**L 6 – Vlastnosti správce**

Kazatel: Dr. David DeRose, MD

Dnes budeme dále studovat o správcovství a motivech srdce a zaměříme se na lekci 6 – „Vlastnosti správce“.

Možná jste o tom uvažovali, ale neustále nás tím bombardují média. Akce jednotlivců, nebo několika lidí, mohou úplně zničit logo/značku společnosti. Několik zaměstnanců aerolinek nejedná hezky s jedním člověkem v letadle, a co se stane se značkou dané letecké společnosti? Nebo několik inženýrů pracuje na motoru auta a skončí to tím, že zničí značku společnosti, která představuje tisíce lidí na světě. Nebo se může jednat o jeden telefonát nějakému prodejci v maloobchodě. Odpoví vám zaměstnanec, který je úplně necitlivý, nebo dokonce až hrubý. A co to udělá se značkou tohoto obchodu?

Dnešní lekce obrací naši pozornost na koncept loga/značky.

Na začátek si přečteme základní verš, který vysvětluje, o čem je dnešní lekce „Vlastnosti správce“:

1.Kor 4,1.2: „Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích. 2 Dále pak vyhledává se při šafářích, aby každý věrný nalezen byl“.

Lekce začíná slovy:

„Většina úspěšných obchodníků má své logo, podle kterého je lidé poznají.“ Popřemýšlejte o tom.

Čím jsou známí křesťané? Mohli byste říct: „Křesťané jsou známí pro dobré skutky.“ Avšak mnoho lidí si nespojuje křesťany s dobrými skutky.

Na některých místech ve světě člověk, který je označen jako křesťan, je považován za nemorálního. Existují místa, kde lidé, kteří nosí Ježíšovo jméno, jsou považováni za jedince, kteří se neoblékají slušně, dívají se na nemravné věci a nežijí v souladu s morálkou.

Jak je to s námi? Jak představujeme Ježíše? A jak Ho představuji já?

Kapitola 1.Kor 4 je zasazena v kontextu. Strávíme následující minuty tím, že se na tento kontext podíváme.

Nalistujme si v Bibli 1.List Korintským, odkud je náš základní verš. Je to List, který Pavel napsal jednomu sboru, který neměl záviděníhodnou pověst, alespoň v době, kdy Pavel svůj List psal. A opravdu bylo to natolik zlé, že v kapitole 5, Pavel říkal (parafrázuji): „Ve vašem sboru se dějí takové hrozné věci, že dokonce ti, kdo nejsou křesťané, by neudělali něco podobného.“

Je však zajímavé, že v 1. a v 2. Korintským, nám dává jasnější náhled na to, co to znamená být efektivním správcem. A to je vysvětleno v několika popisech povolání, které máme jako věřící.

Podívejme se především na klíčový text, který se nachází v 1.Korintským. Je to verš 1.Kor 4,16. Velmi krátký verš, ale který nám nabízí opravdu hlubší náhled.

1.Kor 4,16: „Protož prosím vás, buďte následovníci moji.“

K čemu Pavel vybízí věřící? Aby ho napodobovali. Pavel v podstatě říká, že Ježíš ho volá, aby dával příklad věřícím.

Pavlův příklad, když psal Listy církvi v Korintu, odhaluje jeho srdce, a naše povolání jako věřících.

Přečtěme si na některé texty. A důvod, proč to děláme, je, že chci, abyste pochopili, jak důležité je povolání být správci.

Abychom pochopili úplnou myšlenku správcovství, a aby nám tato myšlenka neunikla, podíváme se podrobně na to, co správce dělá.

Přečtěme si, jak Pavel popisuje své vlastní povolání a povolání věřících. Podíváme se na povolání Pavla ze dvou důvodů. První jsme si před chvílí přečetli v 1.Kor 4,16 – a to je, že máme napodobovat jeho příklad.

Pavlovo povolání je tedy i moje povolání i vaše povolání, protože Pavel řekl, že Bůh ho vedl v jeho životě, abychom v něm zachytili obraz Ježíše.

Není to o Pavlovi, není to ani o nás, ale je to o zobrazování Mistra.

Přečteme si několik dalších popisů, které nám pomohou lépe porozumět našemu povolání. A všechny se týkají správcovství.

1.Kor 3,5: „Kdo tedy jest Pavel, kdo Apollo, než služebníci, skrze něž jste uvěřili, a jakž jednomu každému dal Pán?“

Jak Pavel nazývá sebe samého v tomto verši? Služebníkem. A co dělá služebník? Co znamená někomu sloužit? Být duchovním vedoucím, vyučovat.

