**L 5 – Víra ve Starém zákoně**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Dnes jsme se v našem studiu Listu Galatským dostali k lekci 5, která pojednává o víře ve Starém Zákoně.

**Základní verš:**

Galatským 3,13: „Ale vykoupilť nás Kristus z zlořečenství zákona, učiněn byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě)“.

V knize Skutky je dvakrát psáno, že Ježíš byl ukřižován na dřevě (KJB – „na stromě“; Sk 5,30; 10,39), což znamená na kříži. Ve starověku byl jen malý rozdíl mezi křížem a stromem. Strom jen rozřezali na menší části a ani ho moc neopracovali předtím, než na něm ukřižovali člověka.

Další důvod, proč se říká, že byl člověk ukřižován na dřevě (na stromě), je že občas Římané ukřižovali někoho na stromě, aniž by strom předtím porazili.

Ve Starém Zákoně např. čteme, že Izraelci některé krále, proti kterým bojovali, pověsili na strom. Proto to Pavel citoval, když řekl: „Zlořečený každý, kdož visí na dřevě (KJV – na stromě)“ Ga 3,13. Když Ježíš visel místo nás na kříži, vzal na sebe toto prokletí.

A jaký je náš úkol pro dnešek? Měli bychom si přečíst z Listu Galatským z kapitoly 3, verše 1-14. Není toho mnoho. Přečtěme si je tedy hned, abychom to měli v kontextu, a pak si to postupně od začátku probereme.

Ga 3,1-14: „Ó nemoudří Galatští, kdo vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán, a mezi vámi ukřižován? 2 Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li zákona Ducha jste přijali, čili z slyšení víry? 3 Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, nyní tělem konáte? 4 Tak mnoho trpěli jste nadarmo? A ještě nadarmo-li. 5 Ten tedy, kterýž vám dává Ducha, a činí divy mezi vámi, z skutků-li zákona, čili z slyšení víry? 6 Jako Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti. 7 A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi. 8 Předzvěděvši pak písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou požehnáni všickni národové. 9 A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem. 10 Kteříž pak koli z skutků zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo psáno jest: Zlořečený každý, kdož nezůstává ve všem, což jest psáno v knize zákona, aby to plnil. 11 A že z zákona nebývá žádný ospravedlněn před Bohem, zjevné jest, nebo spravedlivý z víry živ bude. 12 Zákon pak není z víry, ale: Ten člověk, kterýž by plnil je, živ bude skrze ně. 13 Ale vykoupilť nás Kristus z zlořečenství zákona, učiněn byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě), 14 Aby na pohany to požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši, a abychom zaslíbení Ducha přijali skrze víru.“

Vraťme se zpátky, zopakujeme a prozkoumáme si to, a uděláme si úvod k tomu, co se dělo u Galatských.

Galácie se nachází v Malé Asii. Název má od Gálů, kteří mluvili gálským jazykem a také řecky. Římané si je podrobili ještě před Kristem. Žili však ve vlastní provincii a byli pohané. Uctívali pohanské bohy a přitom vykonávali mnoho hanebných obřadů.

Pavel k nim přišel a kázal jim o spasení. Galatští to přijali na základě toho, co pohané potřebovali vědět. Pavel jim říkal, že se nemusí nechat obřezat, nemuseli zachovávat obřadní svátky, a obětovat beránky. Mluvil jim o základech toho, co pohané musí vědět, aby mohli přijmout evangelium. To bylo projednáváno a vysvětleno ve Skutcích 15.

Církev se rozrůstala a stovky lidí uvěřili. Avšak když Pavel odešel, někteří zbožní a oddaní křesťané ze Židů, kteří to možná mysleli dobře, přišli z Jeruzaléma a začali se vyptávat: „Jak to, že nezachováváte sváteční dny? A také jak to, že chlapci nejsou obřezáváni?“ Začali o tom mluvit a ukazovali jim to v Bibli. A tak Galatští, aby dodržovali všechno, co farizeové určili, se do toho tak zamotali, že ztratili veškerou radost, kterou měli předtím.

Pavel se o tom dověděl a napsal list, který je asi jedním z nejmocnějších listů v Bibli. Slovo „nemoudří“ (B21 –„blázniví“), které je zde použito, je dokonce ještě silnější, než náš výraz.

Viděli jste už někdy v církvi, jak lidé rostou v duchu, přijmou Ježíše, jsou motivováni láskou, sdílejí evangelium a šíří ho? A najednou je vyruší nějaký zákonický skutek vlažnosti. Setkali jste se už někdy s něčím takovým?

Vzpomínám si, jak jsem jednou před lety, když jsem žil v Texasu, měl skupinku, se kterou jsme studovali Bibli. Rostli jsme v duchu a někdo najednou přišel a říkal, že muži si musí nechat narůst vousy. Citovali Starý Zákon:

Lv 21,5: „Nebudou dělati sobě lysiny na hlavě své, vytrhávajíce sobě vlasy. A brady své nebudou holiti, ani těla svého řezati.“

Tehdy jsem byl ještě mladý křesťan a říkal jsem si: „Nechci, aby mi něco uniklo.“ Velmi mě to zaujalo, a celé studium Bible pak bylo o vousech. Pročetl jsem si celou Bibli a hledal jsem všechno, co se týkalo vousů.

