět někoho, kdo bude spasený.“

A mnozí budou ztraceni, protože nikdo jim nic neřekne.

Ano, to je pravda. Záleží na tom, jestli půjdeme nebo ne. Bůh je chce spasit, ale chceme my?

Bůh řekl Izajášovi: „Koho pošleme, kdo nám půjde?“

Izajáš řekl: „Tady jsem, pošli mě.“

Bůh od nás očekává, abychom pracovali dobrovolně.

Být vyvolený znamená, že jsme odpověděli na Jeho volání.

**Úterý – Základní témata (1Pt 1,3–12)**

Podívejme se na některá klíčová témata.

1.Pt 1,3-8: „Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podlé mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,“ – Viděl Ho Petr vzkříšeného? Ano, zjevil se mu ten samý den, a mluvil s ním. – „4 K dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému,“ – Jaké dědictví má pro nás Pán Bůh? Všimněte si, jaké výrazy používá: neporušitelné, neposkvrněné, neuvadlé. – „ kteréž se chová v nebesích, vám,“ – Ďábel vám ho nemůže vzít.

1.Pt 1,5: „Kteříž mocí Boží ostříháni býváte“ – Zaslibuje nám Bůh, že nás zachová? – „skrze víru“ – Jsme zachováni skrze víru ke spasení. – „k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním.“ – Proč Petr říká „v času posledním“?

Kdybyste žili tehdy, když Petr psal tento list, tak teď žijeme v budoucnosti. Rok 2017 pro ně neexistoval.

Věděli, že uplynulo už 4000 let biblické historie, a považovali svou dobu za poslední dny.

Viděli, že všechna proroctví o přicházejícím Mesiáši poukazovala na jejich dobu. A jelikož byli v budoucnosti, mysleli si, že žijí v posledních dnech.

Dnes si myslíme my, že žijeme v posledních dnech. Ale co kdyby svět trval dalších 2000 let? Žili bychom v posledních dnech?

Já si však myslím, že teď skutečně žijeme v posledních dnech.

Rozumíte tedy, o čem zde Petr mluví: „Jsme v této přítomné době, což nám bylo zjeveno.“

1.Pt 1,6: „V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest), zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,“ – Když Petr napsal, že věřící budou pronásledováni, jak ze strany Židů, kteří nepřijali Ježíše, tak dokonce i římská vláda se k nim přidala v některých případech.

„7 Aby zkušení víry vaší, mnohem dražší nežli zlato, kteréž hyne, a však se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista.“

Všimněte si, co řekl Petr: „Vaše víra je zkoušena ohněm.“

Jak se očistí zlato? Ohněm. Petr řekl: „Nejmilejší, nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo.“ (1.Pt 4,12)

Vzpomínáte si na někoho, kdo si prošel ohnivou zkouškou? Job.

A dále Sidrach, Mizach, Abdenágo. Byla to v jejich případě jen metafora, anebo si prošli skutečným ohněm? Obrátil to však Pán Bůh v požehnání?

Před lety jsem četl jednu skvělou knížku, která se nazývá „Witnessing in Trials“ (Svědectví v utrpení). Autor shromáždil příběhy lidí z historie, kteří si prošli velkými zkouškami a soužením. A Pán Bůh nám obyčejně umožní, abychom byli nejlepšími svědky ne proto, že nás zachrání od těžkostí, ale když si je prožíváme.

Vezměme si např. děti Izraele.

Mohl Mojžíš jít k faraonovi a říct mu, aby je nechal odejít, a farao by je pustil?

Měli bychom pak velký příběh Exodu, kdyby farao řekl: „Jistě. Nashledanou.“?

Ale farao to neudělal. Jelikož tam byla velká zkouška, Boží moc se projevila. Izraelci si prošli těžkou dobou, ale vyústilo to ve velkou záchranu.

Obzvláště významný je Josefův příběh, protože si prošel zkouškou.

Job si také prošel velkým utrpením.