Zeptám se vás: „Sloužil někdy někdo vám od chvíle, kdy jste vstoupili do sboru dnes ráno?“ Někteří z vás pokyvují hlavou, jiní se usmívají. Ale jakým způsobem vám někdo posloužil? Učili vás? Kázali vám, když jste vešli dovnitř? Modlili se s vámi. Mají vás rádi. Chovali se k vám přátelsky.

Toto je jedna charakteristika povolání správců. Dostali jsme úkol být správci. To jsou ti, kdo se starají a pečují o dobro svého pána, neboli pečují o logo/značku svého pána.

Přečtěme si další verš:

1.Kor 3,9: „Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, Boží vzdělání jste.“ – To je jiný zajímavý obraz. Nyní jsme Boží pomocníci, „spolupracovníci“ – ČSP.

Co to znamená? Když jsme pracovníci, znamená to, že musíme vykonat nějaké dílo. Co je však myšleno výrazem „Boží spolupracovníci“ (ČSP)? Pracujeme bok po boku. Když čteme úvod 1.Listu Korintským, tak to, co trápilo Pavlovo srdce, byla nejednota v církvi. Byly v ní různé frakce a rozkol. Takovou zprávu Pavel dostal.

Dále se dověděl o nemorálnosti v církvi. Církev tedy nebyla dobrým správcem poselství, které jim svěřil Pán Bůh. V Listu, který Pavel napsal, vidíme obraz toho, k čemu nás Pán Bůh povolal. Jsme povoláni, abychom byli Boží stavbou, jeho církví, Jeho tělem. To všechno se objevuje v 1.a 2.Listu Korintským.

Podívejme se na několik dalších veršů. Kapitola 4 začíná tímto obrazem správců a služebníků. Avšak když přejdeme k verši 9, zachytíme jiný pohled.

1.Kor 4,9: „Za to mám jistě, že nás Bůh apoštoly poslední okázal jako k smrti oddané; nebo učiněni jsme divadlo tomuto světu, i andělům, i lidem.“

Jsme herci na jevišti. Ne že bychom hráli nějakou roli, ale jsme tím, kým jsme. A skutečně svět se dívá na křesťanskou církev. Svět se na nás dívá a podle nás posuzuje Ježíše. To je velice vážné a nutí nás to k hlubokému zamyšlení.

Před časem jsem potkal jednu paní (říkejme jí třeba Lois), a vyprávěla mi o tom, jak se setkala s křesťanskou církví. Náhodou to byla zrovna církev adventistů sedmého dne. Mohla by to být i jiná církev. Ale co si lidé myslí o křesťanech jakékoliv denominace? Tato žena měla jedinečnou perspektivu o místní církvi adventistů sedmého dne, protože sbor byl přímo přes ulici od ní. Ona a její manžel neviděli, co se děje ve sboru, nikdy tam nevstoupili. Viděli jen, co se děje na parkovišti před sborem.

Co by lidé viděli, kdyby se dívali na parkoviště u našeho sboru? Zdraví se tam lidé vřele? Nebo vyslovují slova hněvu? Dívají se lidé na někoho rozčíleně, protože jim zaparkoval na jejich místě? Kolik z vás chce vědět, co viděli? Lois a její manžel se dívali na místní sbor adventistů sedmého dne a řekli si: „Tito lidé vypadají, jako nejšťastnější lidé na světě! Musíme zjistit, proč jsou tak šťastní.“ Když jsem se setkal s Lois, ona a její manžel už byli adventisté sedmého dne. Vstoupili do církve, ale co je k tomu vedlo? Správcovství členů, kterým byla dána odpovědnost pracovat na Božím díle.

Členové se nechovali přátelsky jen, když vešli do sboru. Evidentně se to dělo pokaždé, když přijeli na parkoviště u sboru. A pokud se to dělo pokaždé, když přijeli na parkoviště, můžete si být jisti, že takoví byli i doma.

Nebylo by krásné, kdyby všechny naše sbory byli, jako ten, na který se dívala Lois? I když s manželem nikdy nevešli dovnitř, řekli si: „Jestliže jsou tito lidé takoví, musíme zjistit, co je takovými dělá.“

Podívejme se na několik dalších pohledů na správce v 1. a 2. Listu Korintským.

Možná jste si vzpomněli na 2.Korintským 5, která také zapadá do širokého konceptu správcovství.

