**L 10 – Principy života správce**

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

Dostali jsme se k lekci 10 v našem čtvrtletí o správcovství. To je velmi široké a obsáhlé téma. Dnešní lekce se nazývá „Principy života správce“, „Úloha správcovství“.

**Základní verš:**

1.Tesalonickým 4,7: „Nebo nepovolal nás Bůh k nečistotě, ale ku posvěcení.“

Jedním z aspektů správcovství je, že máme zvládat být správci svého času a svého života za účelem svatosti.

Správcovství, jak jsem řekl, je velice obsáhlé. Týká se mnoha různých věcí.

Na začátku lekce je citát od LeRoy E. Froome, velkého autora, který ve své knize „Správcovství a jeho širší aspekty“ napsal: „Správcovství není teorie ani filozofie, ale pracovní program. Pro křesťana je opravdovým zákonem života.... Potřebujeme ho, abychom správně chápali život a pravdivě prožívali svou víru. Nestačí se s ním rozumově ztotožnit. Správcovství je projev vůle a rozhodný čin, který se dotýká každého rozměru života." – Správcovství je tedy zákon života křesťana.

Správcovství ovlivní, kde zaparkujete auto, když jdete nakupovat. Např. když jste správci svého života, tak se snažíte nezaparkovat příliš daleko od vchodu. Když jste však správci svého auta, tak nezaparkujete hned vedle nákupních vozíků, protože vaše auto by mohlo být poškozeno.

Pokud jste správce a vidíte, že děti něco hodili oknem do sboru, tak to seberete a hodíte do koše na odpadky.

Správcovství znamená uvědomit si, že toto je svět našeho Otce. I naše tělo Mu patří. Tak budeme používat svůj čas, své prostředky a své tělo, abychom oslavili Boha. Máme misii a poslání.

Správcovství zahrnuje různé aspekty našeho života – řízení života, vlivu a prostředků, které nám Bůh dal.

Jak už jsem řekl: „Jsme tady jen krátkou dobu.“ Čím déle žijete, tím méně si uvědomujete, jak je život krátký. A když se podíváte zpátky na svůj život, pomyslíte si: „Prožil jsem svůj život tak, jak chtěl Pán Bůh?“

A to je správcovství. Není to jen, jak utrácíme své prostředky, ale i to, jak trávíme svůj život. A nakonec se budeme Bohu za to zodpovídat.

Musíme být dobrými správci svých slov, protože budeme skládat účty z každého slova, které vyslovíme.

V Bibli je psáno, že musíme šetřit slovy. Věděli jste o tom? Šalomoun řekl:

Kz 5,2: „Nebývej rychlý k mluvení, ani srdce tvé kvapné k vynášení slova před oblíčejem Božím, poněvadž Bůh jest na nebi, a ty na zemi; protož nechť jsou slova tvá nemnohá.“ a verš 3: „…hlas hlupáka se pozná podle množství slov“.

Myslím na to, když tady stojím, vyučuji sobotní školu a vy ode mě očekáváte, že budu mluvit ještě 50 minut.

Jsme správci všeho, co děláme a chceme být věrní správci.

**Neděle – Kristus je náš život**

První část, kterou budeme studovat se nazývá „Kristus je náš život“. Když budeme pamatovat, že Kristus je v jádru všeho, budeme mít správnou perspektivu toho, co správcovství znamená.

Použijeme analogii kola u vozu. Nemusí to být kočár, ale důležité je, že je zde kolo a paprsky, které vedou do středu. Je tu mnoho paprsků, které směřují do společného bodu.

Jedním z nich je chápání ústřední role Krista ve všem – v našem náboženství a v Bibli.

Ježíš řekl:

J 5,39: „Ptejte se na písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.“

Když čteme Bibli, tak Písmo a celé Jeho poselství je o Ježíši. Být správcem nám pomáhá uvědomit si, že v našem životě je všechno o Kristu.

„…a tať svědectví vydávají o mně.“

Jiný verš na stejné téma je Lukáš 24,27: „A počav od Mojžíše“ – To se odehrálo na cestě do Emauz, - „a všech proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla.“

Celá Bible je o Ježíši.