Můžete si projít všemi těmito velkými příběhy Bible, a uvidíte, že všude byla zkouška a soužení. Avšak Boží lid je pročištěn ne proto, že Pán nás ochrání před zkouškou, ale ve zkoušce.

V Bibli je psáno, že Pán Bůh si přijde pro nevěstu bez poskvrny, nebo vrásky.

Proto přicházejí ohnivé zkoušky.

J 20,29: „Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.“

Přečetli jsme si tento verš, protože v 1.Pt 1,8 je psáno:

„8 Kteréhož neviděvše, milujete; kteréhož nyní nevidouce, a však v něho věříce, veselíte se radostí nevymluvnou a oslavenou,“

Je možné následovat někoho, koho jste neviděli? Ano, protože Ježíše známe, mluvíme s Ním každý den na modlitbě. A on mluví k nám ve Svém Slovu. Existuje tedy vztah lásky, o kterém se zde mluví.

2.Kor 4,18: „Když nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné.“

Bůh je Duch a my Ho nemůžeme spatřit.

Ježíš řekl: „Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.“ (J 20,29)

A dále v 2.Kor 5,7 je psáno: „(Nebo skrze víru chodíme, ne skrze vidění),“

Boží lid žije životem víry. Nepotřebujeme vidět, ale žijeme vírou a ne tím co vidíme.

A pak Petr říká ve verši 9:

1.Pt 1,9: „Docházejíce konce víry své, spasení duší.“

Jaký je celý smysl křesťanské víry? Proč věříme tomu, čemu věříme? Smyslem je záchrana našich duší. Abychom byli spaseni a žili.

V listě Římanům čteme:

Ř 6,22: „Nyní pak vysvobozeni jsouce od hříchu, a podmaněni v službu Bohu, máte užitek svůj ku posvěcení, cíl pak život věčný.“

A ve verši 1.Pt 1,10 je zase psáno:

1.Pt 1,10: „O kterémž spasení bedlivě přemyšlovali, a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, kteráž se vám státi měla, prorokovali,“

Vidíte Ježíše ve Starém Zákoně?

Jeden z mých oblíbených druhů studia je o předobrazech Krista v příbězích Starého Zákon.

Když Petr psal, Nový Zákon ještě nebyl napsán. Možná už bylo napsáno Markovo evangelium, nebo i nějaké další spisy, ale nebylo to všechno jako kniha.

Když Petr kázal ve sborech v Malé Asii, otevíral Starý Zákon a kázal lidem o Ježíši.

V podstatě Petr říká: „Všechno, o čem psali a co hledali, je v této knize, v Bibli.“

1.Pt 1,10: „O kterémž spasení bedlivě přemyšlovali, a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, kteráž se vám státi měla, prorokovali,“

Vy jste ti, kdo prožívají všechno, o čem prorokovali.

V listě Židům Pavel psal o všech věrných:

Žd 11,13: „Podlé víry zemřeli ti všickni, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je viděvše,“ – Viděli je ve vzdálené budoucnosti. – „jim i věřili, i je vítali, a vyznávali, že jsou hosté a příchozí na zemi.“

Byli lidé ve Starém Zákoně spaseni skrze skutky? A jsou lidé v Novém Zákoně spaseni vírou?

Nikdo v nebi neřekne: „Jsem tady kvůli svým dobrým skutkům.“

Lidé ve Starém Zákoně žili pod Starou Smlouvu a my říkáme, že to je Zákon napsaný na kameni.

Ale, kde se poprvé setkáváme s Novou Smlouvou? U Jeremiáše 33.

Stará Smlouva byla poprvé dána Mojžíšovi.

Abraham žil ještě před Mojžíšem. Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost.

Když je někdo spasen, je to skrze skutky, nebo vírou? Byli lidé ve Starém Zákoně spaseni skrze skutky, nebo vírou?

Byli spaseni vírou v Mesiáše, který měl přijít. Tehdy ještě nepřišel.

