**L 13 – Hlavní témata v Petrových listech**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Dostali jsme se k poslední lekci v našem studiu 1. a 2. listu apoštola Petra.

Dnešní studium bude spíše shrnutím toho, co jsme probírali v uplynulých 13ti týdnech. Tato lekce hovoří o hlavních tématech 1.a 2. listu.

**Základní verš:**

**1.Pt 2,24: „**Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo, abychom hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí uzdraveni jste.“

Toto je, jak jistě víte, citát z Izajáše 53,5: „zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.“

Na začátek si řekneme, o jaká hlavní témata v Petrových listech se jedná:

„Ježíšovo utrpení a spasení“ je jedno z témat, kterými se Petr zabývá.

„Jak máme žít?“ – zbožný život a posvěcení – to je velká část, které se budeme věnovat podrobněji.

„Naděje na druhý příchod“ a přicházející soud je další téma, o kterém Petr mluví.

Pak následuje „Pořádek ve společnosti i církvi“.

A poslední téma je „Nadřazenost Písma“.

**Neděle – Utrpení, Ježíš a spasení**

Začneme tím, že se podíváme do 1. listu Petrova.

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.“

Mnoho lidí, kterým Petr psal, byli Židé, kteří uvěřili v Ježíše. A tak používá výraz skropení, který dobře znali, protože o Velikonocích kropili krví beránka. Petr chce, aby bylo jasné, že všichni starozákonní beránci poukazovali na Ježíše, o kterém Jan Křtitel řekl, že je „Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“

Židovský systém byl založen na přinášení obětí. A to všechno poukazovalo na pokropení Ježíšovou krví, tedy krví Beránka Božího, který snímá hříchy světa.

Mluví se hodně o Kristu. Petr používá starozákonní obětní systém jako symbol, aby znázornil, že skrze Ježíšovu krev jsme očištěni od hříchů.

A pak pokračuje a říká:

„v posvěcení Ducha, ku poslušenství“ – To je další důležité téma, se kterým se setkáme.

Celý záměr plánu spasení byl, že skrze víru v Kristovu krev můžeme být posvěceni.

Co znamená „posvětit“? Znamená to „učinit svatým“. Posvěcení je proces, který z nás dělá svaté. To se děje skrze Kristovu krev. A dále čteme:

„a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď“.

To je výrok úvodního požehnání v Petrových listech. Mluví v něm o účelu svých listů.

Ve verších 8 a 9 je psáno:

1.Pt 1,8.9: „Kteréhož neviděvše, milujete;“ – Promluvme si o důležitosti milovat, aniž bychom viděli. Zde se mluví o lásce, aniž by člověk viděl. Co řekl Ježíš Tomášovi v J 20? V J 20,25 čteme, co řekl Tomáš:

J 20,25: „Leč uzřím v rukou jeho bodení hřebů, a vpustím prst svůj v místo hřebů, a ruku svou vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím.“ Asi za týden se Kristus zjevil Tomášovi. A co se stalo?

J 20,26-29: „A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dvéře byly zavříny, i stál u prostřed a řekl: Pokoj vám. 27 Potom řekl Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věrný. 28 **I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj!** 29 Dí jemu Ježíš: **Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi**. **Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili**.“

O kom Pán mluvil?

Kdybychom měli všechno vidět, abychom věřili Jeho zaslíbením, tak máme problém. Proto říká: „Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.“

A to říká i Petr:

1.Pt 1,8.9: „Kteréhož neviděvše, milujete; kteréhož nyní nevidouce, a však v něho věříce, veselíte se radostí nevymluvnou a oslavenou,“ – Kolik z vás by se chtělo radovat tak, že to ani nebude možné vyjádřit slovy? – „veselíte se radostí nevymluvnou a oslavenou, 9 Docházejíce konce víry své,“ – Jaký je nejvyšší cíl naší víry? – „spasení duší.“ – Vírou v Kristovu oběť se radujeme tak, že se to slovy nedá vystihnout. A uvědomujeme si cíl naší víry, což je spasení.