Když vyprávíme druhým o Kristu, součástí našeho správcovství je, že ústředním bodem této doktríny je Kristus. Ježíš musí zůstat v centru našeho života.

Pokud bude Kristus v centru vašeho života, je tu šance, že budete zodpovědným správcem svého času, své energie a svých prostředků.

J 13,3: „Věda Ježíš, že jemu Otec všecko v ruce dal, a že od Boha vyšel a k Bohu jde“.

Tady bych chtěl zdůraznit slova, že „jemu Otec všecko v ruce dal,“. Ježíš přišel od Boha a jde k Bohu. Každé slovo v Bibli je o Něm. Kristus je skutečně středem našeho života.

Žd 10,7: „Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, (jakož v knihách psáno jest o mně), abych činil, ó Bože, vůli tvou.“

Když mluvíme o Bibli, je bezpečné říct, že Genesis, Exodus, Leviticus a ostatní knihy, jsou všechny o Ježíši. Je psáno: „…v knihách psáno jest o mně.“ (Ž 40,8)

S Karen se někdy díváme na různé křesťanské programy. Minule jsme se dívali na jeden pořad, kde někdo řekl: „Kazatel říkal, že se podíváme na jeden ze Žalmů. Vím, že někteří máte jen Nový Zákon a nemáte Starý Zákon. Můžete tedy jen poslouchat.“

Pomyslel jsem si: „Jak smutné, že kazatel toleruje, že u něj ve sboru mají někteří jen třetinu Bible. Protože Ježíš nezačíná až v Novém Zákoně. Ježíš je v celé Bibli.“ Pamatovat, že Ježíš je v centru všeho, je velmi důležité.

Další důležité verše jsou u Jana 1,1-3, kde se mluví o význačnosti, přednosti a výjimečnosti Ježíše.

Jan 1,1-3: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha. 3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.“

Ježíš učinil všechno, stvořil všechny věci. On je první a poslední, Alfa a Omega. Je tedy jasné, že celá Bible je o Ježíši.

Mt 28,18: „A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.“

Kristus je skutečně všechno ve všem. Uvedu ještě jeden verš. Tato Slova mnou vždy zatřesou. Musím však jako kazatel, když učím v sobotní škole, dávat pozor, abych nepokládal jeden text na druhý. Protože občas mi oči začínají přeskakovat z jednoho verše na druhý. Říkám si: „Tento verš nemohu vynechat. A tady je další dobrý verš.“ V těchto slovech je moc a síla.

Kristus je všechno ve všem a tento verš to shrnuje:

Ko 1,16: „Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti;“ – Tady se na chvilku zastavím. Kde se ještě nachází výraz „knížatstva neb mocnosti“?

Ef 6,12: „Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko.“

O kom se mluví v Efezským 6? Proti komu bojujeme? Proti ďáblovi a padlým andělům.

Kdo je stvořil? Je psáno „skrze něho stvořeny jsou všecky věci,“ stvořil dokonce i „knížatstva a mocnosti“.

 „všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.“ Ptali jste se někdy, pro koho jste stvořeni? Jsme stvořeni pro Pána Boha.

Ko 1,17: „A on jest přede vším, a všecko jím stojí.“ – Nikde se před Ním neschováme. – „18 A onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel,“ – to je velmi mocný text Písma. Říká: „Základem vašeho správcovství je porozumět, že Bůh je všude a je ve všem.“

Podstatou věrného správcovství je pochopení, že On všechno stvořil a že Mu všechno patří. A také všechno Mu bude skládat účty. On má veškerou autoritu. Když tedy Bůh řekne např.: „Pamatuj, abys byl věrný v desátcích.“ A my odpovíme: „No, popřemýšlím o tom.“

Cože? On je Bůh a říká, že uspokojí všechny naše potřeby. Věříme tomu skutečně? Nerozumíme snad Boží velikosti, která to způsobí?

**Pondělí – Kristova služba ve svatyni**

Asi byste nečekali, že v lekci o správcovství narazíme na větu: „Promluvme si teď o Svatyni.“

Avšak učili jsme se principu správcovství skrze doktrínu o Svatyni. A to je naše další část.

