**L 1 – Nebezpečí materialismu**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel sboru Granite Bay, ředitel Amazing Facts

Dnes začínáme nové čtvrtletí, kde budeme studovat o křesťanském správcovství. Budeme však trochu více interaktivní. Odpovíme na některé otázky, co nám lidé položí na Facebooku.

Teď budeme probírat lekci 1 „Nebezpečí materialismu“. Na soudu budeme skládat účty ze dvou věcí: 1. Jak jsme nakládali s časem, který nám dal Pán Bůh. Tedy se svým životem. A 2. Jak jsme nakládali s věcmi a majetkem, které nám dal Pán Bůh.

V následujících 13ti týdnech budeme mluvit o majetku, a o naší věrnosti v tom, jak s ním nakládáme.

**Základní verš:**

Římanům 12,2: „A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.“

Pán Bůh nás povolává, abychom byli proměněni.

Kolik majetku je příliš mnoho?

Vzpomínám si, jak jsem před lety zastavil jednomu stopaři. Měl na sobě ošuntělé bílé oblečení, měl dlouhé vlasy a vousy a byl bosý. Hned jsem si pomyslel: „Tak tohle bude zajímavé.“ Zastavil jsem tedy, on nastoupil a jeli jsme. Nevím jak, ale zjistil, že jsem křesťan. Možná se mě zeptal, nebo viděl, že mám v autě Bibli.

Zeptal se mě: „Ty jsi křesťan?“ Odpověděl jsem: „Ano.“ A on: „Proč máš na nohou mrtvou krávu?“ To mluvil o mých kožených botách. Něco jsem mu odpověděl a on pokračoval: „Jsem také křesťan, ale nechci se dotýkat ničeho mrtvého. Nenosím ani kožený opasek, protože nechci nic zabíjet.“ Byla z něj však cítit marihuana. Zeptal jsem se ho: „Ty jsi křesťan? A kouříš?“ Odpověděl: „Ano. Pán Bůh nám dal rostliny.“

Řekl mi, že všechno opustil a pak mě požádal o dar. Říkal: „Já žiju vírou.“

Vůbec se mi nechtělo dát mu nějaký dar, protože jsem se obával, že ho použije, aby si koupil trávu a měl sny a vidění. Avšak obdivoval jsem ho, protože tento člověk žil z ničeho.

Ježíš řekl učedníkům: „Nic si neberte na cestu. Jděte ve víře a kažte. A do kterého domu vejdete, jezte, co vám předloží.“ Učedníci na těchto misijních cestách skutečně žili vírou.

Později v Bibli čteme, že učedníci s sebou měli nějaké zdroje. Nebyl to totiž univerzální výrok. Ježíš jim pomáhal vypěstovat si víru, když poprvé vyslal 12 učedníků a později 70. Řekl jim: „Pozorujte, jak se o vás Pán Bůh postará. Nic si s sebou neberte. Věřte mi.

Potom však, když apoštolové vyšli na misijní cesty, tak někteří pracovali. O Pavlovi víme, že stavěl stany. Avšak kolik majetku je příliš mnoho?

Dnes žijeme ve velmi materialistickém světě.

První část lekce je nazvaná „Bůh tohoto světa.“

**Neděle – Životní hodnoty (angl. verze – „Bůh tohoto světa“)**

Podle knihy „Affluenza“ (což je kniha o blahobytu a bohatství v Americe), Američané ročně utratí víc za obuv, šperky a hodinky, než na vyšší vzdělání. Dokonce i výraz „Americký sen“ naznačuje vlastnictví domu, auta, dovolenou a důchod, a nemluví už moc o svobodě.“

Kdo je tedy bůh tohoto světa? A jak se stal bohem tohoto světa? Pamatujete, jak ďábel řekl Ježíšovi: „Padni přede mnou a klaněj se mi. Všechno toto mi patří. Chceš zemřít, abys zachránil svět? Nemusíš umírat, abys ho zachránil, dám ti ho, je můj.“

A Ježíš řekl: „…jde kníže tohoto světa, ale nemáť nic na mně.“ (J 14,30)

Dokonce Ježíš uznával, že ďábel se zmocnil tohoto světa. Bůh stvořil svět a dal ho Adamovi. A Adam měl být správce této planety. Bible říká: „Jste služebníky toho, koho posloucháte.“

Když se Adam s Evou rozhodli poslechnout ďábla, který jim řekl: „Jezte zakázané ovoce, místo Božího Slova“, předali vládu nad tímto světem nepříteli. A planeta od té doby byla v zajetí ďábla, až do chvíle ukřižování.

Lidé vědí, že tento život je krátký. Pokud nemáte Krista, tak nemáte věčný život a to znamená, že tento život je jediný, který máte.

A tak postoj lidí, kteří si myslí, že žijí jenom teď dočasně, je takový, že si chtějí co nejvíce užít, dopřát si všechno po čem touží.

