**L 4 – Věčné evangelium pro dobu konce**

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

Pokračujeme v našem studiu o přípravě na dobu konce. Dnes budeme probírat lekci 4, kde se hovoří obzvláště o spasení a době konce.

**Základní verš:**

1.Jan 4,10: „V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše.“

V dnešním studiu budeme tedy mluvit o Bohu a Jeho plánu spasení.

Sice to nedělám často, ale přečtu úvodní komentář k lekci 4, protože myslím, že je opravdu dobrý.

„Jedním z podstatných rozdílů mezi křesťanstvím a ostatními náboženstvími je skutečnost, že nekřesťanská náboženství sice zdůrazňují učení svých zakladatelů,“ – Buddha, Mohamed, a jiní – „ ale nevyzdvihují, co pro ně udělali sami jejich zakladatelé. Důvodem je, že ať pro ně jejich zakladatel udělal cokoliv, nemůže je to zachránit. Tito vůdcové a učitelé mohli udělat jen jediné – přinést učení, které by lidem ukázalo, jak by mohli „zachránit“ sami sebe.“

Křesťanství je úplně jiné, než ostatní náboženství ve světě. Nemáme zakladatele, který by řekl: „Tady je učení, a nějaká přísloví pro život.“

Ale v křesťanství Bůh řekl: „Udělám něco pro tebe. Nejen že jsem pro tebe zemřel, ale dám ti sílu na každý den.

V první části budeme mluvit o Otci, pak o Synu, a potom o Duchu svatém.

Toto je předmět, který bývá často špatně pochopen. Když řekneme: „Otec, Syn a Duch svatý“, co vás obyčejně napadne? Pomyslíte na doktrínu, neboli učení o „Trojici“.

Slyšeli jste už někdy, jak lidé zpochybňovali učení o Trojici?

Zdá se, že to přichází ve vlnách, a pak to postupně vyprchá, když jsou lidé poučeni a lépe informováni. A pak se to zase vrátí.

Právě jsem dopsal knihu o Trojici a už se těším, až vyjde. Všude se setkávám s lidmi, kteří špatně chápou toto učení. Buď se do toho příliš ponoří, nebo tomu nerozumí. Anebo si myslí, že Ježíš je stvoření, že byl stvořen.

A když řeknete: „Ne, nebyl stvořen, byl zplozen.“ Tak odpoví: „To je to samé.“

Když přejdete od „nebytí“ k „bytí“ a jestliže Bůh je Ten, kdo to způsobil, pak jste stvoření. Prostě přejdete od „nebytí“ k „bytí“ – a nic není mezitím.

A tak někteří lidé říkají: „Ježíš má Svůj počátek, není tu od věčnosti do věčnosti.“ To snižuje, co Pán Bůh pro nás dělá. To je jakoby Bůh Ježíše stvořil, aby byl společníkem lidstva. To je něco jiného než, že Pán Bůh dal Sám Sebe.

Jak už jsem zmínil, v lekci budeme mluvit o Otci, Synu a Duchu svatém. Je to velmi důležité téma a je velmi důležité, abychom mu dobře porozuměli.

**Neděle – Otcova láska**

Za prvé, jedním z hlavních bodů je, že lidé si myslí, že Bůh Otec a Bůh Syn jsou odlišní Bohové. Je to však jeden a tentýž Bůh. Lidé si myslí, že Bůh Starého Zákona je jiný, než Bůh Nového Zákona. A říkají: „Bůh Otec je přísný a tvrdý. Ale Bůh Syn je laskavý.“

A to je velmi běžné nepochopení. Poslouchejte, co řekl Ježíš o Otci a o Sobě:

J 14,8: „Řekl jemu Filip: Pane, ukaž nám Otce, a dostiť jest nám. 9 Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce, a kterakž ty pravíš: Ukaž nám Otce? 10 Nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.“ – Otec koná Své skutky skrze Mě. – „11 Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; aneb aspoň pro ty samy skutky věřte mi.“

Ježíš nemohl říct jasněji, že On a Otec jsou jedno.

A vlastně u Jana 17 ve velké Ježíšově modlitbě, Ježíš řekl: „Já a Otec jsme jedno.“

Co se Trojice týče, lidé říkají: „Jak může Bůh říkat ‚ Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.‘ (Dt 6,4) A pak říká, že Bůh je Otec, Syn a Duch svatý?“

V hebrejštině, když se řekne „jeden“, neznamená to vždycky numerický počet. „Jeden“ často znamená jednotu. Bůh říká, že když muž opustí otce a matku a přilne ke své manželce, stanou se „jedno tělo“. A u Jana 17, když se Ježíš modlí za dvanáct apoštolů, říká: „Otče, ať jsou jedno.“ Přitom jich byl tucet. Ježíš se modlil, abychom byli „jednotní“.