Je zde uveden citát z knihy „Evangelism“: „Správné po­chopení Ježíšovy služby v nebeské svatyni je základem naší víry." (Ev 221)

To, co se stalo ve Svatyni, nás učí o Bohu, o plánu spasení a v této souvislosti nás to učí o správcovství.

Celá Svatyně byla o přinášení něčeho Pánu Bohu. Člověk procházel dveřmi s nějakou obětí.

Okolo Svatyně je zeď. Vedou do ní jedny dveře. My jsme venku a Pán Bůh je uvnitř. Chceme jít tam, kde je Bůh. Svatyně představuje cestu. Na jedné straně je dvůr. Na druhé straně, na nejvzdálenějším konci, je Svatyně svatých, kde přebývá Bůh.

Jediný způsob jak začít cestu, je vstoupit dveřmi. Kdo je „dveře“? Ježíš je dveře. Co přinášíte, když vstupujete do dveří? Vstupujete do bran s díkůvzdáním a přinášíte oběť.

Před Boha přicházíme, abychom se s Ním smířili. Nejprve se tedy připravíme, abychom mohli vstoupit do Jeho přítomnosti, protože naše hříchy nás od Něj oddělili. Než před Něj předstoupíme, musí být použita krev.

Když vstoupíme, tak první věc, kterou uvidíme, je oltář, kam položíme oběť za naše hříchy. Další věc je umývadlo určené pro očištění.

To je zajímavé. Proč tam nebyla nejdřív voda? Tak byste se nejdřív očistili, a pak přinesli oběť. Nemělo by to tak být?

Slyšeli jste už někdy rodiče, jak říkají svým dětem: „Běž se očistit a pak se můžeš vykoupat“? Nezní to trochu zvláštně? Nejdříve se snad člověk vykoupe a tak bude čistý.

Pravé očištění srdce, které nás připraví na všechno ostatní, je Ježíšova oběť. První je Beránek.

Co se stalo v Egyptě předtím, než děti Izraele prošly Rudým mořem? Byl obětován Velikonoční Beránek. Beránek přišel před křtem.

Pak člověk přijde k vodě, kde se umyje. Poté vejde do Svatyně. To znamená, že vstupuje do nové dimenze.

Nejprve tedy jsme ospravedlněni na nádvoří. Jsme posvěceni ve Svatyni a jsme oslaveni ve Svatyni svatých. Celá cesta však začíná obětí.

Člověk přinese beránka. Vejde a je očištěn. Vejde do Svatyně, kde jsou tři věci: lampa, chléb, a oltář s kadidlem. To jsou tři disciplíny života křesťana: chléb – to je Slovo Boží, svícen, světlo – to je sdílení víry, „Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“ (Mt 5,16); a kadidlo je modlitba. Jsou tam tyto tři věci, které nám pomohou růst jako křesťanům – čteme Bibli, modlíme se, a sdílíme svou víru. Pokud neděláte ani jednu z těchto věcí, tak jste pravděpodobně duchovně zakrslí.

Cestou do sboru jsme s Karen viděli jeden graf, který zobrazoval výsledky šetření ve společnosti. Bylo na něm napsáno: „Čím dál tím méně Amerických křesťanů čte Bibli.“

Někteří sice říkají: „Ano, já čtu Bibli.“ Ale pak se ptali: „Čtete ji, i když nejste v kostele?“ Tak zjistili, že jenom 17 % čte Bibli i mimo kostel. To je překvapivé.

Pokud máte být posvěceni ve Svatyni svatých, musíte číst Bibli, musíte mít pravidelný modlitební život a musíte proaktivně sdílet svou víru a používat při tom své dary.

Nemusíte být všichni evangelisté nebo kazatelé. Můžete třeba rozdávat literaturu, ale měli byste sdílet svou víru.

A když je dokončeno posvěcení, přemístíte se do Boží přítomnosti.

Když se podíváte na Svatyni, kolik z toho je o Ježíši? Všechny paprsky vedou k jednomu centru.

Kdo je „dveře“? Ježíš.

Kdo je velekněz? Ježíš.

Kdo je Beránek? Ježíš.

Kdo je chléb? Ježíš.

Kdo je světlo světa? Ježíš.