Není to o tom, kolika lidem slouží, ale kolik lidí slouží jim. Neuchovávají si svůj poklad v nebi, ale tady na zemi. A to je filozofie boha tohoto světa.

Ale jak k tomu mají přistupovat křesťané? Co od nás Pán Bůh vyžaduje? Máme snad dělat to, co dělal ten člověk, který stopoval? Oblékat se do bílého, a být závislí na štědrosti druhých a nemít vůbec nic? Víte, co je to evangelium prosperity?

Je to téma teologie, které hlásají mnozí kazatelé a služebníci. Vysloví Boží požehnání, a když lidé mají víru, jsou požehnaní a získají velké bohatství. Poukazují na Joba, Abrahama, Izáka a Jákoba, a také na Šalomouna, kteří byli velice bohatí, a říkají: „Měli velkou víru a Bůh jim požehnal. Když budete mít víru, budete mít větší požehnání.“ – Je to velmi sobecká forma teologie. Je to o tom, kolik majetku si můžete nárokovat a vlastnit. A to je druhý extrém.

Existují tedy křesťané, kteří chodí v bílém a nic nemají. Znal jsem jednu křesťanskou rodinu, která žila vírou. Byli více normální. Otec měl autobus a vyučovali své děti doma. Jezdili po kraji a otec kázal. Lidé mu dávali dary, aby mohl dále kázat. To byla trochu stabilnější teologie. Studoval jsem s ním nějakou dobu. Byly však věci, kde jsem s ním nemohl souhlasit. Ale jak daleko to má zajít? Kolik majetku můžeme mít? Kolik je příliš mnoho?

Jaký je postoj tohoto světa? Měli bychom milovat peníze? To jsou řečnické otázky, protože chci, abyste se zamysleli.

V knize Kazatel je psáno:

Kz 5,10: „Kdo miluje peníze, nenasytí se penězi; a kdo miluje hojnost, nebude míti užitku. I to jest marnost.“

Slyšeli jste někdy, jak někdo řekl: „Už mám dost peněz.“? Takových lidí není mnoho.

Kdosi se zeptal Nelsona Rockefellera, který byl velice bohatý: „Kolik peněz má mít člověk, aby byl šťastný?“ A on odpověděl: „Trochu víc než má.“

Vždycky je to trochu víc. Viděli jste někdy miliardáře, který by řekl: „Už mám dost.“ Přestal Bill Gates pracovat? I Jeff Bezos, nejbohatší muž planety, stále pracuje.

Bohatí se snaží dále zvětšovat své bohatství. Chtějí mít víc a víc.

V 1. Listu apoštola Jana čteme:

1.J 2,16.17: „Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí,“ – To mluví o majetku. – „a pýcha života, toť není z Otce, ale jest z světa. 17 Svět pak hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží, tenť trvá na věky.“

Co se stane s naším majetkem? Ježíš řekl: „Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdež mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou.“ (Mt 6,19)

Nemluví se zde však jen o tělesné žádosti, ale i o prahnutí a dychtění po věcech.

Nedaleko nás otevřeli nové nákupní centrum a dostal jsem kupón na slevu a tak jsem tam šel. Procházel jsem se nákupním centrem a jedna hosteska se mě zeptala: „Mohu vám pomoci?“ A já jsem odpověděl: „Jenže já nevím, co hledám, ale vím, že když utratím 50 dolarů, dostanu slevu 10 dolarů. A jsem si jistý, že tady prodáváte to, co způsobí, že budu stále šťastný.“ A ona se začala smát. Řekl jsem: „Kde je oddělení tenisových raket? Musí tu být něco, co mi přinese pravé štěstí, protože mám kupón.“

Myslíte si, že nám může něco takového způsobit trvalé štěstí? Nějaké věci? Materialismus?

Ježíš řekl:

Lk 14,26-33: „Jde-li kdo ke mně, a nemá-li v nenávisti otce svého, i mateře, i ženy, i dětí, i bratří, i sestr, ano i té duše své, nemůž býti mým učedlníkem.“ – Slovo nenávidět zde znamená, že máme milovat Pána Ježíše více, než druhé lidi. – „27 A kdožkoli nenese kříže svého, a jde za mnou, nemůž býti mým učedlníkem. 28 Nebo kdo z vás jest, chtěje stavěti věži, aby prvé sedna, nepočetl nákladu, má-li to, nač by ji dokonal? 29 Aby snad, když by základ položil, a dokonati nemohl, všickni, kteříž by to viděli, nepočali se posmívati jemu, 30 Řkouce: Tento člověk počal stavěti, a nemohl dokonati. 31 Aneb který král, bera se k boji proti jinému králi, zdaliž prvé nesedne, aby se poradil, mohl-li by s desíti tisíci potkati se s tím, kterýž s dvadcíti tisíci táhne proti němu? 32 Sic jinak, když by onen ještě podál od něho byl, pošle posly k němu, žádaje za to, což jest ku pokoji.“ – Nejprve si to všechno propočítá, aby zjistil, jak na tom je. I my musíme v životě počítat. – „33 Tak zajisté každý z vás, kdož se neodřekne všech věcí, kterýmiž vládne, nemůž býti mým učedlníkem.“

„Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“

A u Marka čteme:

Mk 8,36: „Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil?“

Ano, co by člověk dal výměnou za svou duši? Alespoň jeden z učedníků byl účetní. Někteří lidé rádi pracují s čísly. A někteří ne, a já jsem jedním z nich. Je pro mě těžké zapamatovat si nějaké telefonní číslo.