Když budeme izolovat jediný popis správcovství, nezachytíme celou řadu významů a slov, které jsou použity k popisu věřících.

Když Pavel mluvil o svém vlastním povolání, které máme napodobovat, tak řekl:

2.Kor 5,20.21: „Protož my na místě Kristově poselství dějíce, jako by Bůh skrze náš žádal, prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem. 21 Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm.“

Jak jsou zde nazváni? Vyslanci, představitelé nejvyššího řádu. Jsme představitelé jiného národa, jiného vládce. Tady na planetě zemi jsme na cizím území. Nejsme v nebi a jsme nazváni „správci“, a „vyslanci“. Jsme povoláni jako služebníci. Jsme povoláni jako královské kněžstvo.

To neznamená, že jsme všichni povoláni k službě evangeliu na plný úvazek. Ale znamená to, že každý z nás je povolán jako správce, který představuje krále.

To je obraz, který nám dávají tato popisná slova, a říkají nám o vlastnostech správce.

My představujeme Krále králů, jsme zástupci značky/loga křesťanství, ať už se nám to líbí nebo ne. Jsou však určité charakteristiky, které činí správce efektivním. 1.Kor 4 uvádí jednu klíčovou charakteristiku. A tou je věrnost.

Podívejme se do slovníku, co to znamená být věrný: 1. Loajální, pevný, vytrvalý, nezlomný, poslušný, důvěryhodný. Může se vztahovat na manžela/manželku, kteří nikdy nemají intimní vztah s nikým jiným. Může se to týkat předmětu, který je spolehlivý. 2. Charakteristický, typický, věrná kopie něčeho. Další definice slova věrný je 3. Pevný v dodržování slibů, nebo plnění povinností.

Slovník uvádí, že to je zastaralá definice, avšak ve skutečnosti naráží na původ slova. Věrný znamená „plný víry“. Když se díváme na vlastnosti správce, a na všechno, o čem se mluví v lekci na tento týden, jediný způsob jak být správcem a zastupovat efektivně Krále králů, je mít tuto charakteristiku – být plný víry.

Podívejme se na názvy částí lekce. Část na neděli je nazvána „Věrnost“ a na pondělí „Oddanost“.

„Věrnost“ a „Oddanost“ jsou v podstatě synonyma. Jedním z aspektů věrnosti je být oddaný.

A jak je to s čistým svědomím v části na úterý?

Co nám dává čisté svědomí? To, když jsme věrní. A poslušnost? Slyšeli jsme o tom v definicích věrnosti.

A důvěryhodnost?

Všechny tyto pojmy jsou aspekty věrnosti.

Mohli bychom si říct: „To nasazuje laťku příliš vysoko. Kdo má takovou víru?“

Nalistujme si List Římanům 12. V této kapitole se nachází jedna část, která je pro mě povzbuzením, a doufám, že povzbudí i vás. Někdy se na sebe díváme v zrcadle a říkáme si, že naše víra není až tak moc velká. Římanům 12 nám připomíná jednu velkou pravdu.

Je to zajímavé, protože Pavel se zde připravuje, že bude mluvit o křesťanské církvi – o sjednocené církvi, kde má každý jinou úlohu. Popisuje církev jako tělo. Když tento popis začíná, tak říká:

Ř 12,3: „Neboť pravím (skrze milost, kteráž dána jest mi), každému, kdož jest mezi vámi, aby nesmyslil více, než sluší smysliti, ale aby smyslil v středmosti, tak jakž komu Bůh udělil míru víry.“

Mohli byste si říct: „Ale já nemám víru.“ Ale vy víru máte. Co nám říká Bible? Že každý má „míru víry“.

Otázka tedy zní: „Jak máme zvětšovat víru?“

Mám několik pacientů, kteří měli mozkovou příhodu. Mrtvice jim zničila část mozku. A u některých zničila právě tu část mozku, která je odpovědná za pohyb jedné strany těla. Když se podíváte na pacienta, který měl před několika lety mozkovou příhodu, která postihla jeho pravou ruku, v čem se tato ruka liší od té druhé? Ruka, která byla postižená, se nehýbe. V důsledku toho atrofovala. Svaly na ruce odumíraly. Proč si ruka nezachovala sílu? Protože nedostávala signály z mozku a nebyla používána.

Pokud jako křesťané jsme vyslanci a správci, pracujeme pro někoho jiného – pro Ježíše.

Víra roste stejně, jako cokoliv jiného. Pokud jako křesťané jsme vyslanci a správci, pak pečujeme o prospěch někoho jiného. Kdo to je? Ježíš.