Ve jménu koho se modlíme? V Ježíšově jménu. Jeho kadidlo činí naše modlitby přijatelnými.

Ježíš řekl: „Moje tělo je Chrám. Zbořte tento Chrám a znovu ho zbuduji.“ Ježíš není jenom dveřmi. On je celým Chrámem.

To všechno nás tedy učí nějakým způsobem o Kristu.

My jsme správci tohoto poselství a chceme být věrní v jeho sdílení světu.

1.J 2,1: „Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.“

To je důležité. Přeje si Pán Bůh, abychom nehřešili?

Když Ježíš mluvil se ženou, která byla přistižena při cizoložství, řekl:

J 8,11: „Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a **nehřeš více**.“

Ježíš uzdravil jednoho muže a řekl mu: „Jdi a už nehřeš více, aby se ti nepřihodilo něco horšího.“

J 5,14: „Aj, zdráv jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, aťby se něco horšího nepřihodilo“

Boží záměr pro nás byl vždy, abychom utíkali před hříchem, co možná nejdále.

Neslýchám však mnoho kazatelů, kteří by o tom mluvili. Říkají jen: „Snažte se, abyste nehřešili příliš mnoho.“

Ano, takové je jejich poselství. „Máme Boží milost. Neberte hřích příliš vážně.“

Nevím, odkud se to bere. Je tolik lidí, kteří se velmi provinili. Vzdali se Boha a zdůrazňují hlavně milost. Avšak kazatelé neříkají lidem o svatosti a o víře, a že Pán Bůh jim dá sílu odvrátit se od hříchu

Ale tady Jan říká:

1J 2,1: „Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.“

Součástí poselství Svatyně je, že když padneme, můžeme přinést svého Beránka – Ježíše.

Jak to ale uděláme? Církev je teď Svatyní. Můžeme nyní přistupovat směle k trůnu milosti skrze Krista. Modlíme se a víme, že On se za nás přimlouvá. On je náš Velekněz. Rozprostírá Své zjizvené ruce, a přináší Svou krev. To je část evangelia.

Poselství Svatyně je velmi důležitá část evangelia, která lidem pomáhá porozumět, že On je u Otce a přimlouvá se.

Zj 14,7: „Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho;“ – Součástí poselství Svatyně je, že žijeme v úžasné době soudu, který začíná u Božího domu.

„a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.“ – Máme uctívat Boha, jako svého Stvořitele.

**Úterý – Kristus je středem věrouky**

Ga 6,14: „Ale ode mne odstup to, abych se chlubil, jediné v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ukřižován, a já světu.“

Jaké bylo ústřední téma Pavlovy chlouby? Řekl: „Jediné, čím se mohu chlubit, je Kristus a kříž.“

Ježíš řekl:

J 14,6: „Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.“ – On je dveře, On je všechno ve všem. On řekl: „Já jsem Pravda.“

Ponský Pilát stál v přítomnosti vtělené Pravdy a řekl: „Co je pravda?“ Otočil se a odešel, a ani si nepočkal na odpověď. Jak smutné! Byl tak blízko vtělené Pravdy, a neposlechl si, co mu říká. Byl cynický: „Co je pravda? Kdo ví, co je pravda?“ A Pravda stála přímo před ním. Největší koncentrace Pravdy ve vesmíru byla před ním. A on se otočil a odešel.

Kolik lidí dnes to stále dělá? Mnoho lidí je v hotelu a na stolku u postele mají Bibli, díky Gideonovi, a nikdy jí neotevřou. A jsou tak blízko Pravdě.

Když mluvíme o různých doktrínách v Bibli, které představujeme na evangelizačních setkáních, tak se ptejme, jak to souvisí s Ježíšem?

Například, jsme adventisté sedmého dne, a tak budeme mluvit o Sobotě.

Lidé myslí na baptisty a napadne je křest ponořením. Anebo na letniční a myslí na mluvení v jazycích.

U adventistů sedmého dne je mnohem víc doktrín, než jen Sobota, která je kodifikována v našem názvu. Ale mělo by se kázat o Sobotě mimo kontext Ježíše? Jak je Ježíš spojen s doktrínou o Sobotě? V Písmu se o Něm mluví jako o Stvořiteli. Mluví se o odpočinku, který máme v Kristu.