Když mi řeknete první slova biblického verše, tak ho často dokončím. Znám svou Bibli. Ale často se potýkám s čísly kapitol a veršů. Karen (moje manželka) je účetní. Ona miluje čísla a ráda s nimi pracuje. Luští také sudoku, ale pro mě by to bylo mučení.

Ježíš měl mezi učedníky jednoho účetního – Matouše. Možná i Jidáš byl účetní.

Avšak dobrý pastýř počítá své ovce. Pro křesťany je vhodné dělat si účty. A pokud se chce někdo stát křesťanem, Ježíš mu říká: „Spočítej si náklady.“ Musíme být ochotni zřeknout se všeho. Když se vydáte na cestu, musíte svěřit všechno do Božích rukou. Může vám to i vrátit, podle toho co potřebujete. A uvědomíte si, že jste jen správci a služebníci.

Jeden člověk se zeptal Ježíše: „Pane, co mám dělat, abych měl věčný život?“

Mk 10,17: „Mistře dobrý, co učiním, abych života věčného dědičně došel? 18 I řekl mu Ježíš: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný Bůh. 19 Přikázaní umíš: Nezcizoložíš, nezabiješ, neukradneš,“ – Nezmínil žádostivost a právě to byl možná problém tohoto člověka. – „nevydáš falešného svědectví, neoklamáž, cti otce svého i matku. 20 A on odpověděv, řekl jemu: Mistře, toho všeho jsem ostříhal od své mladosti. 21 Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho, a řekl jemu: Jednohoť se nedostává. Jdi, a cožkoli máš, prodej, a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a poď, následuj mne, vezma kříž.“

Vyžaduje Pán od všech věřících, aby rozprodali majetek?

Pravděpodobně ne, protože proč by Pavel později řekl: „Ti z vás, kdo jsou bohatí, nezapomeňte na potřeby církve.“

Bible mluví o tom, že máme používat moudrost. Avšak každý věřící skutečně položí všechno na oltář, když poprvé přijde k Pánu. Být křesťanem je závazek na 100 %, jak řekl Ježíš. Je to náš čas, i náš život, všechno Mu patří. Musíme být opatrní a dávat si pozor na materialismus. Mnoho lidí upadne do této pasti.

Pavel řekl:

Fp 3,7.8: „Ale to, což mi bylo ziskem, položil jsem sobě pro Krista za škodu. 8 Nýbrž i všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána svého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a mám to jako za lejna, abych **Krista získal**“.

Pro Pavla věci nebyly významné. Kristus byl pro něj vším.

V lekci je krásný citát z knihy „Výchova“ od Ellen G. Whiteové:

„Když Kristus přišel na zem, zdálo se, že lidstvo rychle klesá k nejnižší úrovni. Samotné základy společnosti byly podkopány. Život lidí se změnil v přetvářku a neupřímnost….“ – Tak to vypadá i dnes. – „…Náboženské systémy na celém světě ztrácely svůj vliv. Lidé už byli znechuceni výmysly, falší a podvody. Ve snaze zaměstnat něčím své myšlení se obrátili k nevíře a materialismu. Věčnost je nezajímala. Žili jen přítomností.{Vy 46.2}

Římané, jejich pohanství a orgie – to všechno mělo za cíl získat všechno potěšení, a všechny materiální výhody hned. Milovali peníze.

Vlastníte nějaký majetek? Anebo majetek vlastní vás? Máte strach odjet, protože se bojíte, že někdo by se k vám mohl vloupat a okrást vás? Někteří lidé nemohou jet na misijní cestu, kvůli svému majetku. A v Americe také mnoho lidí nemůže jet na misijní cestu, kvůli domácím mazlíčkům. Nemám nic proti zvířátkům, my také máme psy a kočky. Ale Boží Království musí pro nás být na prvním místě.

**Pondělí – Touha mít stále víc (angl. verze – „Naplnit své stodoly“)**

Co se týče materialismu, existuje jiný národ na světě, který překonal to, co jsme dosáhli ve Spojených státech? Definujeme své životy na základě toho, co máme – sociální postavení, kolik vyděláme, co vlastníme, co si oblékáme, kde žijeme. To vypadá, jakoby štěstí záviselo na tom, kolik toho máme.