Existuje však vznešenější cíl, než naše spasení. Vyskytuje se jen vzácně. Budete spaseni vírou, to ano. Je však víra, která je ještě bohatší. Mít víru, že jiní budou spaseni, nezávisle na tom, jestli budete spaseni vy. Myslím, že nejvyšší duchovní růst, kterého můžete dosáhnout jako křesťané, je když se dostanete do bodu, kdy máte nejen dostatek víry, že Ježíš vás může spasit. Ale když je vaše víra tak silná, že si neděláte starosti s tím, jestli budete spaseni, a chcete, aby byli spaseni druzí, a aby byl Bůh oslaven.

Boží sláva a spasení druhých je pro vás důležitější, než vaše vlastní spasení.

Jaká jsou velká přikázání? Miluj Hospodina svého Boha a miluj bližního. Jaké je pořadí? 1. Pán Bůh, 2. bližní, a na posledním místě 3. já.

Svět má pořadí úplně obrácené. „Já“ je na prvním místě, pak je můj bližní a nakonec Pán Bůh.

Mojžíš však došel až do bodu, kdy dosáhl zenitu víry. Miloval velice Pána Boha a miloval Boží lid tolik, že řekl: „Vymaž mé jméno ze Své knihy …“

Ex 32,32: „Nyní pak neb odpusť hřích jejich, a pakli nic, vymaž mne, prosím, z knihy své, kteroužs psal.“

Také Pavel se modlil za Izrael:

Ř 10,1: „Bratří, příchylnost zajisté s zvláštní líbostí srdce mého jestiť k Izraelovi, i modlitba za něj k Bohu, aby spasen byl.“

Nejdůležitější bylo spasení druhých.

Pavel dosáhl zenitu víry, kdy řekl: „Spasení mé duše není důležité, kdybych věděl, že ostatní budou spaseni.“

A to se naučili samozřejmě u Ježíše.

Když byl Ježíš na kříži, nemohl vidět za brány hrobu. Hřích je tak špatný. Když nesl tíhu hříchů světa, byl ochotný zakusit věčné oddělení od Otce, abychom my mohli být spaseni. To je vrchol lásky. To je druh lásky, kdy jsme ochotni vzdát se všeho, jen aby mohli být spaseni druzí.

Doufejme však alespoň, že naše víra nám přinese spásu našich duší.

Přečtu vám z 1.Pt 1,18.19, kde se mluví o Ježíši a spasení:

V 1.Pt 1,18.19: „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“.

„Nebyli jste vykoupeni ze svého marného způsobu života pomíjitelnými věcmi, jako je stříbro a zlato.“ Je v Bibli psáno, že stříbro a zlato mohou zkazit člověka?

V 1.Tm je psáno:

1.Tm 6,10: „Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchž někteří žádostivi byvše, pobloudili od víry, a sami se naplnili bolestmi mnohými.“

Lidé mohou být zkaženi stříbrem a zlatem, ale dokonce se může zkazit i stříbro a zlato.

U Jakuba čteme:

Jk 5,3: „Zlato vaše a stříbro zerzavělo, a rez jejich bude na svědectví proti vám, a zžířeť těla vaše jako oheň. Shromáždili jste poklad ku posledním dnům.“

Zlato však netrouchniví, nezkazí se. Avšak v Den Páně bude všechno zničeno, kromě lidí, kteří budou spaseni.

Ježíš řekl:

Mt 6,19.20: „Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdež mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou. 20 Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani rez nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou.“

Prodávalo se v Ježíšově době spasení? Ano. Peníze korumpovaly lidi. Ježíš mluvil o zákonících a farizejích, kteří vyjídali domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb.

Vytvořili zákon, kdy lidé mohli přinést dar chrámu tím, že vyhlásili „korbán“ nad svým majetkem, a už se nemuseli starat o svou matku a otce, když zestárli.

Láska k penězům působila problémy v církvi i v Kristově době.

Jak to bylo v době reformace? Proti čemu protestoval Martin Luther? Proti odpustkům, kdy si lidé mohli koupit odpuštění minulých hříchů a dokonce i hříchů, kterých se teprve dopustí. Pokud tomu nevěříte, tak mám jednu starou knihu, kde vám mohu ukázat, že existoval i ceník, s cenami podle spáchaného hříchu. Vím, je těžké tomu uvěřit.