A zjistil jsem, že nemusíme mít vousy, abychom byli spaseni. Nicméně slovo „vousy“ se neobjevuje v Novém Zákoně.

Pánu Bohu však nejde o úpravu vousů. Dokážete si představit, že by se člověk mohl do něčeho podobného ponořit tak, že ho to úplně pohltí a ovládne jeho pozornost? A právě to se začalo dít Galatským. Přestali šířit evangelium a studovali všechny tyto věci. A Pavel řekl: „Co se vám stalo? Jak to že jste se nechali tak rozptýlit?“

Viděl jsem, jak se to dělo mnoha odlišnými způsoby. Skrývá se to v  různých formách. Lidé mohou uvíznout v nejrůznějších studiích, které odvádí jejich pozornost, a unikne jim evangelium.

Pavel měl zlomené srdce a šel na Galatské docela tvrdě. Když máte více dětí, reagují různým způsobem na různé druhy výchovy. To, co můžete říct jednomu dítěti, nemůžete říct druhému. Pavel věděl, že toto je právě to, co Galatští potřebovali. Neznamená to, že můžeme každému psát dopis, kde ho nazveme „bláznem“, „nemoudrým.“

Pavel znal tento sbor a věděl, jak s nimi může jednat. Znal vedoucí a starší sboru a věděl, co potřebují. Pamatujme na to.

Podívejme se na první část, kde je trochu popsáno prostředí a co se vlastně dělo.

**Neděle – Nerozumní Galatští**

Především, neříkal snad Ježíš v kázání na hoře: „Nenazývejte nikoho bláznem“?

Slovem „blázen“ je přeloženo několik výrazů, které Ježíš použil.

Nazval Ježíš někdy někoho bláznem? U Lukáše řekl učedníkům:

Lk 24,25: „Ó nesmyslní (KJB – „blázni“) a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili proroci.“

Slovo „ἀνόητος“  [anoétos] znamená „nerozumný, pošetilý“.

Ježíš tak asi třikrát nebo čtyřikrát oslovil Své učedníky – nazval je blázny.

Když Ježíš řekl: „Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, musí pekelný oheň trpěti.“ (Mt 5,22). – Slovo, které je zde přeloženo jako „blázen“ znamená: „μωρός“ [móros] – pošetilý, hloupý; nesmyslný, blázen. Ježíš tím říkal: „Neříkejte nikomu, že je bezcenný a k ničemu.“

Pavel v Listu Galatským napsal:

Ga 3,1: „Ó nemoudří Galatští, kdo vás tak zmámil (KJB – „očaroval“)“.

„Nemoudří“ = „ἀνόητος“  [anoétos] *–* nerozumný, pošetilý

Když je někdo zmámen, očarován, je to něco trochu jiného. Někdy člověk může být unavený, nepozorný. Očarování je však satanské působení. Pavel tedy v podstatě říká: „Byli jste rozrušeni, a byli jste očarováni. Jaké satanské kouzlo to na vás působilo, že vám unikla prostota evangelia a nechali jste se zlákat tímto evangeliem orientovaným na skutky?“

Kam se lidé obracejí, když mluví o spasení vírou a nikoliv ze skutků? Na List Galatským. Když někdo říká: „Nejsme pod Zákonem, ale pod milostí“, tak kam se obracejí? Citují z Listu Galatským.

Podívejme se do Galatským 5,16:

Ga 5,16: „Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte. 17 Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne, což byste chtěli, to činili. 18 Jestliže pak Duchem vedeni býváte, nejste pod zákonem.“ – To je velmi důležité. – „19 Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost, 20 Modloslužba,“ – Jmenuje věci, které jsou porušením Zákona, a nazývá je skutky těla. Pavel říká, že skutky těla jsou porušováním Zákona. Někteří lidé si myslí: „Jsem duchovní. To znamená, že neporušuji Zákon.“ Avšak Pavel říká: „Nikoliv. Pokud konáš skutky těla, jsi tělesný a porušuješ Zákon.“

„20 Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty, 21 Závisti, vraždy, opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréž kdokoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prvé pravil, že“ - Toto, ať vám neunikne: „Ti, kdo dělají takové věci … – „…království Božího dědicové nebudou.“

Pavel říká: „Pokud žijete životem hříchu, pokud žijete život bezzákonnosti, a nepravosti, nebudete dědicové Božího království.“ Nikdy se nepokoušejte používat List Galatským k tomu, abyste říkali, že Pavel podporuje bezzákonnost, a nepravost. To Pavel nedělal. Říkal, že člověk musí být vedený Duchem. A když je člověk vedený Duchem, bude zachovávat Zákon. Nicméně když se zaměří jenom na Zákon, unikne mu celá myšlenka Ducha a lásky, která nás mobilizuje.