Co řekl Ježíš?

Lk 12,15: „neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží.“

Není to o tom, co ovládáme, ale kdo a co vládne nám. Vládne Pán Bůh našemu srdci? A právě z toho pramení štěstí.

Lk 12,15-21: „I řekl jim: Viztež a vystříhejte se od lakomství; neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží. 16 Pověděl pak jim podobenství, řka: Člověka jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo. 17 I přemyšloval sám v sobě, řka: Co učiním? Nebo nemám, kde bych shromáždil úrody své. 18 I řekl: Toto učiním: Zbořím stodoly své, a větších nastavím, a tu shromáždím všecky své úrody i zboží svá. 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? 21 Takť jest, kdož sobě poklady shromažďuje, a není v Bohu bohatý.“

Ať už vám to Pán Bůh řekne teď nebo o týden později, k čemu vám bude, když získáte celý svět a ztratíte svou duši? A místo, abyste děkovali Pánu Bohu za dary, které můžete použít tak, aby i jiní z toho měli požehnání, řeknete si: „Ponechám si to pro sebe, ale nemám dost místa k uskladnění. Postavím si větší stodoly a uskladním si to.“ Pán Bůh ale řekl: „Požehnal jsem ti nadbytkem, abys byl prostředkem požehnání pro jiné.“

Když nám tedy Bůh žehná materiálními věcmi, chce, abychom se dělili s druhými a byli pro ně požehnáním.

Musíme si dávat pozor, i když jsme křesťané, aby nás věci neovládaly.

Bůh řekl dětem Izraele, když je přivedl do zaslíbené země:

Dt 8,10-14: „Kdyžkoli jísti budeš a nasytíš se, dobrořečiti budeš Hospodina Boha svého za zemi výbornou, kterouž dal tobě. 11 Aniž se kdy toho dopouštěj, abys se měl zapomenouti na Hospodina Boha svého, a neostříhati přikázaní a soudů jeho i ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, 12 Aby, když bys jedl a nasycen byl, a domů krásných nastavěje, v nich bys bydlil, 13 A volové i ovce tvé rozmnoženy byly by, stříbra také a zlata měl bys mnoho, a hojnost ve všech věcech svých, 14 Nepozdvihlo se srdce tvé, a zapomenul bys na Hospodina Boha svého, kterýž tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby“ --- Zapomínáme, že jsme byli zachráněni.

Jednou jsem četl v Duchu proroctví, že ďábel někdy dá člověku nadbytek, aby ho zničil.

A Benjamin Franklin řekl: „Více lidí je zničeno nadbytkem, než nedostatkem.“

Chudí lidi vědí, že potřebují Pána Boha. Avšak bohatí si to neuvědomují a hrozí jim, že budou zničeni nadbytkem.

Ti, kdo žijí v nejbohatších zemích světa, mají problém. Mohlo by se nám stát, že dojdeme až do bodu, kdy si řekneme: „Nepotřebujeme Boha. Máme americký sen.“

Dokonce i lidé, kterým se poskytuje sociální péče, v naší zemi mají mobilní telefony. A většina z nich má auta.

To, co dřív bylo považováno za luxus, je dnes základní potřeba. Životní úroveň se velice změnila.

Lk 16,19: „Byl pak člověk jeden bohatý, a obláčel se v šarlat a v kment, a hodoval na každý den stkvostně.“

Znáte podobenství o boháčovi a lazarovi? Myslím, že to nemusím číst celé. Je tu paradox. Na jedné straně je boháč, který má úplně všechno. Žije v paláci, má nejlepší šaty, nejlepší pokrmy.

Chudák žebrák leží v bráně a chce jen drobky, které padají z boháčova stolu.

Nakonec oba zemřou. Boháč skončí v Hádesu – v řeckém, pohanském místě utrpení. A žebrák skončí v Abrahamově lůně – v židovském místě odměny.

Ježíš poukazuje na velký zvrat osudu. Když je někdo požehnán bohatstvím v tomto životě, neznamená to, že bude požehnán i v příštím životě.

A vskutku Jakub napsal:

Jk 5,1: „Nuže nyní, boháči, plačte, kvílíce nad bídami svými, kteréž přijdou.“ – Byli jste obklopeni tolika chudými a nestarali jste se o ně.

Musíme být citliví a všímat si potřeb chudých.

**Úterý – Lákavá reklama (angl. verze – „Kouzlo materialismu“)**

Můžeme si říct: „Není to naše vina. Jsme oběti. Nejsme snad bombardováni reklamami? Nemůžeme si pomoci.“ Kolik se utrácí za reklamy na Madison Avenue? Miliardy a miliardy. Svět reklamy je mocný. Společnosti téměř vždy ukazují krásné a přitažlivé lidi, aby podpořili to, co prodávají. Utrácejí miliardy na to, aby nám řekly, že pokud nebudeme mít tento výrobek, tak nikdy nebudeme skutečně šťastní.