Když tedy říkáme, že je jeden Bůh, mluvíme o jednotě.

A pamatujte, že mnohé země a národy byly polyteistické. Měly mnoho různých bohů. Řečtí bohové např. byli stále ve válce mezi sebou a Egypťané měli také mnoho bohů – boha keřů, boha žab, mraků, slunce…

Bůh však říká: „JÁ JSEM jeden Bůh.“ – To je osoba Otec, Syn a Duch svatý. Ale je to jednotný Bůh. Nejsou mezi nimi žádné spory. Jsou dokonale v souladu, v harmonii. A právě to měl Mojžíš na mysli, protože i dříve v Genesis 1,26 Bůh řekl: „Učiňme člověka k obrazu našemu“. A použil zde množné číslo.

Později v Genesis 3,22 Bůh řekl: „Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.“

Oba – Bůh Otec i Bůh Syn – nás milují.

A to nás přivádí k J 16,27, kde čteme: „Nebo sám Otec miluje vás, proto že jste vy mne milovali, a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel.“

Nevím, jak to bylo u vás, ale mě bylo křesťanství představeno tak, že jsem viděl mnoho obrazů, knih a slyšel různá kázání, které ukazovaly, že Bůh Otec sedí na velkém bílém trůnu a soudí. Dívá se do knih a říká: „Tak tihle jsou v problémech. Zničím je. Hoďte je do ohně!“

A Ježíš prosí: „Počkej, Otče! Prolil jsem za ně krev!“ Otec odpoví: „Tak dobře, kvůli Tobě je nechám být.“ A je to skoro vždy, jako by Otec dychtil po tom, aby nás soudil a trestal. A Ježíš je Ten, kdo se smilovává. Mnoho lidí si to tak představuje. Je to, jakoby Syn bránil Otci, aby nás ničil. Utíkáme tedy k Ježíši pro milost a utíkáme od Otce. To ale není biblický obraz. Oba nás milují.

Ježíš je milosrdný a říká: „Sám Otec vás miluje.“

A podle Jana 3,16, kdo je ten, který poslal Syna, aby nás zachránil?

J 3,16: „Nebo tak Bůh“ – samozřejmě Otec – „miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“

Otec i Syn nás zachraňují od trestu za porušení Zákona. Oba nás milují. Je to jasné?

1.J 4,8: „Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo **Bůh láska jest**.“

Co je Bůh? Bůh je láska.

Kdybych řekl, že Jan mluví francouzsky, tak to znamená, že Jan má schopnost mluvit tímto jazykem. Ale kdybych řekl: „Jan je Francouz“, tak to je něco, co je hluboce zakořeněno v jeho DNA.

Neříkám, že Bůh miluje, to by bylo něco, co Bůh dělá. Říkáme, že Bůh je láska a to znamená, že to je něco, čím Bůh je. On je esence lásky. On je hlavní a nejvyšší definice lásky.

Jinak řečeno, neříkáme, co je láska, a neptáme se, jestli to Bůh splňuje. Ale to jaký je Bůh, je popis lásky. Protože Bůh je láska a je původcem veškeré lásky.

Mohli byste milovat, kdybyste byli jediná existující bytost? Mohla by existovat láska bez jiné bytosti, které bychom mohli vyjádřit lásku, dokázat lásku, kterou bychom mohli milovat?

Jestliže člověk miluje jenom sebe, a žije jenom pro sebe, je to láska? To je spíše sebeuctívání a klanění se sobě samému.

Boží láska je o tom, že vychází k druhým. Ďábel miluje jen sebe samého. Vidíte ten rozdíl? Bůh je Dárce. Boží láska vytéká od Boha k druhým. Jakmile láska od vás přestane vytékat, tak to přestane být Boží láska. Jestliže vaše láska je ve vakuu a vy ji všechnu vyčerpáte pro sebe, tak to je ďábelská láska.

Ďábelská láska je jen o svém vlastním já, je o mně a o braní pro sebe. Boží láska je o rozdávání. Není možné myslet si, že Bůh Otec existoval miliardy let bez Ježíše, a že Duch svatý by byl jen nějaká síla. Jak by Bůh mohl být láska, kdyby neměl nikoho, komu by lásku vyjádřil?

Bůh Otec, Syn a Duch svatý vždycky existovali, jako tři osoby celou věčnost. Jinak by nemohli být láska. Protože láska je vždy o rozdávání sebe sama.

Bůh je láska.

Ž 143,8: „Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.“

Bůh byl Bohem lásky i ve Starém Zákoně. Tato myšlenka je konsistentní, a pravdivá.