Pokud jsme ve spojení s Ježíšem, co nám říká, abychom dělali s naší vírou? Máme ji používat. Pro kolik z vás to vyžadovalo velkou víru přijít dnes do sboru? U někoho to možná vyžadovalo velkou víru. Možná máte velmi nespolehlivé auto, a modlili jste se a prosili, abyste dojeli v pořádku až k cíli.

Kolik z vás by se chtělo ocitnout v situaci, kdy musí procvičovat víru? Obyčejně bychom byli raději, kdyby všechno probíhalo hladce. Avšak Pán nás uvádí do situací, kdy musíme používat víru. Musíme mu věřit, a žít vírou.

V úkolech je uveden jeden z největších příkladů víry. Nalistujme si List Židům 11, kde se píše o hrdinech víry. Někteří z nich nám občas nemusí připadat věrní.

Ve verši 8 je zmíněna jedna osoba, která ovšem nebyla vždycky emblémem věrnosti.

Žd 11,8: „Věrou, povolán jsa Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzíti za dědictví; i šel, nevěda, kam přijde.“

Mám moc rád tento obraz. Dokážete si představit, jak se balíte a nakládáte si věci na vůz před domem? Jeden soused vám řekne: „Nevěděl jsem, že odjíždíš! A kam jdeš?“ „Nevím.“ Abraham opustil místo prosperity. Historické a archeologické záznamy říkají, že Ur Kaldejských bylo jedním z hlavních měst té doby.

Nevím, jaké město by dnes mohlo být takovým – Londýn, Paříž, New York, San Francisco? Možná nějaké jiné velké město, kde si lidé myslí, že žijí v ideálních podmínkách.

Pro Abrahama byl Ur ideálním místem, ale Pán Bůh mu řekl, aby odešel. Dobře tedy, ale když má člověk odejít, tak by rád věděl, kam má jít, že? Lidi většinou neosloví ti, kteří projevují takovou víru, jakou měl Abraham. Avšak Abrahamův příběh tím nekončí.

Když se podíváme na jiná místa v Bibli, připomeneme si další aspekty Abrahamovy víry – např. když obětoval svého syna. Dokážete si to představit? To byla zkušenost na hoře Moria. Abraham dostal poselství, aby šel a obětoval svého zaslíbeného syna.

Podívejme se do Listu Židům, kde je zmíněn tento příběh. Abrahamova víra je úžasná, když na to pomyslíme.

Žd 11,17: „Věrou obětoval Abraham Izáka, byv pokoušín, a to jednorozeného obětoval ten, kterýž byl zaslíbení přijal, 18 K němuž bylo řečeno: V Izákovi nazváno bude tobě símě, 19 Tak o tom smýšleje, že jest mocen Bůh i z mrtvých vzkřísiti. Pročež jej jako z mrtvých vzkříšeného přijal.“

Uvědomujete si, co nám zde Písmo říká? Abraham, ačkoliv váhal, a jeho víra kolísala, tak v této chvíli věděl, že Bůh povolal jeho syna Izáka, aby byl dědicem. Ale teď k němu Bůh promluvil, a řekl mu, aby svého syna obětoval.

Abraham znal Boží hlas a věděl, co Bůh od něho žádá. Řekl si: „Nevím, jak se to stane. Ale všechno, co vím, je, že Bůh mi řekl, abych obětoval Izáka, který je dědicem zaslíbení. Věřím, že když mi Bůh řekl, abych zabil svého syna, tak ho může vzkřísit z mrtvých.“

To je pozoruhodné.

Pán Bůh nás jako správce žádá, abychom měli tuto charakteristiku věrnosti. Když se podíváme na Abrahama, můžeme si říci: „Jak bychom mohli mít takovou víru, jako měl Abraham?“

Byla nám všem dána míra víry, a Bůh nám dává příležitost, abychom ji cvičili. Svou víru procvičujeme tím, že následujeme Boží vůli zejména tehdy, když je jiná, než naše přání.

Pokud děláte jen to, co vám říká selský rozum, a myslíte si: „Tak by to udělal každý“, pak k tomu nepotřebujete víru.

List Židům nekončí kapitolou 11. Pokud neuvázneme u věcí, jako to, že máme být královským kněžstvem a vyslanci, podívejme se, k čemu to má směrovat

Kapitola 12 Listu Židům poukazuje na Ježíše. Mluví se zde o velkém oblaku svědků. Ne že by se na nás dívali z nebe, protože podle Bible teď spí ve svých hrobech.