Ga 3,1: „…kdo vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě…“

Vyžaduje Pravda poslušnost? Vyžaduje víra poslušnost?

Ga 3,1: „…kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán (ČSP – „vykreslen“), a mezi vámi ukřižován?“

Dokonce i v biblických dobách používali billboardy – tabule – aby oznámili nějakou velkou státní událost. Měli i dopravní značky. I nad Ježíšovu hlavu připevnili nápis.

V Ga 3,1 čteme: „Ježíš byl vykreslen.“ Pavel tím myslel: „Vystavil jsem billboard, kde je jasně vysvětleno, že jsme spaseni vírou v kříž. Jak si můžete myslet, že vás zachrání obřízka?

Znovu zopakuji: „ Hlavním tématem debaty v Listu Galatským není Sobota.“ Ti, kdo mluví o Zákonu a víře vždycky argumentují proti Sobotě. Sobota se vůbec nevyskytuje v Listu Galatským. Jaký byl hlavní spor? O jaký zákon šlo? O obřízku. To bylo velké téma. Lidé, kteří přišli z Jeruzaléma, argumentovali, že pohané se musí nechat obřezat. Avšak toto už bylo vyřešeno v Radě v Jeruzalémě a tak se Galatští nemuseli nechat obřezat.

Ga 3,1: „…kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán, a mezi vámi ukřižován? 2 Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li zákona Ducha jste přijali, čili z slyšení víry?“

Zjevení popisuje, co se stalo Galatským. Ztratili svou první lásku. A místo toho, aby byli motivováni láskou k Bohu, začali si říkat: „Musím udělat tohle a musím udělat tamto.“ Raději se měli ptát: „Věříš, že Ti může být odpuštěno to, že jsi žil v hříchu?

Pavel je tedy nazývá „Blázniví“ („Nemoudří“).

Přečtu ještě jeden verš:

Mt 23,17: „Blázni a slepci, což jest většího, zlato-li, či chrám, kterýž posvěcuje zlata?“

V Mt 23 Ježíš mluví k zákoníkům a farizeům a říká jim „Blázni.“ Použité slovo „μωρός“ [móros], se překládá jako „pošetilý, hloupý; nesmyslný, blázen“.

V Lk 12,19 čteme:

Lk 12,19: „A dím duši své: Duše, máš mnoho statku složeného za mnohá léta, odpočívej, jez, pí, měj dobrou vůli. 20 I řekl jemu Bůh: Ó blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, a to, cožs připravil, čí bude?“

To je podobenství o člověku, který stavěl stodoly, aby si mohl uskladnit velkou úrodu a žít sobecky. A Pán Bůh mu řekl: „Jsi blázen.“

Slovo, které je zde použito, je „ἄφρων“ [afrón] – „nerozumný, pošetilý; pošetilec, blázen“. Je to tedy jiný tvar než u Lk 24,25.

Lk 24,25: „Tedy on řekl jim: Ó nesmyslní a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili proroci. 26 Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus a vjíti v slávu svou?“

Když Pavel nazval Galatské blázny, má je rád? Říká to, protože je miluje?

Když Ježíš nazval zákoníky a farizeje blázny, tak někdo by mohl argumentovat, že to byli Jeho nepřátelé, kteří se Ho snažili zabít.

Ježíš nazývá bláznem i stavitele stodol. A samozřejmě v Bibli je psáno: „Říká blázen v srdci svém: Není Boha.“ (Ž 14,1) – „נבל [nâbâl]” je hloupý, bezbožný, blázen.

Ale Galatští věřili, že Bůh je. Byli to členové církve.

Nazval Ježíš apoštoly blázny? Udělal to ve  verši Lk 24,25, když mluvil s Kleofášem a jeho společníkem na cestě do Emaus.

Někdy to Pán tedy musí říct i těm, které miluje.

Ř 2,17: „Aj, ty sloveš Žid, a zpoléháš na zákon, a chlubíš se Bohem, 18 A znáš vůli jeho, a rozeznáváš, co sluší, naučen jsa z zákona, 19 A za to máš, že jsi ty vůdcím slepých, světlem těch, kteříž jsou ve tmě, 20 **Ředitelem nemoudrých, učitelem nemluvňat**, majícím formu umění a pravdy v zákoně.“

Slovo „blázen“ je často používáno k označení dětí. Když tedy Pavel označuje Galatské za blázny, mluví k nim jako k dětem. V knize Přísloví např. čteme:

Př 22,15: „Bláznovství přivázáno jest k srdci mladého (KJV – „dítěte“), ale metla kázně vzdálí je od něho.“

Pavel mluví ke Galatským jako ke svým dětem. Pokud je Pavel miluje, není to urážka.