Petra velmi rozhněvalo, když si lidé mysleli, že si mohou koupit spasení. Petr viděl, jak Ježíše bili. Pamatoval si, jak sám zapřel Ježíše, když byl v soudní síni a bili ho. Viděl Ježíše na kříži. A pomyšlení, že někdo za to bude platit, bylo pro něj strašné.

Kolik z vás si pamatuje ve Skutcích 8,18, jak Šimon kouzelník viděl učedníky vzkládat ruce na lidi v Samaří a ti byli naplněni Duchem svatým? Řekl: „Zaplatím vám, pokud mi dáte tento dar, abych mohl vzkládat ruce na druhé a tuto moc dále prodávat.“

I dnes existují církve, které jednají tak, jakoby spasení bylo za peníze. Jenže spasení je zadarmo.

Petr řekl Šimonovi:

Sk 8,20: „I řekl jemu Petr: Peníze tvé buďtež s tebou na zatracení, proto že jsi se domníval, že by dar Boží mohl býti zjednán za peníze.“

Když Petr a Jan přišli ke Krásné bráně a viděli, jak tam leží ochrnutý žebrák, řekli mu: „Stříbro a zlato nemáme, ale dáme ti něco lepšího.“

Sk 3,6: „Tedy řekl Petr: Stříbra a zlata nemám, ale což mám, to tobě dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď.“

A právě o tom je spasení. Bůh nám dává schopnost chodit.

Opět je to o tom, že spasení je dar.

1.Pt 3,18: „Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen Duchem.“

Petr zdůrazňoval, že Ježíš trpěl za hříchy jednou.

V listě Židům 6,6 se mluví o lidech, kteří znovu křižují Syna Božího. To neznamená, že Ježíš je doslova znovu ukřižován, ale že naše hříchy Mu působí bolest a je nám připomenuto Jeho utrpení. Avšak jak často měli ve Starém Zákoně a v celém Židovském systému obětovat beránky? Jednou? Ne, každý den. Měli denní oběť, zvláštní týdenní oběť v sobotu, měli roční oběti během svátků. Neustále tekla krev.

Před mnoha lety jsem byl na místě, kde stál Chrám. Vešli jsme dovnitř a uprostřed, kde býval oltář, jsme viděli, že je vykopaný tunel, který končil v Kidronském údolí. To bylo proto, že když obětovali beránky, řeka krve tekla z Chrámu do potoka v Kidronském údolí a odtud byla unášena dál do Mrtvého moře. Obětovalo se neustále.

Petr však říká, že Ježíšova oběť byla natolik mocná, že trpěl za hříchy jen jednou a to stačilo.

1.Pt 2,22-25: „Kterýž hříchu neučinil, aniž jest lest nalezena v ústech jeho.“ – To jsou velice důležitá slova. Byl Ježíš bez hříchu? Na několika místech v Bibli je jasně řečeno, že Ježíš se nedopustil hříchu. A toto je jedno z nich – musíme si to v Bibli zvýraznit. – „23 Kterýžto, když mu zlořečili, nezlořečil zase; trpěv, nehrozil, ale poroučel tomu, kterýž spravedlivě soudí. 24 Kterýžto hříchy naše na svém těle“ – Nezemřel pro své hříchy, protože se nikdy hříchu nedopustil.

„24 Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo,“ – Když Petr říká: „Naše hříchy“, co všechno to zahrnuje? Je dobré vědět, že Ježíš odnesl naše hříchy ve Svém těle na kříž. – „abychom hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí uzdraveni jste. 25 Nebo jste byli jako ovce bloudící,“ – Opět cituje Izajáše 53. – „ale nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší svých.“

To je nádherný text o spasení.

Další část se zabývá otázkou: „Když zemřel za naše hříchy, jak máme žít?“

**Pondělí – Jak máme žít?**

Toto je učení, které je v křesťanství velmi špatně pochopené. Celý koncept svatosti není často vyučován. Procházím si různé náboženské kanály. Zajímá mě, co říkají jiní kazatelé. V rádiu i v televizi poslouchám a dívám se na různá kázání. Jen velice zřídka je slyšet, jak kazatel mluví o svatosti, čistotě, pokání, odvrácení se od hříchu. Avšak když čteme Bibli, je to celá o tom, že máme problém, který se nazývá hřích. Je to všechno kvůli našemu sobectví, bezbožnosti, padlé přirozenosti. Ježíš přišel, aby nás zachránil z našich hříchů. Nejen od špatného záznamu, ale chce nás zachránit od špatného chování.