Když obětovali beránky, věřili, že je beránek zachrání z hříchu?

Pán Bůh řekl, že netouží po tisících obětí. Oběti beránků poukazovaly na Ježíše.

Znali Ho lidé už tehdy?

To říkal Petr:

1.Pt 1,10: „O kterémž spasení bedlivě přemyšlovali, a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, kteráž se vám státi měla, prorokovali,“

A v listě Židům je psáno:

Žd 11,13: „Podlé víry zemřeli ti všickni, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je viděvše,“ – Jaké zaslíbení? Zaslíbené símě. Vzpomínáte si na zaslíbení, které Bůh dal Adamovi a Evě v zahradě Edenu, že semeno ženy rozdrtí hlavu hada.

Vyhlíželi Mesiáše, který přijde – semeno ženy. A všichni Ho viděli zdaleka.

Všichni ve Starém Zákoně byli spaseni vírou, když vyhlíželi dopředu ke kříži. My jsme nyní spaseni vírou, když se díváme zpátky na kříž. Ale každý je spasen vírou.

Petr říká: „To, co všichni vyhlíželi, na to se vy můžeme nyní ohlédnout zpět. Oni byli spaseni vírou v to, co očekávali. A my nyní vidíme, jak se zaslíbení uskutečnilo.“

Ježíš řekl Židům:

J 8,56: „Abraham, otec váš, veselil se, aby viděl den můj, i viděl, a radoval se.“ – Ježíš řekl: „Abraham viděl Můj den.“ Kdy viděl Abraham Kristův den? Kdy viděl Abraham nejjasněji obraz oběti Božího Syna? Když vyšel na horu, aby obětoval svého syna. A Bůh mu řekl: „Abrahame, protože jsi mi neodmítl svého syna….“ Myslím, že Bůh dal Abrahamovi ten den epifanii: „Ty jsi prožil to, co Já udělám. Dám Svého Syna.“

Když Abraham řekl Izákovi: „Bůh sám opatří oběť“, viděl ten den, o kterém mluvil Ježíš.

1.Pt 1,11.12: „Vystihajíce to, na který aneb jaký čas mínil by ten, kterýž v nich byl, Duch Kristův, předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké za tím slávě. 12 Kterýmžto zjeveno jest, že ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréž věci žádostivi jsou andělé patřiti.“

Petr řekl: „v Duchu svatém seslaném s nebe“ lidem, kteří kázali evangelium.

Proč Bůh dává Ducha? Ježíš řekl: „Čekejte v Jeruzalémě a dám vám Svého Ducha, abyste mohli být mými svědky.“

Proč Pán Bůh seslal Ducha svatého? „Aby mohli kázat tyto věci.“

Pokud chcete být svědky, pokud chcete sdílet Krista, On vám dá obzvláště svého Ducha, abyste to mohli dělat.

Dokonce i teď když tady stojím a učím vás, prosím a modlím se, aby mi Duch svatý připomínal různé věci. Protože to není o mě, ale o Pánu Bohu. A chci, aby mi Duch svatý zjevoval tyto věci.

Ef 3,10: „Aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozličná moudrost Boží,“

ČSP – „Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost“

Kdy Pavel mluví o vládách a mocnostech později v listu Efezským? „Nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti mocnostem.“

O čem mluvil? O ďáblovi v Ef 6. V Ef 3,10 mluví o dobrých andělech.

Všimli jste si, co řekl Petr?

1.Pt 1,12: „evangelium, v Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréž věci žádostivi jsou andělé patřiti.“

Zajímají se andělé o evangelium? Přišli andělé dolů, aby oznámili Kristovo narození? Přišli andělé dolů a oznámili Kristovo vzkříšení? Přišli andělé a mluvili s učedníky při nanebevstoupeni Krista?

Zajímají se andělé o to, co se děje tady dole?