Reklamy mají za cíl, abychom se cítili nespokojení, pokud nebudeme mít jejich produkt. Nespokojení s tím jak vypadáme. Nespokojení s jídlem, které jíme. Nespokojení s oblečením, které nosíme, dokud nebudeme mít oblečení od nich.

Reklamy vytváří materialistickou kulturu a my to víme. Národní průzkum Mythos ukázal, že 82 % Američanů si o sobě myslí, že jsou materialisté a 77 % o sobě řeklo, že jsou požitkáři.

Co je to materialismus? Starost o vlastnictví a víra, že vlastnictví nějakého výrobku přinese štěstí, a úspěch.

Je to pravda? Ne. To nepřináší štěstí.

Ježíš řekl:

Mt 6,22: „Svíce těla jestiť oko; protož jestliže by oko tvé sprostné bylo, všecko tělo tvé světlé bude. 23 Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Jestliže tedy světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, sama tma jaká bude? 24 Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mammoně.“

Na co se zaměřujeme? Na co se díváme? Zaměřujeme se na věci tady dole na zemi, nebo na to, co je v nebesích?

Vzpomínáte si, co udělal král Nabuchodonozor? Byl na vrcholu a myslel si, že má všechno, co přináší štěstí.

Da 4,27: „Mluvil král a řekl: Zdaliž toto není ten Babylon veliký, kterýž jsem já vystavěl mocí síly své, aby byl stolicí království k ozdobě slávy mé?“

Měl úplně všechno. Paláce, poklady, majetek, zemi, šaty, jídlo. Nic mu nescházelo. A když slunce zapadalo, díval se ze svého balkónu na zářící říši a říkal si: „To je moje. Jsem král světa.“

A co se stalo? Bůh k němu promluvil a on se stal zvířetem. Museli ho vyhnat od lidí a jedl trávu, jako dobytek. Ve chvilce přišel o všechno, stejně jako bohatý člověk, který stavěl stodoly,.

Musíme se tedy bránit materialismu.

Někteří lidé ztratí všechno, když zemřou. Nabuchodonozor dostal druhou šanci. I Job dostal druhou šanci.

Měli bychom se ptát: „Pane vlastní můj majetek mně, anebo vlastním já svůj majetek?“

Apoštol Pavel napsal:

Ga 5,16: „Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.“

**Středa – Nebezpečné „já“ (angl. verze – „Sebeláska“)**

Kde vzniklo sobectví a sebeláska? U satana.

Čteme o tom u Ezechiela:

Ez 28,17: „Pozdvihlo se srdce tvé slávou tvou, k zlému jsi užíval moudrosti své příčinou jasnosti své. Porazím tě na zemi, před oblíčej králů povrhu tě, aby se dívali na tebe.

U Izajáše je psáno, co si říkal:

Iz 14,14: „Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.“

Satan trpěl narcismem, což je „porucha osobnosti, která se projevuje přehnaným oceňováním sebe samého, nepochopením pro druhé, přehnanou kritikou a arogantním chováním.“

Apoštol Pavel radí:

Ř 12,3: „V potřebách s svatými se zdělujíce, přívětivosti k hostem následujíce.“

A v Listu Timoteovi napsal:

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

**Čtvrtek – Kým opravdu jsem? (angl. verze – „Konečná marnivost materialismu“)**

Pamatujete si Achanovu žádostivost po dobytí Jericha? Mezi kořistí viděl babylonské roucho, 200 šekelů stříbra a zlatý prut, který vážil 50 šekelů.

Když byl usvědčen, řekl:

Jz 7,21: „Viděl jsem mezi loupeží plášť jeden Babylonský pěkný, a dvě stě lotů stříbra, a prut zlatý jeden, padesáte lotů ztíží, čehož požádav, vzal jsem to, a aj, jsou ty věci skryté v zemi prostřed stanu mého, a stříbro pod tím.“

Co se stalo Achanovi? Měl prospěch za své chamtivosti, anebo ho nakonec zničila? Říkal si: „Musím to mít!“, přestože dostal příkaz nedotýkat se toho.

Lidé, kteří říkají: „Nechám si desátek“, Mají z toho prospěch?

Bůh řekl Malachiášovi: „Pokud okrádáte Boha, tak Pán Bůh odejme Své požehnání a kobylky sežerou všechno, co máte, zloději se vloupají a okradou vás.“ Dopadnou na vás všechny možné pohromy.

Když děti Izraele byly věrné, vydržely jim boty a oblečení déle? Ano. Pán Bůh někdy požehná i věci, že fungují déle.

Tento týden jsem mluvil s jedním bratrem a řekl jsem mu: „V průběhu let jsem zjistil, že, jak se zdá, Pán Bůh žehná.“ S Karen jsme měli lednici, kterou jsme si koupili spolu s domem. A vydržela nám dvacet let, přestože byla už dvacet let stará, když jsme si dům koupili.