2.Kor 4,4.5: „V nichž Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, kterýž jest obraz Boží. 5 Neboť ne sami sebe kážeme, ale Krista Ježíše Pána, sebe pak služebníky vašimi pro Ježíše.“ – Zde mluví o bozích tohoto věku. Kdo je bohem tohoto věku? Satan. Bůh tohoto věku (světa) je oslepil. Pavel říkal Galatským: „Byli jste oslepeni a očarováni ďáblem.“

**Pondělí – Zakořeněný v Písmu**

Ga 3,6: „Jako Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti.“

A v Listě Římanům je psáno:

Ř 1,2: „Kteréž zdávna zaslíbil skrze proroky své v písmích svatých,“ – Na co se Pavel v Listu Galatským odvolává jako na nejvyšší autoritu? Na Písmo.

Jak velkou část Nového Zákona si Pavel přečetl? Pavel Nový Zákon nečetl, protože tehdy ještě nebyl napsán. Tedy všichni apoštolové, když se odvolávali na Písmo, měli na mysli Starý Zákon. Na jednom místě se Petr odvolával na Pavlovy spisy jako na Písmo a Juda na apoštoly Pána Ježíše. Takže už začali citovat své spisy jako Písmo. Ale v 99 % případů, když se v Novém Zákoně odkazovali na Písmo, mluvili o Starém Zákoně.

Ř 10,16.17: „Ale nevšickni uposlechli evangelium. Nebo Izaiáš praví: Pane, kdo uvěřil kázaní našemu? 17 Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.“

Kdo je tedy podle Pavla v Listě Římanům nejvyšší instance? Na co poukazoval, jako na nejvyšší důkaz toho, že je něco Pravda? Na Písmo.

Dělal to i Ježíš? V 10 % z toho, co Ježíš řekl, citoval Starý Zákon. Co řekl pokaždé, když byl pokoušen ďáblem? „Je psáno“. Co přitom citoval? Starý Zákon.

Byl jsem v mnoha církvích a je mi velmi líto, když dávají členům Bibli, ale jenom Nový Zákon. Někdy je to Nový Zákon a Žalmy.

Někteří z vás si možná vzpomínají, že předtím, než jsme se stali „politicky hyperkorektní“, tak na vojně dávali všem vojákům Nový Zákon s Žalmy. Stále mám tuto verzi z Druhé světové války po svém otci. Žalmy byli, podle nich, pro Židy a Nový Zákon pro ty, kdo nebyli Židé, pro Křesťany.

Pavel v tomto verši tedy říká, že důkaz najdeme v Písmu.

Ga 3,8: „Předzvěděvši pak písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou požehnáni všickni národové.“

Slyšeli jste někdy, jak někdo říká, že v Novém Zákoně je systém víry, a ve Starém Zákoně to je systém Zákona? Slyšeli jste už někdy, že nyní jsme spaseni milostí skrze víru, ale že Bůh měl se Židy Smlouvu, že budou spaseni Zákonem? Byl někdy někdo spasen Zákonem? Ne. Nicméně ve Starém i v Novém Zákoně byli lidé, kteří si to mohli myslet.

Ale co zde říká Pavel? Neříká snad, že dokonce Abraham v Genesis věřil, že bude spasen milostí?

**Úterý – Víra v životě Abrahama („Považován za spravedlivého“)**

Abraham byl spasen milostí skrze víru. Je to psáno i v jiných verších v Písmu? Co čteme v Ř 4,3?

Ř 4,3: „Uvěřil pak Abraham Bohu, i počteno jemu za spravedlnost.“

A mimochodem, podívejme se do knihy Genesis na jednu velmi důležitou věc. Tento text jsme četli i v předchozích lekcích.

Gn 12,1: „Nebo byl řekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z země své a z příbuznosti své, i z domu otce svého do země, kterouž ukáži tobě. 2 A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé, a budeš požehnání. 3 Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země. 4 I vyšel Abram,“

Abraham vyšel a nevěděl, kam jde. Šel vírou. Bůh přijal Abrahama a povolal ho. Byl Abraham Žid? Ne. Stal se Abraham Židem poté, co byl obřezán? Ne. Byl Abraham obřezán, když ho Pán Bůh povolal? Ne. Povolal ho z pohanů a Abraham Ho přijal vírou ještě předtím, než byl obřezán.

A to je velmi důležitý bod, na který Pavel poukazuje v Listu Galatským. Říká: „Abraham byl spasen vírou v Boha a nemělo to nic společného s obřízkou. Souviselo to však s vírou. Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. A to bylo ještě před obřízkou.“

Když tedy přišli lidé z Jeruzaléma a říkali Galatským: „Musíte se nechat obřezat, abyste byli spaseni“, tak Pavel jim řekl: „Počkejte. Vracíme se ke stejné víře, která spasila Abrahama.“ A to je jeden z ústředních bodů této lekce, že jsme spaseni milostí skrze víru.