Ale v kapitole 12 je psáno, že jsme obklopeni těmito svědky. Na jednom místě Bible říká: „Přestože Abel zemřel, jeho svědectví stále mluví.“ Takže tito svědkové z Židům 11 k nám stále mluví. A co nám říkají, abychom dělali? Poslechněme si to:

Žd 12,1: „Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje, 2 Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.“

Zamysleme se nad tím: Jsme povoláni, abychom měli víru, ale zde je psáno, že Ježíš je „vůdce a dokonavatel naší víry“.

Duch svatý tedy dává každému z nás míru víry.

Tuto víru si posilujeme tím, že hledíme na Ježíše. A co se děje? Víra roste a Ježíš nám dává míru víry a také jí přivede až do cíle. On je původce i dokonavatel naší víry.

A všimněte si, co dělal Ježíš, když se díval na kříž. Nedíval se na potupu kříže. Ve Svém povolání viděl radost, která Mu byla předložená.

Vzpomínáte si na Lois a jejího manžela? Co viděli, když se dívali z okna na sbor adventistů sedmého dne? Viděli radostné, šťastné lidi.

Někdy jen kroutím hlavou. Ježíš byl „muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí“ (Iz 53,3). Ale jaké to bylo ocitnout se v Ježíšově přítomnosti? Byla to radost být s Ježíšem. Kdo běžel k Ježíši? Malé děti. Malé děti neběhají k vážným, zachmuřeným lidem. Přitahovala je radost z Ježíšovy přítomnosti. Měl v srdci nebeskou radost, ale nosil břemeno hříchu světa.

My jsme povoláni, abychom byli Jeho vyslanci, Jeho správci. Jsme povoláni, abychom měli Ježíšovu víru ve světě, který se rozpadá a hoří.

Podívejme se na čisté svědomí.

Poznali jsme, že toto všechno jsou aspekty víry. Pokud žiju věrným životem, mám čisté svědomí před Bohem, pokud Mu důvěřuji a pokud s Ním chodím.

Ale tady je problém.

Kolik z nás žije dokonalým křesťanským životem? Kolik z nás chodilo dokonale s Bohem? Kolik z nás padlo? Bible říká, že všichni zhřešili a všichni jsou daleko od slávy Boží. „Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.“ (Ř 3,23) Jedině Ježíš „na Sobě zakusil všechna pokušení, ale nedopustil se hříchu.“ (Žd 4,15 ČEP)

Jakou tedy máme naději?

V Žd 10 jsou některé velmi střízlivé výroky, které jsou povzbuzením.

Žd 10,19: „Majíce tedy, bratří, plnou svobodu k vjíti do svatyně skrze krev Ježíšovu, 20 (Tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil skrze oponu, to jest tělo své), 21 A kněze velikého nad domem Božím, 22 Přistupmež s pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná majíce srdce od svědomí zlého, 23 A umyté tělo vodou čistou, držmež nepochybné vyznání naděje; (nebo věrnýť jest ten, kterýž zaslíbil).“

Stejně jako jsou v Listě Židům verše, které nutí k vážnému zamyšlení o nebezpečí odvrácení se od Krista, tak jsou zde obrazy Ježíše, který je náš velekněz, ke kterému můžeme přijít.

Vraťme se k Žd 4, kde je další obraz této výsady, kterou máme. Ježíš je náš velekněz v nebesích.

Žd 4,14: „Protož majíce velikého nejvyššího kněze {biskupa}, kterýž pronikl nebesa, Ježíše Syna Božího, držmež to vyznání.“ – Mohli bychom říci: „Držme se naší víry, držme se našeho povolání za správce.“ - „15 Nebo nemáme nejvyššího kněze {biskupa}, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobně, kromě hříchu. 16 Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.“

Toto pozvání je určeno každému z nás. Můžeme přijít k Ježíši směle. Nemusíme si dělat starosti s naší minulostí. Můžeme přijít k Ježíši přímo, hned teď. Chce nás vybavit a uschopnit, abychom byli loajální, věrní a poslušní správci.

Ale je to stále boj. Mnohokrát jsem se s tím také potýkal. Díváme se na svou minulost a říkáme si: „Jak by mi Pán Bůh mohl odpustit?“ Někteří z vás, kdo jste zde přítomní, nebo se díváte, jste se možná stále plně nespojili s Božím lidem. Nepřijali jste biblický křest, neodevzdali jste se úplně Pánu Bohu, protože se necítíte hodni.