Pán Bůh někdy způsobí, že věci vydrží a požehná i majetku. Říká:

Mal 3,11: „A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví Hospodin zástupů.“

Pán způsobí, že věci vydrží déle.

Viděli jsme také, že můžeme najednou přijít o všechno.

Co se stalo Jobovi a jak zareagoval?

Jb 1,20.21: „Tedy Job vstav, roztrhl roucho své, a oholil hlavu svou,“ – Poté, co o všechno přišel. – „a padna na zem, poklonu učinil. 21 A řekl: Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo.“

Člověk může přijít úplně o všechno a přesto říct: „Buď požehnáno jméno Hospodinovo.“

Šalomoun řekl to samé. A Šalomoun věděl, co je to bohatství.

Kz 5,14.15: „Nebo hyne bohatství takové pro zlou správu; syn, kteréhož zplodí, nebude míti v ruce své ničeho. 15 Jakž vyšel z života matky své nahý, tak zase odchází, jakž přišel, aniž čeho odnáší z práce své, což by vzal v ruku svou.“

A dále u Joba čteme:

Jb 31,24-28: „Skládal-li jsem v zlatě naději svou, aneb hrudě zlata říkal-li jsem: Doufání mé? 25 Veselil-li jsem se z toho, že bylo rozmnoženo zboží mé, a že ho množství nabyla ruka má? 26 Hleděl-li jsem na světlost slunce svítícího, a na měsíc spanile chodící, 27 Tak že by se tajně dalo svésti srdce mé, a že by líbala ústa má ruku mou? 28 I toť by byla nepravost odsudku hodná; neboť bych tím zapíral Boha silného nejvyššího.“

Majetek si člověk s sebou do hrobu neodnese.

Job byl velmi bohatý a řekl: „Zlato není má naděje. Neradoval jsem se z toho, že mé bohatství bylo velké.“ Jeho spokojenost nepramenila z hojnosti a množství majetku.

1.Pt 2,9: „Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své.“

Kněží v biblických dobách žili z darů, které přinášeli lidé. Neměli žádné vlastnictví v zaslíbené zemi. Ostatních dvanáct kmenů mělo určité území – kněží Levité byli třináctý kmen. Kněží dostali jen malé území, předměstí, aby měli, kde žít. Ale nedostali žádné dědictví, protože se měli považovat za pocestné mezi kmeny. Měli se rozptýlit jako sůl mezi ostatní kmeny a sloužit jim.

Petr citoval Mojžíše:

Dt 7,6: „Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.“

Petr řekl: „Máme být národem králů a kněží.“ Tím je myšleno, že my jsme pocestní a cizinci. Potřebujeme různé věci a kněží dostávali dary a oběti z chrámu za účelem služby.

A kdykoliv lidé přestali platit desátky, kněží se vrátili na pole a tak skončila jejich služba.

V dobách velké prosperity v Božím lidu králové zajistili, aby kněží sloužili. Byli to lékaři, soudci, učitelé. Kněží učili děti číst a byli služebníci evangelia.

Opravdová spokojenost a štěstí pramení ze spojení s Kristem.

Přečtu vám citát z knihy „Touha věků“, strana 668:

„Pravá poslušnost vychází ze srdce. Kristus to dokazoval celým svým životem. Pokud mu dovolíme, aby vstoupil do našeho myšlení a našich záměrů, potom naše srdce i mysl natolik splynou s jeho vůlí, že poslušnost pro nás bude naprostou samozřejmostí. On očistí naši mysl a posvětí ji a my mu budeme s největší radostí sloužit. Pokud využijeme přednosti, kterou máme, a poznáme Boha tak, jak se nám dává poznat, bude náš život životem neustálé poslušnosti. Budeme-li si vážit Kristovy povahy a udržovat společenství s Bohem, hřích se nám zoškliví.“ (DA 668; TV 427.3)

Když se obrátíme natolik, že budeme ve všem poslouchat Krista, tak uskutečníme záměry svého srdce, protože On naše srdce změní.

Naše srdce nebudou naplněna sobectvím, ale budou naplněna Bohem a Jeho dílem.

Amen.

**Dotazy diváků:**

**Měli bychom si kupovat věci, které nepotřebujeme, když je ve světě taková bída?**

Dobrá otázka. Postavme se k tomu čelem. Někdy si kupujeme věci, které nepotřebujeme, ale chceme je. Přitom spousta lidí má potřeby, které nejsou uspokojeny. Měli bychom se cítit provinile pokaždé, když si koupíme něco, co ve skutečnosti nepotřebujeme, ale jen po tom toužíme v srdci?

Můj názor je, že křesťan by v tom měl mít vyváženost.