Jestliže jsme spaseni milostí skrze víru, hraje Zákon nějakou roli? V Knize „Cesta ke Kristu“ je zajímavý výrok, kde je v podstatě řečeno, že jsou dva omyly, před kterými se lidé, kteří uvěřili v Krista, musí mít obzvláště na pozoru. Jeden je, že jsme spaseni dodržováním Zákona. A všechno, co bychom udělali, abychom spasili sami sebe, je znečištěno sobectvím. A pak pokračuje: „Další neméně nebezpečný omyl je, když věříme, že jsme osvobozeni od povinnosti poslouchat a podřídit se.“ Jsme spaseni jedině vírou. Ale když jsme spaseni jedině vírou a žijeme dál, bude v životě vidět změna. Naše víra, jak řekl Jakub, bude vidět na našich skutcích.

Zločinec na kříži, který se obrátil na Ježíše, řekl: „Pane, vzpomeň si na mě, když přijdeš do Svého Království.“ A Ježíš mu odpověděl: „Dnes ti slibuji, že budeš se mnou v ráji.“ Bude tento zločinec spasen? Bude spasen vírou v kříž. Podíval se Ježíše na kříži, uvěřil a byl spasen.

Byl spasen pro své skutky? Jenom pro jeden skutek – to, že uvěřil.

Když se Ježíše zeptali:

J 6,28: „Co budeme činiti, abychom dělali dílo Boží? 29 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal.“

To vypadá, jako by si Ježíš hrál se slovy: „To je práce, kterou chci, abyste konali: ‚Věřte‘.“

Zločinec tedy nebyl vůbec spasen ze skutků, ale pouze a úplně tím, že se podíval ve víře na kříž. To je nádherný příběh, který se nachází pouze u Lukáše. Není u Jana, Matouše, ani u Marka. Jsem moc rád, že Lukáš mluvil o tomto zločinci, který byl spasen pouze a úplně jenom tím, že se podíval na Krista na kříži a uvěřil.

Jsem vděčný za příběh o Zacheovi, který vylezl na strom, aby uviděl Krista. Je to analogie zločince na kříži (na stromě). Bylo to ze stromu, kde zločinec uviděl Ježíše.

Pavel napsal: „Jsem ukřižován s Kristem.“ Ježíš řekl: „Když budu vyvýšen, přitáhnu všechny k Sobě.“ Jsme ukřižováni spolu s Kristem. Když vezmeme svůj kříž, uvidíme Ježíše. Okamžitě poté, co Zacheus činil pokání a vyznal svůj hřích, Ježíš řekl: „Jsi Abrahamův syn.“

Vybral jsem několik veršů, kde se pojednává o důležitosti víry.

Gn 15,6: „I uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za spravedlnost.“ – To je spravedlnost z víry.

2.Sam 22,31: „Toho Boha silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti Hospodinovy přečištěné; onť jest štít všech, kteříž doufají“ – věří – „v něho.“

Jr 17,7: „Požehnaný ten muž, kterýž doufá“ – věří – „v Hospodina, a jehož naděje jest Hospodin.“

Všechny tyto verše, které jsem četl, jsou ze Starého Zákona. Byli tehdy lidé spaseni svými skutky, nebo vírou?

Nikdo se nedostane do nebe díky svým skutkům.

Mám pro vás kvíz.

Je teď někdo v nebi? Ano.

Kdo to je? Enoch, Mojžíš, Eliáš, Ježíš, lidé, kteří byli vzkříšeni s Ježíšem v Mt 27.

Promluvme si však o Enochovi, Mojžíšovi a Eliášovi. Je v nebi někdo, kdo by mohl říct: „Jsem v nebi díky svým dobrým skutkům?“ Ne.

Jak se tam dostaneme? Vírou v Ježíšovu oběť na kříži. Jak se mohli Enoch, Mojžíš a Eliáš dostat do nebe ještě před křížem? Ježíš tehdy ještě neumřel. Byli spaseni vírou. Enoch, Mojžíš a Eliáš se dostali do nebe na základě toho, co Ježíš ještě neudělal, ale proroctví říkala, že to udělá.

Nebylo by to pro ně hrozné, kdyby Ježíš selhal?

Nebyli spaseni na základě svých skutků. V Bibli je psáno, že Enoch chodil s Bohem. Bylo to chození vírou. Když tedy čteme v Listu Židům, kde se píše o Enochovi a Mojžíšovi, tak se mluví o jejich víře. Nikdo ve Starém Zákoně nebyl spasen ze skutků.

Pokračujme v našem studiu.

2.Tm 3,16.17: „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, 17 Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.“

Celé Písmo je inspirované – vdechnuté Bohem.

Přečtu vám něco ze Sk 15.

Sk 15,15-17: „A s tím se srovnávají i řeči prorocké, jakož psáno jest: 16 Potom se navrátím, a vzdělám zase stánek Davidův, kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho zase vzdělám, a vyzdvihnu jej, 17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno jméno mé, dí Pán, kterýž činí tyto všecky věci.“

Pavel se na to odvolává v Listu Galatským.