Z čeho byste byli obviněni, kdybyste jako kazatel kázali o změně chování? Řekli by, že se zaměřujete na skutky, že jste farizeové, zákoníci.

Avšak velká otázka zní: „Je poslušnost biblické učení? Volá nás Pán Bůh v Bibli, abychom se změnili? Činili pokání? Je to jenom o tom přijmout spasení, abychom byli zakryti milostí? Anebo nám Bůh dává milost, což je svatá moc žít jiným životem?“

Záměrem této milosti je, že do nás vkládá moc, abychom zvítězili.

O tom mluví Petr. Milost není jen přikrývka. Milost je dynamická a pomáhá nám žít novým vítězným životem.

1.Pt 1,15-17: „Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí **ve všem** obcování buďte;“ – Někdy kazatelé vynechají jedno slovo a úplně tím změní smysl. Jedno jediné slovo změní všechno.

ČSP – 1.Pt 1,15: „ale podle toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými **v celém** svém způsobu života.“

Co kdybychom řekli: „Buďte svatí ve většině způsobu života“? Jak by to lidé vysvětlovali?

Slovo „většinou“ je neurčité. „Moje většina je jiná než tvoje většina.“ Když ale říká: „Buďte svatými ‚**v celém** svém způsobu života‘“, tak to nelze pochopit špatně – zahrnuje to všechno. Každý právník ví, že je velký rozdíl mezi „Buďte svatí jen v některém aspektu svého chování“ a „Buďte svatí v celém svém chování.“

Co je křesťan? Proč jsou křesťané nazýváni křesťany? Protože následují učení Ježíše. To znamená, že si o Něm nejenom čteme, ale snažíme se žít tak, jako On. Křesťan je následovník Krista.

Bible tedy říká: „Ježíš byl svatý, buďte i vy svatí ve všem svém chování.“

Přečtu vám další verše. Ježíš řekl:

Mt 5,8: „Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.“

Co se tedy musí změnit? Srdce. Jací lidé spatří Boha? Lidé čistého srdce.

1.Pt 1,22: „Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy“ – A opět se to tu opakuje. Naše duše jsou očištěny poslušností pravdy, nejenom čtením o pravdě. – „skrze Ducha,“ – Jak můžeme být poslušní pravdě? Skrze Ducha. – „k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé **milujte snažně**“ – Není pochyb, že Petr mluví o tom, že se máme změnit, a nechat se vést láskou, milovat Boha a jeden druhého.

1.Pt 2,1: „Protož složíce všelikou zlost, a všelikou lest, a pokrytství, a závist, i všecka utrhání,“ – Kdo z vás chce být jako Ježíš? Kdo z vás může o sobě říct, že žije dokonalým svatým životem? Lidé nás pozorují. Poslání každého by mělo být, aby se co nevíce podobal Ježíši, aby Ježíš mohl projevit Svůj charakter v našem životě.

Dále Petr pokračuje a říká:

1.Pt 3,9: „Neodplacujíce zlého za zlé, ani zlořečenství za zlořečenství, ale raději dobrořečíce, vědouce, že jste k tomu povoláni, abyste požehnání dědičně obdrželi.“

Neoplácejte zlým za zlé, ale přemáhejte zlo dobrem. A dále v 1.Pt 4,7-11 čteme:

1.Pt 4,7-11: „Všemuť se pak přibližuje konec.“ – Jestli to bylo pravda v Petrově době, tím spíše to platí pro nás. – „8 A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám.“ – Proč máme byt bedliví? Na co si máme dávat pozor? Na pokušení, protože ďábel obchází kolem jako lev řvoucí. – „buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak **lásku jedni k druhým opravdovou mějte**; nebo láska přikryje množství hříchů.“ – Všimněte si, jak zdůrazňuje vzájemnou lásku. Píše o tom i v 1.Pt 1,22.

V 1.Pt 3,8 říká: „A tak summou, všickni buďte jednomyslní, jedni druhých bíd čitelní, bratrstva milovníci, milosrdní, dobrotiví“.