Když máme duchovní odpočinek, potřebujeme i tělesný odpočinek jednou za týden? A když pochopíme, že každý sedmý den Ježíš chodil na bohoslužbu, potřebujeme na společnou bohoslužbu chodit i my?

Když mluvíme o doktríně o smrti, jak do toho zapadá Ježíš? Ve smrti odpočíval. Je Ježíš také naše vzkříšení? Ano. Kristus řekl, že On je vzkříšení a život.

A co Zákon? Kdybyste měli mluvit o doktríně Božího Zákona, lidé řeknou: „Nemluvte mi o Zákoně, Mluvte o Ježíši.“ Slyšeli jste to někdy? Myslí si, že mluvit o Zákoně neznamená mluvit o Ježíši.

Ježíš je Skála. Ježíš je Zákon, který je napsán na našem srdci. Ježíš řekl: „Kdo staví na Mých Slovech, staví na skále.“ Zákon byl napsán na skálu.

A co je Nová Smlouva? Boží Zákon napsaný na naše srdce skrze lásku k Ježíši. On je všechno.

A jak je to se zdravotním poselstvím? Lidé si myslí, že to je jen o čistém a nečistém jídle: „Tohle nejez a nejez příliš mnoho tohoto.“ Mělo by se to dít bez Krista?

Kristus je především Velký Lékař. Kristus se postil 40 dní. A my bychom snad nedokázali žít ani bez vepřového?

Jen se podívejte na Krista, na Jeho život a Jeho sebezapření. Všechno by se mělo dít s pohledem upřeným na Ježíše.

V Listu Efezským je psáno:

Ef 1,19-21: „A kterak jest nesmírná velikost moci jeho k nám věřícím podlé působení mocnosti síly jeho. 20 Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých, a posadiv na pravici své na nebesích, 21 Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím. 22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi, 23 Kteráž jest tělo jeho, a plnost všecko ve všech naplňujícího.“

Povšimněte si výrazů, které Pavel používá, když mluví o Kristu. On je nade vším. Všechno Mu leží u nohou. On je vším ve všem. Vidíme, jak Syn vyvyšuje Otce a Otec Syna.

 V Listu Korintským čteme:

1.Kor 2,2: „Nebo tak jsem usoudil nic jiného neuměti mezi vámi, nežli Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.“

Je jasné, že důrazem autorů Nového Zákona byla ústřední role Ježíše Krista v každé doktríně.

Když Amazing Facts vyučuje evangelisty, tak jim říká: „Ujistěte se, aby byl Kristus v jádru všeho.“ A jedním z kurzů, které učím v AFCOE (Centrum evangelizace Amazing Facts) je „Kristus v celé Bibli“. To je můj oblíbený předmět.

Ať učíte jakoukoliv doktrínu, ať učíte jakýkoliv příběh, vždycky v něm hledejte evangelium. Jsem si jistý, že ho najdete všude.

**Středa – Trojandělské poselství (Naše poslání)**

Trojandělské poselství je naše poslání. Druhý Ježíšův příchod je blízko.

V knize „Svědectví pro církev“, 9T 19, čteme:

„Adventisté sedmého dne byli do světa vysláni jako strážci a nositelé světla. Byla jim svěřena poslední zpráva o konci světa. Přinášejí nádherné světlo Božího slova. Mají nejvznešenější úkol - zvěstovat posel­ství prvního, druhého a třetího anděla. Žádný úkol není důležitější. Nic nesmí odlákat jejich pozornost od svěřeného poslání." (9T 19)

Kolik z vás chodí na studium Bible? Studujeme tam trojandělské poselství. Minulý týden jsem mluvil o Babylonu a jak z něj vyjít. Dali jsme to i na Facebook a přibližně 80 000 lidí se na to dívalo. Lidi to zajímá. Na Facebooku se dívá 80 000 lidí, ale tady v místnosti je 30-50 lidí. 50 z 500ti členů.

Každé úterý probíráme trojandělské poselství. A děláme to důkladně. Strávili jsme týdny jenom veršem 6. Stále v něm objevujeme nové věci.