Když je ve Sk 15 psáno „Všichni pohané“, tak to je citace ze Starého Zákona – Amos 9,11.12. Říká se zde, že všichni pohané přijdou k Davidovu stánku.

Am 9,11.12: „V ten den zdvihnu stánek Davidův, kterýž klesá, a zahradím mezery jeho, a zbořeniny jeho opravím, a vzdělám jej jako za dnů starodávních, 12 Aby dědili s ostatky Idumejských a se všechněmi národy, nad kterýmiž jest vzýváno jméno mé, dí Hospodin, kterýž to učiní.“

Ježíš byl Davidův Syn, který znovu vybudoval stánek. Židé vždycky věděli, že pohané přijdou. Není zde psáno, že přijdou Židé. A nemluví se zde o obřízce.

Stane se každý věřící duchovním Židem? Existuje Smlouva o spáse uzavřená s pohany?

Pán řekl: „Po těch dnech uzavřu Novou Smlouvu s domem Izraelským a s domem Judským.“ S kým je uzavřena Nová Smlouva? Se Židy. Mají být pohané jiným stromem než Židé, anebo jsou naroubováni na kmen Izraele? V Římanům 9 čteme, že jsou naroubováni.

Má tedy Pán dvě oddělené církve? Židovskou a pohanskou? Ne, je to všechno jedna církev.

Ef 4,5.6: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.“

Všichni jsme duchovní Židé. Může být člověk současně tělesný Žid i duchovní Žid? Může být někdo spasen jen proto, že je tělesný Žid? Ne. Je člověk spasen proto, že je pohan? Ne. Anebo je spasen jedině díky své víře?

Ať už je Žid nebo pohan – je to založeno na milosti skrze víru. Když je člověk Židem, může dodržovat některé židovské zvyky, ale nebude tím spasen.

Přizpůsobil se někdy Pavel Židům, aby mohl oslovit Židy? V Bibli je psáno:

1.Kor 9,22: „Všechněm všecko jsem učiněn, abych vždy některé k spasení přivedl.“

A tak se snažil ztotožnit s lidmi, jak jen to šlo. To však neznamená, že se máme přizpůsobit tím, že budeme porušovat Zákon.

Avšak čím více se snažíte přizpůsobit lidem, stavíte si k nim most a je snazší je oslovit.

**Středa – Evangelium ve Starém zákoně**

Ř 4,1-5: „Což tedy díme, že došel Abraham, otec náš, podlé těla? 2 Nebo byl-liť Abraham z skutků spravedliv učiněn, máť se čím chlubiti, ale ne u Boha. 3 Nebo co praví písmo? Uvěřil pak Abraham Bohu, i počteno jemu za spravedlnost. 4 Kdožť skutky činí, tomuť odplata nebývá počtena podlé milosti, ale podlé dluhu. 5 Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost,“

To, co zde Pavel ve skutečnosti říká, je, jako když na konci týdne vás zavolá šéf a řekne vám: „Mám pro vás dobrou zprávu. Mám pro vás dárek.“

Podá vám obálku. Poděkujete a myslíte si, že je v ní nějaký bonus, ale je v ní výplata. Díváte se zmateně na vedoucího, a zeptáte se: „Proč jste mi říkal, že je to dárek? To není žádný dárek. To jsem si vydělal, to je moje, to mi patří. To jste mi dlužil.“

Pavel říká: „Když si to odpracujete, tak to není víra.“

Ř 4,4: „Kdožť skutky činí, tomuť odplata nebývá počtena podlé milosti, ale podlé dluhu. 5 Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost,“

Manases byl bezbožný král, obětoval své děti pohanským bohům, popravil Izajáše. Byl zatčen a odveden do Asýrie. Obrátil se k Pánu Bohu a činil pokání a Pán Bůh mu odpustil. Mohl se Manases chlubit, že mu bylo odpuštěno pro jeho dobré skutky? Bylo to zcela díky Boží milosti.

J 8,39: „Odpověděli a řekli jemu: Otec náš jest Abraham. Dí jim Ježíš: Kdybyste synové Abrahamovi byli, činili byste skutky Abrahamovy. 40 Ale nyní hledáte mne zabiti, člověka toho, kterýž jsem pravdu mluvil vám, kterouž jsem slyšel od Boha. Tohoť Abraham nečinil.“

Ježíš říkal: „Abraham by mi věřil. Toužil spatřit můj den a viděl ho.“ Abraham byl spasen vírou.

Abraham vzhlížel ke Kristu ve víře.

Když byl Abraham se svým synem na hoře a Pán Bůh mu řekl: „Pán si opatřil oběť“, díval se Abraham dále a viděl evangelium. Ježíš mu zjevil evangelium. Ježíš řekl: „Kdybyste byli Abrahamovy děti, věřili byste tak, jako věřil on. Nejste jeho děti.“

Abraham je zmíněn 74x v Novém Zákoně. Je to starozákonní člověk, který byl použit jako příklad víry.