ČSP – 1. Pt 3,8: „A konečně: buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.“

A v 1.Pt 4,8: „Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.“

Láska pro křesťany přikryje množství hříchů. Kéž bychom opravdově milovali jeden druhého a nechovali v srdci zlobu!

V dalších verších znovu říká, jak máme žít:

1.Pt 4,9: „Buďte vespolek přívětiví k hostem, bez reptání. 10 Jeden každý jakž vzal dar, tak vespolek tím sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné milosti Boží.“ – Pán Bůh je k nám nesmírně milostivý. Projevuje Svou milost mnoha různými způsoby. Stejně tak i my bychom se měli o tuto milost a o tato požehnání sdílet různými způsoby s druhými. – „11 Mluví-li kdo, mluviž jako řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, čiň to jako z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh skrze Jezukrista, kterýž má slávu a císařství na věky věků. Amen.“

A v 2.Pt 3,11 čteme: „Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti,“ – Mluví o druhém příchodu. – „jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech“ – Jelikož všechno na tomto světě shoří, jakými lidmi bychom měli být?

Jestliže opravdu věříme, že zítra všechno skončí, jak bychom měli žít dnes? Bylo by pro vás větší motivací, kdybyste věděli, že vám zbývá už jen jeden týden? Když víme, že nám zbývají ještě měsíce, nebo roky, tak budeme nedbalí. Taková je lidská povaha. Máme tendenci čekat vždycky do poslední minuty.

Když víme, že někdo má přijít a nevíme kdy, buďme připraveni stále.

2.Pt 3,11: „Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech“

1.Pt 1,15.16: „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.“

Svatost znamená oddělení pro nějaký účel.

Tato kniha – Bible – je jiná, než všechny ostatní knihy. Proč? Podívejme se na titul: „Bible svatá“. Slovo „Bible“ (biblios) znamená „knihy“. To není nic divného. Avšak toto je Bible svatá – Je to sbírka svatých knih.

Manželství se nazývá svaté, protože dva lidé se oddělí kvůli jedinečnému vztahu lásky.

Když jsme Bohem povoláni ke svatosti, jsme odděleni v tomto světě, jako jedineční. Patříme Bohu. Máme s Ním svatý vztah. A žijeme tak, že je zjevná naše oddělenost.

Chová se Petr jako zákoník, nebo cituje Mojžíše ve Starém Zákoně?

Lv 11,44: „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.“

Konec konců jsme Boží děti a Bůh říká: „Já jsem svatý a vy jste mé děti. Chci, abyste byli, jako váš Otec. Buďte svatí ve všem vašem chování.“

Pak pokračuje a říká: „Buďte svatí bez poskvrny.“

2.Pt 3,14: „Protož, nejmilejší, takových věcí čekajíce, snažtež se, abyste **bez poškvrny a bez úhony** před ním nalezeni byli v pokoji.

Je tady někdo, kdo by o sobě prohlásil, že je bez poskvrny? Ale co řekl Petr?

**„bez poškvrny a bez úhony“**

Jak se máme snažit, abychom tak byli před Ním nalezeni? Pán Bůh nás povolává k životu ve svatosti.

To neznamená, že nikdy nebudete mít nějakou skvrnu. Ale naším úkolem je odstranit skvrny předtím, než Ježíš přijde.

Pokud si obléknete svatební šaty, a předtím, než odejdete na svatební obřad, zjistíte, že je na šatech malá skvrna, budete chtít tuto skvrnu odstranit, abyste byli bez poskvrny? Jsou to svatební šaty, které znázorňují čistotu.

Očekává se od nás, že budeme v čistých šatech, když se blíží poslední dny?

Ef 5,27: „Aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poškvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, ale aby byla svatá, a bez úhony.“

Z čeho je tvořena církev? Z lidí. My jsme Kristova nevěsta. Říká to tak i Bible? Ef 5,25: „Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev“ Pro jakou nevěstu se chce Kristus vrátit? Pro nevěstu bez poskvrny. To také poukazuje na to, že se ženich chce oženit s pannou. To je biblický princip.

Bůh chce, abychom měli tuto čistotu.

A opět:

1.Tm 6,14: „Abys ostříhal přikázaní tohoto, jsa bez poškvrny a bez úhony, až do zjevení se Pána našeho Ježíše Krista“.