Ježíš říká:

Mt 11,28: „Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“

A také říká:

J 6,37: „toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven.“

Můžeme mít čisté svědomí, že jsme věrní, ale když se podíváme na svou minulost, vidíme často, že naše svědomí je poskvrněné a někdy se bojíme vzít Pána Boha za slovo, když nás zve, abychom přišli. Nalistujme si Lukášovo evangelium, kapitolu 19.

Mám moc rád příběh o Zacheovi u Lukáše 19. Je to velký příběh, který nás učí něco velmi mocného o čistém svědomí.

Zacheus byl vrchní výběrčí daní, Žid nenáviděný svým lidem, protože spolupracoval s Římany. Vybírání daní bylo synonymem vydírání, protože výběrčí daní si nacpali kapsy, když mohli vybrat více peněz.

Avšak jaký obraz Zachea se nám nabízí, když Ježíš přišel do Jericha? Zacheus vylezl na strom, aby viděl Ježíše.

Byl pravděpodobně jedním z nejbohatších lidí v kraji. Jak by vás asi překvapilo, kdybyste viděli bohatého podnikatele z New Yorku v den díkůvzdání, jak šplhá na sloup, aby lépe viděl? Co by vás napadlo. „Asi mu přeskočilo. Chová se jako malé dítě.“

Zacheus se tak pokořil, protože se zaměřil na to, aby viděl Ježíše.

A co je pozoruhodné na příběhu, pokud jde o svědomí? Ježíš se podíval nahoru a řekl Zacheovi, že přijde k němu domů. Avšak tím to nekončí. Dav začal reptat: „Zacheus, takový hříšník a Ježíš půjde k němu na jídlo?“

Ve verši 8, učinil Zacheus tento výrok:

Lk 19,8: „Stoje pak Zacheus, řekl Pánu: Aj, polovici statku svého, Pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem v čem koho, navracuji to čtvernásob.“ – A poslechněte si, co řekl Ježíš – „9 I dí jemu Ježíš: Dnes spasení stalo se domu tomuto, proto že i on jest syn Abrahamův. 10 Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.“

Otázka zní: „Napravil Zacheus všechno v Lk 19?“ Ne. Stále nosil velké břemeno přestupků a ještě se ho úplně nezbavil. Ale jak se rozhodl? Rozhodl se následovat Ježíše.

Nemusíme čekat, až se v našem životě všechno vyřeší, abychom mohli přijít k Ježíši. Nemusíme čekat, až bude všechno dokonalé. Ježíš nás zve, abychom přišli takoví, jací jsme.

Ano, chce, abychom činili pokání a napravili to, čeho jsme se v minulosti dopustili. Avšak někteří z nás toho tolik napáchali, že by nikdy k Ježíši nepřišli, kdyby se dívali jen na svou minulost.

Křesťanství je velký poklad, který nám Pán Bůh svěřil. Bible používá ilustraci o velkém pokladu, kdy je člověk ochoten prodat všechno, aby si mohl koupit pole, kde byl poklad ukryt. Takový poklad si však nemůžeme nechat jen pro sebe, ale musíme ho opatrovat a dělit se s druhými. Jsme správci a máme být poslušní důvěře, která nám byla svěřena.

Někteří z vás možná mohli kroutit hlavou nad lekcí na čtvrtek, kde se hovoří o Poctivosti a spolehlivosti. Zaměření je zde na podobenství o správci v Lk 16.

Nebudeme číst celé podobenství, ale je to jedno z netěžších podobenství, protože se zde mluví o správci, který nebyl věrný. Co udělal, když jeho pán odhalil jeho nevěrnost? Správce začal obchodovat s majetkem svého pána. Avšak nepoctivým způsobem. Začal snižovat zadlužení u pánových dlužníků.

A co udělal pán v tomto příběhu? Pochválil nepoctivého správce za to, jak si počínal ve složité situaci. Avšak jeho vychytralost spočívala v tom, že bral majetek svého pána a sdílel ho s druhými lidmi.

V Lk 16 je také podobenství o boháči a lazarovi.

A většina křesťanů by neřekla, že jsou spokojeni s pokladníkem sboru, který podváděl církev. Avšak podobenství o boháči a lazarovi berou velmi doslova, ovšem to není možné ani u jednoho z těchto podobenství.

Lekce, která z toho plyne, je, že Pán Bůh nás udělal správci svého vlastnictví. A naším úkolem je vzít toto vlastnictví a sdílet ho s druhými. Nemáme hromadit majetek jen pro sebe.

Amen.