Ez 18,21: „Pakli by se bezbožný odvrátil ode všech hříchu svých, kteréž činil, a ostříhal by všech ustanovení mých, a činil by soud a spravedlnost, jistě živ bude a neumře.“ – Vyberte si, jakéhokoliv bezbožného člověka chcete. Slyšeli jste o něčem, co nemůže být odpuštěno?

Ježíš řekl:

Mt 12,31: „Protož pravím vám: Všeliký hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale …“ – Je jenom jedna věc, která lidem nebude odpuštěna.

Budou v nebi vrahové, kterým bylo odpuštěno? Budou tam smilnící, kterým bylo odpuštěno? Odpustí Bůh zlodějům a vyděračům?

Všechny druhy hříchu a rouhání budou odpuštěny. Pokud se člověk provinil tím vším, jako Manases, a bude upřímně činit pokání a bude mu odpuštěno, nemá právo říkat: „Bylo mi odpuštěno pro mé dobré skutky.“

Může ve skutečnosti někdo říct, že mu bylo odpuštěno pro jeho dobré skutky?

Job byl dokonalý a přímý muž, který se bál Boha a nenáviděl zlo. Zachariáš a Alžběta byli dokonalí před Pánem a zachovávali všechna Přikázání a chodili ve všech Božích Přikázáních. Budou Job, Zachariáš a Alžběta spaseni na základě svých dobrých skutků? Ne. Zhřešili?

Kolik lidí zhřešilo? Všichni, kromě Jednoho? V Bibli je o Ježíši psáno: „Nedopustil se hříchu.“

Všichni ostatní zhřešili. Jaký je trest za hřích?

Dokonce i ten nejmorálnější člověk v Bibli – ať už Daniel, nebo Josef – ti všichni si zaslouží smrt. Protože všichni zhřešili. Nikdo z nich se tedy nemůže chlubit ničím jiným, než milostí.

Vzpomínám si, jak jsem jednou s někým mluvil o spasení a on mi řekl: „To mi nedělá starosti. Udělal jsem více dobrých věcí, než špatných. Bůh mi odpustí.“ Myslí si, že v soudný den Bůh dá na jednu stranu zlé věci a na druhou stranu dobré. A že seznam dobrých věcí, které udělal, bude větší.

„Ale co když tam bude scházet jeden dobrý skutek? A trest za hřích je smrt.“

Každý je závislý na milosti. Amen?

Podívejme se na evangelium ve Starém Zákoně:

Lv 17,11: „Nebo duše všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší vašich. Nebo sama krev na duši očišťuje.“

Co tedy poskytovalo lidem odpuštění? Byly to dobré skutky, nebo krev? Myšlenka spasení milostí skrze víru v krev není novozákonní koncept, ale starozákonní.

Mysleli si lidé skutečně, že krev beránků smyje jejich hříchy? V knize Micheáš Bůh řekl:

Mi 6,6: „Čímž předejdu Hospodina? Skloniti-liž se mám před Bohem nejvyšším? Předejdu-liž ho zápaly, volky ročními? 7 Zalíbí-liž sobě Hospodin v tisících skopců, v mnohokrát desíti tisících potoků oleje? Dám-liž prvorozeného svého za přestoupení své, plod života svého za hřích duše své? 8 Oznámiltě tobě, ó člověče, co jest dobrého, i čehož Hospodin vyhledává od tebe, jediné, abys činil soud, a miloval milosrdenství, a pokorně chodil s Bohem svým.“

Pán Bůh nechce oběti, ale zkroušeného ducha, abychom se pokořili před Pánem a činili pokání. Odpuštění získáme vírou – tím, že se pokoříme, a pokáním.

Za 3,1-4: „Potom mi ukázal Jozue kněze nejvyššího, stojícího před andělem Hospodinovým, a satana stojícího po pravici jeho, aby se mu protivil.“ – Jak je nazván satan ve Zjevení 12? Je žalobce bratří. Poukazuje na naše hříchy a obviňuje nás. V Za 3 satan poukazuje na hříchy Božího lidu, které nese velekněz na svém rouchu. Velekněz měl činit smíření, jako Kristus, který je náš Velekněz. Satan tedy stojí po jeho pravici, aby se mu protivil. – „2 Ale Hospodin řekl satanu: Potresciž tě Hospodin, satane, potresciž tě, pravím, Hospodin, kterýž vyvoluje Jeruzalém. Zdaliž tento není jako hlavně vychvácená z ohně? 3 Jozue pak oblečen byl v roucha zmazaná, a stál před andělem. 4 I odpověděl a řekl těm, kteříž stáli před ním, řka: Vezměte roucho to zmazané s něho. A řekl jemu: Pohleď, přenesl jsem s tebe nepravost tvou, a oblékl jsem tě v roucha proměnná.“

Právě to dělá Pán Bůh při spasení. Dělá s námi výměnu. Vezme naše špinavé šaty a dá nám Své roucho spravedlnosti.