Je psáno, že Ježíš si přijde pro čistou nevěstu bez poskvrny.

Žd 9,14: „Čím více krev Kristova, kterýž skrze Ducha věčného samého sebe obětoval **nepoškvrněného** Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému?“

Není to tedy jenom Petr, ale i Mojžíš, a Pavel v listě Židům. Ti všichni říkají: „Bůh chce odstranit všechny skvrny.“

Bible říká, že Ježíš byl Beránek bez vady.

Slovo „poskvrna“ se zde vyskytuje stále proto, že je řeckým výrazem pro „vada“.

Pán Bůh chce očistit Svůj lid.

V Bibli čteme, že Bůh nás povolává k čistotě. Být jako Ježíš by mělo být každý den naším cílem. A kdo by se mohl dohadovat s křesťanem, který chce být jako Ježíš?

Byl Ježíš bez poskvrny? Ano, byl bez viny a bez poskvrny. Čím více na Něj upíráme své oči, tím více se stáváme jako On, měníme se k Jeho obrazu.

Přečtěme si další verš na toto téma. Jsme spaseni drahou krví Kristovou.

1.Pt 1,19: „Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a nepoškvrněného, Krista,“

Petr se odvolává na Starý Zákon, kdy lidé přinášeli velikonočního beránka.

Ex 12,5: „Beránka bez vady, samce ročního míti budete, kteréhož z ovcí aneb z koz vezmete.“. – Proč musel být beránek bez vady? Protože měl poukazovat na Krista. Měl představovat čistého, bezhříšného Syna Božího.

Jsme povoláni, abychom se znovu narodili a žili novým životem, byli novým stvořením. Amen?

To bylo důležité téma, které je často opomíjeno. Proto jsem tím chtěl strávit více času.

**Úterý – Naděje na druhý příchod**

Petr mluvil také hodně o druhém příchodu a o přicházejícím soudu.

1.Pt 1,4: „K dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému, kteréž se chová v nebesích, vám,“

Petr říká: „Pamatujte, že tento život ještě není ‚to pravé‘.“

Myšlení světa a marketing je vždy o tom, že něco je jen jednou v životě. Že žijeme jen jednou. To však není pravda.

Dokonce i bezbožní budou vzkříšeni. A pak nastane soud.

V jednom mém sboru byla žena, které bylo 105 let, a ještě stále žije. Ale co to je ve srovnání s věčností?

Když člověk zestárne, začne uvažovat o čase. Co budu dělat v důchodu? Lidé si plánují tak, aby si mohli co nejvíce užívat, dokud nepřijde chvíle, kdy už to nebudou moci dělat.

Myslím, že nejlepší způsob, jak plánovat důchod, je plánovat tak, že máte dokonalou sílu a nové tělo, které bude trvat navěky.

Lidé vydávají spoustu času, energie a peněz, aby se měli dobře předtím, než zemřou. A tak to, podle nich, má být. Avšak ve skutečnosti je důchod rozjezdová dráha pro věčnost. Měli bychom opravdu uvažovat o životě, který nekončí. Mnoho křesťanů říká, že věří v nebe, ale žijí tak, jakoby všechno teď už mělo skončit.

Ve verši 1.Pt 1,17 se mluví o Jeho příchodu jako Krále i jako Soudce.

1.Pt 1,17: „A poněvadž Otcem nazýváte toho, kterýž bez přijímání osob soudí vedlé skutků jednoho každého, viztež, abyste v bázni čas svého zde putování konali,“

Očekává se od křesťanů, že budou žít v bázni?

Petr říká: „Měli bychom mít zdravé svědomí, a bát se, abychom nehřešili, protože přijde den soudu, kdy budou souzeny všechny naše skutky.“

Je psáno:

Ř 2,6: „Kterýž odplatí jednomu každému podlé skutků jeho“.

A ve Zjevení 22 čteme:

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

Jsme spaseni vírou. Jsme spaseni na základě toho, co vykonal Ježíš. Avšak když jsme spaseni, naše skutky budou jiné.

Ježíš řekl:

Mt 7,16: „Po ovocích jejich poznáte je.“

Mt 7,20: „A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.“

To, že se člověk změnil, poznáte podle jeho skutků.