Myslím, že to byl Wesley, kdo řekl: „Měli bychom vydělávat, co nejvíc můžeme, šetřit, co nejvíc můžeme, a dávat, co nejvíc můžeme.“

Tento týden jsem dostal šek, který jsem vůbec nečekal. A má první reakce byla: „Ó, mohu si jít koupit kytaru, kterou jsem chtěl.“ Avšak Duch svatý mi řekl: „Dougu, to je sobectví.“

Jakmile člověk dostane nějaké peníze navíc, tak místo, aby myslel na lidi, kteří nemají nic, myslí na sebe. To přichází přirozeně a je to sobecké.

Duch svatý mě však zastavil a řekl: „Možná by ses měl pomodlit a ptát se Pána Boha: „Pane, jak mám tyto peníze využít a dát aspoň polovinu někomu druhému?“

Vám může Duch svatý říct třeba něco jiného.

**Proč nazýváme dary na misii obětním darem, když pro mnoho lidí to vůbec žádná oběť není?**

Většina darů přinášených ve sborech v severní Americe nevyžaduje oběť. Jak tedy máme definovat obětní dar? Když něco dáváme, a kvůli tomuto daru si musíme něco odepřít, tak to je oběť. Většina lidí, když něco daruje, tak stejně bude jezdit i nadále stejným autem, budou jíst stejné jídlo. Budou spát ve stejné posteli a budou nosit stejné oblečení. Neutrpí a nepocítí opravdu žádnou ztrátu. Sice se trochu sníží částka na bankovním účtu, ale ve skutečnosti to pro ně žádná oběť není.

Obětní dar znamená, že něco darujeme a nějakým způsobem se nás to dotkne. Je v tom zahrnuto sebezapření. To je opravdová sebeoběť. Většina lidí však takto nedaruje.

Věděli jste, že chudí lidé dávají statisticky větší procento, než bohatí?

**Co je to živá oběť a jak to vypadá v praxi?**

Ano, máme přinášet sebe samé jako živou oběť. Především je to, jako když Pavel řekl: „Nejsem to já, kdo žije, ale Kristus žije ve mně. A život, který nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který dal Sebe samého za mně. Jsem ukřižován spolu s Kristem.“

To znamená, že každý den řekneme: „Denně umírám, nechci žít sám sobě. Pane, co chceš, abych dělal?“

Je to o tom, jak trávíme svůj čas. Jak utrácíme a jak spotřebováváme své prostředky. A také jaká slova používáme. Řekneme: „Chci, aby můj život byl sladkou vůní Bohu.“ Taková oběť byla přinášena na oltář a Pán Bůh ji nazval „sladce vonící obětí“.

Znamená to, že žijeme život v poslušnosti a rozhodnutí, která budeme dělat, budou přinášet slávu Bohu.

Další otázka je praktická a myslím, že mnoho lidí se na to ptá:

**Mám omezený rozpočet. Mám platit desátky a přinášet dary předtím, než zaplatím jiné účty?**

Dobrá otázka. Křesťané jsou často kritizováni sekulárními lidmi, kteří jim říkají:

„Vy chcete, aby tito chudí lidé platili desátky, a přitom si těžko vystačí s tím, co mají. Jste nenasytní a chamtiví.“

Víte, Ježíš viděl jednu ženu, jak přišla do chrámu. Bohatí dělali velké představení, troubili na trumpetu a vhodili dar do pokladny, aby jim ostatní tleskali. Pak přišla chudá vdova a vhodila dvě mince, a pak se snažila nepozorovaně vyklouznout ven. Ježíš řekl učedníkům: „Vidíte tu vdovu? Dala víc, než všichni ostatní. Protože dala všechno, co měla.“ Běžel snad Ježíš za ní a volal: „Nedělej to! To je hloupost! Měla sis nechat alespoň 50 %, a hodit tam jen jednu minci.“

Anebo ji požehnal a pochválil za její oběť?

Otázka tedy zní: „Měli bychom platit desátky, jednu desetinu, když bojujeme s nedostatkem?“ Pán Bůh řekl: „Vyzkoušej Mě a uvidíš, jestli neotevřu okno v nebesích.“ Pán neřekl: „Vyzkoušej Mě, až všechno splatíš.“ Ale řekl: „Vyzkoušej Mě, když to bude opravdu oběť.“

Pamatuji si, jak jsem před lety pracoval v dřevařském podniku. Pracoval jsem celý den a měl jsem 60 dolarů za sáh dřeva. Musel jsem si kupovat benzín na pilu a potraviny. A nakonec mi mnoho nezbylo. Řekl jsem: „Desátek je šest dolarů denně, ale zaplatím je.“ A víte, co se stalo? Pán Bůh požehnal a teď máme problém, že nemáme dostatek místa pro všechny naše věci.