Jak jsou svatí popsáni ve Zjevení? Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránkově. Je to novozákonní koncept, anebo starozákonní? Celé to sahá až na počátek.

**Čtvrtek – Prokletí a požehnání**

Dt 27,26: „Zlořečený, kdož by nezůstal v řečech zákona tohoto a nečinil jich; a řekne všecken lid: Amen.“

V Galatským jsme četli, že je proklet každý, kdo visí na dřevě (na stromě). A v Dt 27,26 jsme četli, že je prokletý každý, kdo nezachovává všechno, co je psáno v Zákoně.

Pokud tedy doufáme, že můžeme stát spravedliví ve světle Zákona a dosáhnout spravedlnosti, nestane se to, dokud nebudeme nejprve obmyti.

Budou lidé souzeni podle Zákona?

Jk 2,12: „Tak mluvte, a tak čiňte, jako ti, kteříž podlé zákona svobody souzeni býti máte.“

Nastane soud podle Zákona, ale to nás nespasí. Jsme spaseni milostí. Je to milost, která nám odpouští všechnu naši bezzákonnost, nepravost.

2.Kor 5,21: „Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm.“

Kristus, který byl bezhříšný, se pro nás stal hříchem.

Když byl Mojžíš na hoře a lidé bojovali a bylo mu řečeno, aby se přimlouval, zvedl své ruce. Když mu ruce klesli, tak Izrael prohrával. Když ruce zvedl, tak vyhrávali. Zvítězili v bitvě na základě víry v Mojžíšovu přímluvu.

Když šel David proti Goliášovi, byly tam zahrnuty skutky?

Co bylo jeho zásluhou? Řekl: „Přicházím ve jménu Hospodina.“

Když byl Josef prodán svými bratry a trpěl kvůli jejich žárlivosti dlouhá léta, nakonec svým bratrům nejen odpustil, ale také je nasytil a požehnal jim. Dal jim i nejlepší díl země. To je předobraz Krista.

Stalo se to jen díky milosti, kterou jim Josef prokázal.

V celém Starém Zákoně vidíme takové příběhy a příklady milosti.

Když Ester přišla před krále, tak jaký byl trest za to, když někdo přišel před krále bez pozvání? Smrt. Ale on jí pokynul, zvedl své žezlo a ona se ho dotkla. To byl symbol milosti.

Takové příběhy jsou napříč celým Starým Zákonem.

Když Absolon zabil svého bratra a nakonec přišel ke králi, tak král ho objal a odpustil mu. To je jiný příklad Boží milosti.

Jsou to starozákonní příklady spasení vírou.

V příběhu o Rachab čteme, že všem, kdo byli v domě označeném červenou, symbolem Boží milosti, bylo odpuštěno. Jozue jim prokázal milost.

Rachab uvěřila, že Jozue a jeho Bůh je zachrání. Proto zachránila posly.

Adam a Eva byli spaseni milostí. Oba porušili Zákon. Bůh přikryl kůží beránka jejich nahotu. Abel byl spasen vírou v krev beránka.

Noé byl spasen milostí. Noé nalezl milost.

To je hlavní bod této lekce.

Byli lidé ve Starém Zákoně spaseni díky skutkům anebo milostí?

Byl Noé Žid, nebo pohan? Nebyl obřezán. A co Enoch? Nebyl obřezán, ale dostal se do nebe.

Vidíte, co Pavel říká Galatským? „Jak si můžete myslet, že obřízka vás zachrání. Podívejte se na tyto hrdiny Bible ve Starém Zákoně, kteří budou v nebi a někteří už dokonce v nebi jsou. Nemuseli si projít všemi těmito obřady zákona.“

Řekl jim: „Začali jste v Duchu a teď jste byli zneklidněni zákonem.“

Proto je nazval „Blázniví Galatští.

Amen.

**PŘÍLOHA:**

**„Cesta ke Kristu“ (SC 60) – Ellen Whiteová**

„Jsou dva omyly, před kterými se musejí dítky Boží - především ty, jež právě začaly věřit v milost Boží - zvlášť ochránit. Prvním omylem, o němž už byla zmínka, je víra člověka ve vlastní síly a ve vlastní skutky; víra, že jimi se člověk může uvést do souladu s Bohem. Kdo se pokouší dodržovat zákon a stát se svatým vlastními skutky, pokouší se o nemožné. Všechno, co člověk koná bez Krista, je poskvrněno sobectvím a hříchem. Jen víra v milost Kristovu nás může posvětit. {CK 42.1}

Druhý neméně nebezpečný omyl, je víra, že Kristus osvobodil člověka od zachování zákona Božího, že jen vírou se stáváme účastníci milosti Kristovy a že naše skutky nemají s naším vykoupením nic společného. {CK 42.2}

Všimněme si však, že poslušností se nerozumí pouhé formální plnění příkazů, nýbrž služba lásky.“