Ellen Whiteová napsala, že trojandělské poselství by mělo být naší prioritou. Toto se má stát těsně předtím, než Ježíš přijde.

Přečtěme si ho.

Ve verši 14 je psáno: „I pohleděl jsem, a aj, oblak bělostkvoucí, a na tom oblaku seděl podobný Synu člověka, maje na hlavě své korunu zlatou, a v ruce své srp ostrý.“

To je Ježíš, který přichází. Je to tedy poselství světu před druhým příchodem.

Zj 14,6-12: „I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,“ – Je to globální poselství. – „7 Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu,“ – Je to poselství o úctě k Pánu Bohu. – „vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho;“ – Oznamte lidem, že žijeme v době soudu, před Jeho Druhým Příchodem. Lidé si myslí, že to je těžké učení, ale ve skutečnosti je to jednoduché. Kolik z vás ví o tom, že když Ježíš přijde, bude rozdávat odměny?

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

Dává vám to smysl, že před Jeho příchodem proběhne vyšetřování? Tomu se říká „předadventní soud“. To je vyšetřování, které proběhne předtím, než se Ježíš vrátí. A teď žijeme v této době. A dále čteme:

Zj 14,7: „…a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.“ – Máme se klanět Stvořiteli. Nastane oživení v uctívání.

„8 A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.“ – A ve Zjevení 18 je psáno:

Zj 18,2: „Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného. … 4 I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran.“

To je důležité poselství. Lidé musí vědět, co je Babylon, a jak z něho vyjít.

A pak je tu třetí anděl:

Zj 14,9: „A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, 10 I tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho;“ – To je nejvážnější varování v celé Bibli. Zkuste najít nějaké vážnější varování, než to, že budou… – „…píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka. 11 A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu,“

A přesto můžete slyšet lidi, jak říkají: „Ale prosím tě, nemluv mi o znamení šelmy.“

Musíme však lidi varovat.

V Bibli je psáno: „Jestliže víš, že nepřítel přichází a nebudeš lidi varovat, tak budou zničeni, ale jejich krev budu vyžadovat od tebe.“

Máme tedy poselství varování od třetího anděla, abychom se vyhnuli nejhroznějšímu prohlášení v celé Bibli.

Lidé říkají: „Ach, Starý Zákon – to je jen soud a rány. Nový Zákon je o lásce.“ Ale toto je Nový Zákon!: „trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka.“ – Musíme lidi varovat! Amen? Toto je poselství, které má jít do světa: „Jak se vyhnout šelmě a jejímu obrazu.“ Nenechte se nikdy ovlivnit těmi nesmysly, co někteří kazatelé říkají: „Znamením šelmy se nemusíme zabývat. Nemusíme o něm mluvit.“

Ježíš řekl, že to máme dělat, a tak to budeme dělat. Amen?

Ovšem tamti kazatelé nedokážou získat lidi a přivést je ke křtu.

Když kážete trojandělské poselství, tak to lidi obrací na víru. Když o tom mluvíte na evangelizačním setkání, má to moc. Lidé rozumí jeho závažnosti a to je osloví.

Zj 14,12: „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.“

Součástí správcovství je zachovávat věci, tak jako sůl. To zahrnuje i zachovávání Božích Přikázání.

**Čtvrtek – Svatost života**

Správcovství souvisí i se svatostí. Byl nám dán život, dostali jsme mysl. A s naším životem a s věcmi, které jsme dostali od Pána Boha, nás Pán povolává, abychom byli čistí v srdci. Povolává nás ke svatosti. Budeme skládat účty z toho, co jako správci děláme s tím, co máme. A jednou z věcí, které nám Bůh dal, je mysl.

Musíme se modlit a prosit, aby Pán Bůh očistil naši mysl. A tak, abychom mohli být posvěceni a měli čistá srdce.

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?“

Očistil i naše svědomí.

V Lukášově evangeliu je psáno:

Lk 1,35: „A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož i to, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží.“ – Ježíš je Ten svatý, a musí se narodit v nás.