Petr řekl: „Bůh vám dal Ducha a vy hlásáte tajemství spasení, které i andělé touží vidět.“

Vlády a mocnosti – nebe se zajímá o to, co se zde děje.

Velká část vyšetřujícího soudu, který probíhá v posledních dnech, není kvůli Pánu Bohu. Bůh ví všechno a říká andělům: „Vidíte všechny tyto bláznivé lidi tam dole? Některé z nich spasím a nechám je vrátit se zpátky do nebe.“

A andělé říkají: „Pane, vzpomeň si, co udělal lucifer. Myslíš, že to je dobrý nápad?“

A Pán Bůh odpovídá: „Ukážu vám, že se skutečně změnili.“

Bůh ví všechno, nic Ho nemůže překvapit.

Andělé se zajímají o to, co se děje tady dole. Víte proč? Protože budeme jejich sousedé. A oni chtějí vědět: „Zvítězili? Budou se tady nahoře chovat dobře? Nezačnou řádit jako lucifer, že ne.“

Kdybyste byli andělé, nezajímalo by vás, co se děje ve vašem sousedství? „Nezačnou tito lidé další vzpouru?“

Andělé chtějí vidět, že krev Kristova je umyla z jejich hříchů.

V dalším verši se hovoří o soudu:

Da 8,13: „Tedy slyšel jsem jednoho svatého mluvícího, a řekl ten svatý tomu, kterýž tajné věci v počtu maje, mluví: Dokudž toto vidění o oběti ustavičné,“ – Tato vidění se vyskytují napříč všemi proroctvími. Andělé mluví stále o tom, co se děje tady na zemi.

**Středa – Spasení (1Pt 1,13–21)**

1.Pt 13-16: „Protož přepášíce bedra mysli své, a střízlivi jsouce,“ – Co to znamená: „přepášíce bedra mysli své“? Víte, co je to bederní rouška? To bylo biblické spodní prádlo. Měli ve zvyku se jím přepásat. V biblických dobách lidé mívali pás kolem beder. Obyčejně měli roucho, a když chodili, a pracovali, tak si ho připevnili opaskem, aby o něj nezakopli. Opásejte se, aby vaše šaty nevisely volně a nezakopávali jste o ně.

Petr jim tedy říkal: „Nenechávejte žádné pochybnosti viset tak, abyste o ně pořád zakopávali. Opásejte se. Tak budete moci jít a nezakopávat stále o pochybnosti.

To je mentální obraz – bedra své mysli.

1.Pt 13-16: „Protož přepášíce bedra mysli své, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte“ – Dejte si pozor, abyste nepochybovali. – „v té milosti,“ – Procházeli si zkouškami a ptali se: „Jak to, že Ježíš ještě nepřišel? – „dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista, 14 Jakožto synové poslušní,“ – Neztrácejte tempo právě na hranici, stejně, jako kdysi Izrael.

„14 Jakožto synové poslušní, nepřirovnávající se prvním neznámosti své žádostem. 15 Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte; 16 Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem.“

Vymyslel si to Petr, anebo cituje Bibli?

Lv 11,44.45: „Nebo já jsem Hospodin Bůh váš; protož posvěťtež se, a svatí buďte, nebo já svatý jsem, a nepošvrňujte duší svých žádným zeměplazem, kterýž se plazí po zemi. 45 Nebo já jsem Hospodin, kterýž jsem vás vyvedl z země Egyptské, abych vám byl za Boha; protož svatí buďte, nebo já jsem svatý.“

Řekl to tady dvakrát: „Buďte svatí, nebo Já jsem svatý.“

Jak chce, abychom byli svatí?

Jak ale můžeme vědět, jak svatý je Bůh?

Pán Bůh nám ukázal příklad. Jeho jméno je Ježíš. Říká nám: „Přijdu k vám dolů a ukáži vám, co to znamená být, jako Bůh.“

Když Bible říká: „Buďte zbožní.“ Co to znamená? „Buďte jako Ježíš.“ To je křesťanské.