1.Pt 4,5.6: „Tiť vydadí počet tomu, kterýž hotov jest souditi živé i mrtvé. 6 Proto jest zajisté i mrtvým kázáno evangelium, aby souzeni byli podlé lidí z strany těla, ale živi byli podlé Boha duchem.“

Petr mluví o lidech, kteří byli mrtví v hříchu. Evangelium jim bylo také kázáno. Říká: „Bude to jako před potopou, kdy kázal Pán Bůh mocí Ducha svatého skrze Noema těm, kteří byli duchovně mrtví, a v zajetí hříchu.“

1.Pt 4,17: „Nebo jest čas, aby se začal soud od domu Božího. A poněvadž nejprv od nás, jakýž bude konec těch, kteříž nejsou povolni evangelium Božímu?“

Můžeme říct: „To je vážné. Boží soud začne od domu Božího.“

O čem zde ale Petr mluví, když říká, že soud začne od domu Božího?

Především to může odkazovat na Ezechiela 9. Ezechiel 9 je o vidění, kdy starší Božího domu se modlí a Pán řekl: „Chci, abys označil ty, kdo naříkají a pláčou pro nepravosti páchané v Izraeli a začni od Mé Svatyně. Znič ty, kdo nemají znamení, nebo pečeť Boží. Každý, kdo nemá správné znamení, bude zničen. Začni od Mé Svatyně.“

U Ezechiele 9 se tedy popisuje soud, který začíná od Božího domu.

Přišlo mi také zajímavé, jak přivedli k Ježíšovi ženu přistiženou při cizoložství. Přivedli ji do Chrámu a říkali, že by měla být odsouzena, a ukamenována, protože byla přistižena při činu jako cizoložnice. Ježíš řekl: „Kdo je bez hříchu, ať hodí první kamenem.“ Kristus se sklonil a začal psát na zem jejich hříchy. A jeden po druhém začali odcházet. To byl soud v Božím domě.

Znamená to také, že proběhne předadventví soud, dříve, než přijde Ježíš.

Jestliže Pán při Svém příchodu odmění všechny podle jejich skutků, bude už vědět, kdo bude spasen. Ti, kdo zemřeli v Kristu, budou vzkříšeni.

Pokud křesťané vstanou nejdříve, kdo bude souzen jako první? Křesťané – soud začne od Božího domu.

Vyšetřování bude kvůli andělům a nepadlým bytostem před příchodem Pána a začne od Božího domu – od těch, kdo nesou Kristovo jméno.

Petr říká: „Jestliže soud začne od nás, jaký bude konec těch, kdo neposlouchají evangelium.“

„Pokud věříte dobré zprávě, jste poslušní tomu, co řekl Kristus.“

O druhém příchodu Petr napsal:

2.Pt 3,10: „Přijdeť pak ten den Páně, jako zloděj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. 11 Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech,“

**Středa – Pořádek ve společnosti i církvi**

1.Pt 2,11: „Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto příchozí“ – Proč je nazývá „příchozí“? Kdo je příchozí? Ten, kdo přebývá dočasně na cizím místě. – „a pohostinní (pocestný, poutník)“ – Kdo je pocestný? To je člověk, který někam jde. Také Abraham byl nazván „cizincem a pocestným“, protože je o něm psáno:

Žd 11,10: „Nebo očekával města základy majícího, jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh.“

ČEP Žd 11,10: „upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh.“

Tento svět není náš domov, jenom jím procházíme. Jsme pocestní a poutníci.

Chceme být tedy svatí ve světě a přinášet svědectví.

2.Pt 2,11:„zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši, 12 Obcování své mezi pohany“ – Pohané byli ti, kdo nebyli Židé. – „majíce dobré, aby místo toho, kdež utrhají vám jako zločincům, dobré skutky vaše spatřujíce, velebili Boha v den navštívení.“

Lidé se mohou věřícím smát a falešně nás obviňovat. Ale později se mohou na nás obrátit a říct: „Pověz nám o tvém Bohu.“

A pak Petr mluví o podřízení vládě:

1.Pt 2,13: „Poddáni tedy buďte všelikému lidskému zřízení pro Pána,“ – Křesťané by se měli podřídit zákonům země. – „buďto králi, jako nejvyššímu, 14 Buďto vládařům, jako od něho poslaným, ku pomstě zle činících, a k chvále dobře činících. 15 Nebo tak jest vůle Boží, abyste dobře činíce, zacpali ústa nemoudrých a neumělých lidí. 16 Buďtež jako svobodní, však ne jako zástěru majíce své zlosti svobodu,“ – Jsme svobodní v Kristu, ale tato svoboda neomlouvá náš hřích. – „ale jakožto služebníci Boží. 17 Všecky ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále v poctivosti mějte.“ – Křesťané by měli být nejlepší občané. Když nejsou nejlepšími občany, tak je to jedině proto, že nějaký zákon vlády nás nutí neposlechnout Boží Zákon.

Ale ve všech ostatních případech by křesťané měli být příkladnými občany. Měli bychom respektovat zákony, měli bychom žít tak, aby nám nemohl nikdo nic vyčítat.

Dále mluví o podřízení se pánům. Mnoho lidí má problém s touto částí, protože v podstatě se v ní hovoří o tom, aby otroci poslouchali otrokáře. Když toto Petr napsal nejméně jeden ze tří lidí v Itálii a jeden z pěti v Římské říši byl otrokem. Mnoho křesťanů bylo otroky a přemýšleli: „Co máme dělat?“

Otroctví bylo špatné, a zlé, ale když už byli otroky, Petr neřekl: „Uteč“, nebo „Povstaň se Spartakem“, ale:

1.Pt 2,18: „Služebníci poddáni buďte ve vší bázni pánům, netoliko dobrým a mírným, ale i zlým.“ – Dnes bychom řekli: „Zaměstnanci, pracujte dobře pro své zaměstnavatele. Pokud je váš šéf, nebo vedoucí, nebo manažer dobrý, tak to je skvělé, ale i kdyby s nimi bylo těžké pořízení, buďte i přesto radostní a poslušní, a vstřícní. A tak to bude pro všechny svědectvím.“

Pracovali jste někdy pro někoho, s kým bylo těžké vycházet? Anebo, jaké to bylo, když jste byli na vojně? To je opravdu těžké, že? A tak se učíte pokoře. Ale jako křesťané se musíme učit, že každý člověk je jiný.

1.Pt 2,19: „Nebo toť jest milé, jestliže kdo pro svědomí Boží snáší zámutky, trpě bez viny. 20 Nebo jaká jest chvála, byste pak i snášeli pohlavkování, hřešíce? Ale jestliže dobře činíce, a bez viny trpíce, snášíte, toť jest milé před Bohem. 21 Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abyste následovali šlepějí jeho.“

**Čtvrtek – Nadřazenost Písma**

1.Pt 1,10-12: „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.“

2.Pt 3,2: „Abyste pamatovali na slova předpověděná od svatých proroků, a na přikázaní vydané od nás apoštolů Pána a spasitele“.

Opět srovnává svaté proroky s apoštoly. Uvědomovali si, že je Pán Bůh inspiroval, aby napsali to, co napsali.

Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit je 2.Pt 3,16, kde Petr říká: „Poslouchejte našeho milovaného bratra Pavla.“

2.Pt 3,16: „Jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění,“ – Pavel byl nejvzdělanější z apoštolů. Píše některé hluboké myšlenky a věci, které bylo těžké pochopit. – „kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných písem, k svému vlastnímu zatracení.“ – Petr nazval Pavlovi spisy „Písmo“.

Petr vlastně řekl něco, za co jsem velice vděčný: Když se někdo pokouší špatně vykládat spasení z milosti, aby to znělo, jakože už nemusí poslouchat a podřizovat se, koho citují? Pavla.

Když někdo káže předurčení: „Jednou spasen, navždy spasen“, koho obyčejně citují? Matouše, Jakuba, Petra, nebo Judu? Nikoliv. Ale citují Pavla.

Pavel říká mnoho krásných, nádherných věcí. Už se moc těším na příští týden a příští čtvrtletí, kdy budeme studovat „Evangelium v Listu Galatským“. Ale právě z listu Galatským lidé berou některé věci, které Pavel řekl a překroutí je. Proto je tak důležité to studovat.

Každopádně Petr končí nadřazeností Písma.

Amen.