**Když chce být někdo finančně úspěšný, je to v konfliktu s myšlenkou, že nemáme milovat svět?**

Jaký je opak toho, když chce někdo být finančně úspěšný? Chtít finanční nezdar. Je to snad nějaká ctnost, říkat: „Jsem křesťan, musím finančně selhat“?

Pokud se budete rozhodovat, jaké mají být vaše finance, tak budete chtít úspěch anebo, abyste zbankrotovali?

Láska k penězům je o něčem jiném. Ale křesťané by se měli řídit tím, co je psáno. Nepíše se snad v Bibli o investování? Ježíš pochválil služebníky, kteří investovali moudře, a odsoudil služebníka, který alespoň neuložil peníze v bance, aby měl úrok.

Myslím, že Pán Bůh skutečně požehnal Ameriku, protože Amerika začínala s protestantskou pracovní etikou – byli šetrní, skromní a dělali moudré investice. Mělo to takový efekt, že země rozkvetla.

Pán požehnal Židům mnoha způsoby, v mnoha zemích, kamkoliv šli. Zachovávali biblické principy a byli pilní a šetrní a tak prosperovali.

Není nic špatného na tom chtít dobře investovat. Avšak nemáme být lakomí a jen všechno hromadit. Musíme být ochotní podělit se. Nejen přinášet desátky a dary, ale pomáhat chudým a být štědří.

**Jak se počítá desátek? Je to z čistého, nebo z hrubého příjmu?**

To je různé. Předtím, než dostanete výplatu, tak, podle toho, kde pracujete, už byly provedeny srážky. Zaměstnavatel už mohl odečíst sociální pojištění.

Můžete se sami rozhodnout. Jestli budete žít dostatečně dlouho, abyste mohli čerpat sociální pojištění. Když platíte desátek z hrubé mzdy, pak nemusíte platit desátek ze sociálního pojištění později, protože to byste platili znovu to, co jste už zaplatili.

Máme však platit desátek z toho, co dostaneme poté, co nám odečtou daně? To je jako byste řekli: „Zaplatím desátek, až když si nakoupím potraviny“.

Kdybyste řekli: „Zaplatím desátek, až potom, co si koupím všechno, co chci“, tak pak vám už nic na desátek nezůstane.

Měli byste platit desátek z vašeho příjmu. Daně jsou účet, který platí každý občan např. na stavbu a údržbu silnic, veřejné osvětlení a jiné služby. Daně jsou součástí příjmu. Je to účet, který platíme všichni.

Pokud jste však na pochybách, tak dělejte, co nejvíce můžete, a zjistíte, že nikdy nezaplatíte více, než zaplatil Bůh pro vás.

Neříkejte si: „Co mohu dát, aby to bylo co nejméně?“ Dávejte, co možná nejvíc, a uvidíte, že vám Pán Bůh požehná.

**Jak má zachovávat sobotu majitel hotelu?**

S tímto problémem jsme se potýkali v Amazing Facts. Jeden člověk nám ve své poslední vůli odkázal třetinové vlastnictví v jednom hotelu. A tak jsme si sedli a přemýšleli jsme: „Hotely jsou otevřené i v sobotu. Vydělávají peníze v sobotu. Co s tím? Přemýšleli jsme o tom a mluvili jsme s několika teology a ti řekli: „Vlastníte rozhodující podíl?“ „Ne.“ „Pak za to nejste zodpovědní.“

Když například máte peníze v bance, tak banky mohou investovat do hotelů, které mají otevřeno v Sobotu, ale nemáte rozhodující podíl a tak to nemůžete ovlivnit.

A tak tedy doporučuji, aby ti, kdo zachovávají Sobotu, nepodnikali s hotely, pokud chtějí Sobotu světit. To neznamená, že v tomto odvětví nejsou žádní lidé, kteří Sobotu zachovávají.

Samozřejmě, jsou lidé, kteří jsou na cestách a potřebují hotel i v sobotu..

Nevím, jestli jsem dobře odpověděl.

Raději, pokud to lze, bych se držel dál od takového podnikání, které vyžaduje, aby se pracovalo i v sobotu. Na hotelech však není ni neetického. Kolik z vás bylo v hotelu v Sobotu? Mnoho, a já také.

**Ve světě je tolik bídy. Záleží na tom, jestli něco daruji? Má to nějaký význam?**

Ano. Vzpomeňte si na tu vdovu, co jsme o ní mluvili, a která dala dvě mince. Kolik peněz přišlo do Boží pokladnice za posledních dva tisíce let, díky jejímu příkladu? Miliardy. Milióny lidí byly inspirovány věrností té vdovy, jejíž jméno ani neznáme. Řekla: „Miluji Boha, a chci Mu dát všechno.“

A díky tomu, co udělala, do pokladnice přitekla řeka finančních zdrojů. A tak tedy ten, kdo je věrný v tom nejmenším, ten je věrný i ve velkém. Buďte věrní v tom málu, co máte, a Pán požehná zbytek.

Amen.