Povolává nás ke svatosti.

Lk 1,74.75: „Abychom bez strachu, z ruky nepřátel svých jsouce vysvobozeni, sloužili jemu, 75 V svatosti a v spravedlnosti před oblíčejem jeho, po všecky dny života svého.“

Jak Mu můžeme sloužit ve svatosti a spravedlnosti? Protože jsme vysvobozeni z ruky našeho nepřítele.

Může nás Pán Bůh zachránit z vězení ďáblova? Ano.

Mimochodem to je modlitba Zachariášova, když se otevřela jeho ústa poté, co se narodil Jan Křtitel. Je to však i prorocký výrok, že jsme byli vysvobozeni.

Proč Pán Bůh vysvobodil děti Izraele z rukou faraona? Aby mohli být svatým národem, aby Mu mohli sloužit ve svatosti.

Proč nás Bůh zachraňuje před ďáblem? Abychom mohli být Jeho svatými představiteli.

Petr říká: „Nevracejte se zpátky ke svým starým způsobům.“

**Čtvrtek – Spasení (1Pt 1,13–21)**

1.Pt 1,22: „Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé milujte snažně,“

Tady se Petr vyjadřuje jako Jan.

Jan je apoštol lásky a říká: „Láska je z Boha.“

„Jak můžete říkat, že milujete Boha a přitom nemilujete sebe navzájem?“

1.J 4,20: „Řekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha, kteréhož neviděl, kterak může milovati?“

Petr říká: „z čistého srdce jedni druhé milujte snažně“ – Mějte srdečnou lásku.

Ježíš se zeptal po vzkříšení Petra třikrát: „Petře, miluješ Mě?“

A Petr třikrát odpověděl: „Pane, Ty víš, že Tě miluji.“ A Ježíš mu řekl: „Buď pastýřem Mých ovcí.“

Jak tedy projevíme lásku? Tím, že milujeme jeden druhého.

A jedním z nejkrásnějších skutků lásky, které můžeme udělat je, sdílet s někým Pravdu.

J 13,34: „Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.“

Takto máme milovat jeden druhého. To je docela těžké. Máme se milovat navzájem tak, jako Ježíš miluje nás.

Ježíš řekl: „Otče, prosím, aby jako Ty miluješ Mě a já miluji Tebe, se milovali i oni navzájem.“ ( J 17)

Jak můžeme milovat lidi tak, jako je miluje Ježíš? To nedokážeme bez Ducha, ale povšimněte si tohoto: „Nemůžete nemilovat lidi, jestliže máte Božího Ducha.“

Jestliže máte Božího Ducha, budete milovat tak, jako miluje Bůh.

Jaká je tedy naše největší potřeba? Duch svatý.

Jak víte, že jste se obrátili?

1.J 3,14: „My víme, že jsme přeneseni z smrti do života, nebo milujeme bratří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť v smrti.“

To je velmi vážná diagnóza, pokud v srdci někoho nenávidíte.

Vím, nejjednodušší je říct: „Miluji lidi“ a přitom neuvést žádné konkrétní jméno.

Obecně lidi miluji, ale je mnoho jedinců, které nemusím.

Mluví o tom, že když Duch svatý vám připomene někoho, ke komu přechováváte v srdci nenávist, pak jste neprošli zkouškou. Protože Bůh je láska. A On chce, abychom milovali své nepřátele.

To se týká všech lidí.

Je psáno:

1.J 3,14: „Kdož nemiluje bratra, zůstáváť v smrti.“

Mít takovou lásku je nadpřirozené, ale Pán Bůh nás povolává, abychom to dělali.

Přečtěme si poslední verše:

1.Pt 1,23-25: „Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží“ – Dostanete tuto sílu skrze Jeho slovo. – „a zůstávající na věky.“ A teď cituje Izajáše: -„24 Nebo všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva člověka jako květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl. 25 Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.“ – To znamená zvěstovat Slovo o Kristu, živé Slovo.