1.Tes 4,7.8: „Nebo nepovolal nás Bůh k nečistotě, ale ku posvěcení. 8 A protož kdo tím pohrdá, ne člověkem pohrdá, ale Bohem, kterýž i nám dal Ducha svého svatého.“

Je těžké představit si, že by někdo odmítl učení o svatosti. Pavel nemluví o lidech ve světě, kteří by to odmítli. Ti o tom vůbec nevědí. Mluví však o lidech v církvi, kteří učení o svatosti odmítnou.

Existují takoví lidé v církvi dnes? Ano. Když lidem mluvíte o svatosti, tak to nazývají zákonictví. Jakoby i poslušnost byla zákonictvím. Bůh nás povolal ke svatosti. Svatost znamená, že jsme odděleni. Usilujeme o čistý život, o čistou mysl, o čisté srdce. Máme být správci tohoto života, a každý se máme udržovat ve svatosti.

Žd 12,14: „Pokoje následujte se všechněmi a“ – A teď pozor! – „ svatosti, bez níž žádný neuzří Pána,“

Pán Bůh nám přičítá svatost, skrze ospravedlnění a posvěcení. Dává nám svatost skrze posvěcení, když Ho následujeme.

A přijdou bitvy. Budete zápasit, budete bojovat, budete utíkat. Nastanou zápasy sebezapření. Když to lidé nebudou vědět, budou oklamáni. Pokud budete křesťany podle Bible, pak nastanou boje. Ale jsou i velké odměny. Avšak na cestě do zaslíbené země se musí vybojovat různé bitvy. Ale odměna svatosti a pokoj v mysli „převyšuje všeliký rozum“ (Fp 4,7).

Apoštol Petr napsal:

1.Pt 1,15: „Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte; 16 Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem.“

Nikdo z nás neřekne: „Myslím, že už jsem dost svatý.“ Všichni se cítíme, jako bychom selhali. Ale jaký je náš cíl? Být jako Kristus. On byl Ten svatý, který byl počat z Ducha svatého.

Iz 35,8: „Bude také tam silnice a cesta, kteráž cestou svatou slouti bude. Nepůjde po ní nečistý, ale bude samých těchto; tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí.“ – Ježíš je ta cesta.

Fp 4,19: „Bůh pak můj naplníť všelikou potřebu vaši podlé bohatství svého slavně v Kristu Ježíši.“

Když tedy mluvíme o správcovství, a o tom, že Pán Bůh naplní všechnu naši potřebu, tak si často vzpomeneme na náš bankovní účet a řekneme si: „Pán Bůh naplní všechny naše potřeby.“

Ale když mluvíme o svatosti a řekneme, že Bůh uspokojí všechny naše potřeby, na co přitom myslíte?

Myslíte na milost, kterou potřebujete? Sílu Ducha, abyste odolali pokušení? Aby vaše oči hleděly správným směrem, aby vaše hlava, a uši byly na správném místě. A právě to je tím myšleno. Pán Bůh naplní všechny naše potřeby, abychom se stali takovými, jakými nás chce mít.

Na závěr vám přečtu ještě jeden citát z knihy „Kristova podobenství“ (COL 384; PM 197):

„Duch Boží posvěcuje náš charakter, vštěpuje nám Kristovu povahu. Náboženství podle evangelia znamená Kristus v životě, Kristus jako proměňující princip, jeho milost projevená v povaze a v dobrých skutcích. Zásady evangelia nemůžeme oddělovat od žádné oblasti praktického života. Každá jednotlivost křesťanova života má představovat život Pána Ježíše.“

Máme představovat Ježíše světu našimi životy. Jsme správci svého vlivu.

Amen.

**DOTAZY DIVÁKŮ**

**Mohu platit desátky tak, že posílám desátek ne-křesťanské humanitární organizaci?**

Ne. Protože je psáno, že desátek je určen k hlásání evangelia. A ačkoliv se mohu starat o psy a kočky, nikdy nepošlu peníze určené pro desátek na ASPCA (organizace, která pečuje o týraná zvířata) a myslet si, že jsem ho použil na hlásání evangelia. Desátek je něco jiného.

Existuje řada dobrých humanitárních organizací a myslím, že křesťané by také měli někdy na to pamatovat a podporovat je.

Nemyslím, že křesťané by měli být známí jen tím, že chodí do kostela nebo do sboru a nemají žádné významné projekty.

Tady ve městě je např. projekt „Chléb a ryby“, kde se snaží pomáhat bezdomovcům. Je i několik dalších projektů, kde pomáhají alkoholikům. To jsou skvělé projekty prováděné v křesťanském duchu. Avšak desátek není určen pro ně.

Existují některé dobré humanitární charity. Například kopají studny v chudých zemích, kde lidé umírají žízní. To je skvělá práce, když lidem poskytují čistou vodu. To je jako šíření křesťanství. Ale na to nejsou desátky určeny.

**Je druhý desátek to samé, jako správcovství, anebo je to něco jiného?**

Obojí, první i druhý desátek souvisí se správcovstvím. Druhý desátek je něco jiného. Je zmíněno, že byl odevzdáván v souvislosti se svátky. Lidé mohli přinášet další desetinu a použít ji k zaplacení cesty na slavnost, pomoc chudým, pomoc při zásobování, anebo obětech, které přinášeli do Chrámu.

A to byl druhý desátek. Bylo to něco jiného, než první desátek, který byl odevzdáván do skladu a určen kněžím.

**Nebyl desátek zrušen, stejně jako slavnosti?**

Ne. Pamatujte, že jeden ze způsobů, jak můžete rozlišovat mezi slavnostmi a desátky je ten, že se zeptáte: „Existovalo to už před Exodem? Nachází se to už v Genesis?“

Bylo několik výročních sobot, které byly ustanoveny v knize Exodus, a zapsány na papír, ve spojení s Chrámem a službami v Chrámu. A ty byly přibity na kříž.

Ale Sobota, sedmý den týdne, je už od Genesis. Dokonce existovala ještě před pádem do hříchu. Nachází se v Genesis princip desátku? Ano. A zopakoval to Ježíš, když řekl u Matouše 23,23: „Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu, a opouštíte to, což těžšího jest v zákoně, soud a milosrdenství a věrnost.“ – A všimněte si poslední části verše. – „Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštěti.“

„Jste puntičkáři v placení desátků. To je dobré, ale nezanedbávejte to nejdůležitější – spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Ty mají být dodržovány, ale nezanedbávejte to ostatní.“

Kristus mohl říct: „Už si nedělejte starosti s desátky.“ Ale to neřekl.

A Pavel řekl: „Ti, kdo káží evangelium, mají mít z toho obživu.“ A o tom jsou desátky. Pro Levíty to byla práce na plný úvazek. Chodili do společenství, kázali evangelium, žili z desátků a Pavel zopakoval stejný princip pro novozákonní křesťany. Většina evangelikálních kazatelů stále věří v desátky. Někteří si myslí, že je to část starého zákona. Ale myslím si, že většina v desátky věří.

**Jediná možnost, jak si mohu dovolit platit desátky, je, že pracuji v Sobotu. Co je důležitější? Platit desátky, nebo nepracovat v Sobotu?**

Dovolím si nesouhlasit s předpokladem vašeho dotazu, že jediná možnost, jak si budete moci dovolit platit desátek, je pracovat v Sobotu. Jak to víte?

Pokud platíte desátek jako první, a ne jako poslední, Pán Bůh se postará o Vaše potřeby, pokud jste věrní. To však neznamená, že nebudete zkoušeni.

Avšak přijměte Boží výzvu: „Zkus Mě.“ Ještě nikdy jsem neviděl, že by Bůh selhal. Pán Bůh nás vyzývá, abychom Ho vyzkoušeli. Řekl: „Buďte v tom věrní a uvidíte, jestli vám neotevřu nebeské průduchy.“

**Zmínil jste, že ti, kdo pobírají sociální zabezpečení, nemusí platit desátky?**

To jsem neřekl. Říkal jsem, že když platíte desátek z hrubého příjmu, tak tím už platíte desátek ze sociálního zabezpečení z příjmu.

S tím bych si ale nedělal starosti. Prostě bych platil desátek z hrubého příjmu.

Když neplatíte desátek, znamená to, že nevěříte, že Pán Bůh se o vás postará.

My však nikdy Pánu Bohu nedáme více, než kolik dává Pán Bůh nám. Buďte věrní v odevzdávání desátků.

Amen.