Ž 147,11: „Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho.“

Někdy lidé říkají: „Bůh ve Starém Zákoně je Bůh hněvu. Jsou tam války, pohromy, soudy. A v Novém Zákoně Ježíš se slitovává, je láska, smilovává se.“ – Jakoby šlo o dva odlišné Bohy. Je to pravda? Anebo jsou oba laskaví?

Je ve Starém Zákoně soud? Ano. Soud se vyskytuje i v Novém Zákoně. Ve Starém Zákoně se vyskytuje láska, a stejně tak i v Novém Zákoně. Ve Starém Zákoně jsou rány, a jsou i v Novém Zákoně. Je ve Starém Zákoně válka? Je válka v Novém Zákoně? Ano, válka je v obou. V Novém Zákoně je např. válka na místě zvaném Armageddon.

Myšlenka, že Bůh Starého Zákona je plný hněvu, je krutý, a sesílá rány, a že Bůh v Novém Zákoně je láska, je opravdu mýtus.

A i když v Novém Zákoně je láska a slitování, tak ty nejpřísnější soudy v Bibli jsou právě v Novém Zákoně.

Sedm posledních ran, které jsou vylity bez slitování, se vyskytuje v Novém Zákoně. Egypťané během ran měli alespoň trochu milosti.

Ž 145,8: „Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.“

Stále mluvíme o Otci. Uvedu vám několik veršů o Otcově lásce.

Mám velice rád tento verš u Jeremiáše:

Jr 29,11: „Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.“

Bůh je laskavý a milostivý.

U Sofoniáše čteme:

Sf 3,17: „Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním“.

Dokážete si představit, jak Pán Bůh nad námi zpívá?

Je to Bůh, který nás stvořil, miluje nás a všechno, co učinil, je dobré. Má soucit, zpívá, je dlouhoshovívající, a plný slitování.

Tyto verše, které jsou popisem Boha Otce ve Starém Zákoně, popisují samozřejmě i Boha Syna.

**Pondělí - Kristova láska**

Nyní si promluvme o Ježíši a Jeho lásce.

J 1,1-5: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.“ – A opět čteme, že byl s Otcem od počátku. – „2 To bylo na počátku u Boha.“ – Byl s Otcem a je Bůh. – „3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.“

Vrátím se zpátky k otázce o Trojici. Jestliže všechno, co bylo učiněno, bylo učiněno skrze Něho, tak jak mohl učinit Sám Sebe? To je jako, co bylo dříve – slepice, nebo vejce?

Nemůžeme říct, že všechno bylo učiněno skrze Něj až na to, že Bůh Otec učinil Syna. Tak to není. Je psáno, že všechny věci, které byly učiněny, byly učiněny skrze Něj. Bez Něho nebylo učiněno nic, co je učiněno.

Bůh Syn není stvoření. On je Stvořitel.

Minulý týden jsem měl menší debatu s jedním člověkem, který se snažil, aby to vyznělo tak, že Ježíšovy zákony jsou jiné, než Deset Přikázání. Že Deset Přikázání vydal Otec, ale Ježíš nám dal nový zákon.

Nikoliv! Ježíš nám dal Deset Přikázání. Je to tak? Všechny věci, které byly učiněny, byly učiněny skrze Něj. To si nijak neprotiřečí.

Žd 13,8: „Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.“

Víme, že Ježíš je stále stejný. A co je psáno o Bohu Otci?

Ma 3,6: „Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.“

Bůh se nemění, Ježíš se nemění.

Když studujete se svědky Jehovovými, tak ti nevěří, že Ježíš je Bůh. Věří, že Ježíš je menší Bůh, že je stvořený Bůh. To ho nečiní o mnoho jiného než lidi. Avšak když začnete zkoumat definice Boha ve Starém Zákoně, tak se všechny hodí na Ježíše.

Bible říká, že na začátku Hospodin stvořil nebe a zemi. Kdo stvořil nebe a zemi? Ježíš.

Bible říká, že nikdo nemůže odpouštět hříchy, jedině Hospodin. Ale podle Bible Ježíš může odpouštět hříchy.

Bible říká, že není žádný Spasitel kromě Hospodina. A podle Bible Ježíš je Spasitel.

Bible říká, že jedině Hospodin zná myšlenky lidského srdce. Bible říká, že Ježíš věděl, co je v jejich srdci, věděl, co je v člověku.

V Bibli je psáno: „Nebudeš uctívat nikoho jiného, než Hospodina.“ A v Listě Židům je psáno, že dokonce andělé Ježíše uctívají.

Podívejte se na všechny definice Hospodina a uvidíte, že Ježíš je všechny splňuje.

Studoval jsem Bibli se svědky Jehovovými a to všechno je zneklidnilo. Protože Ježíš je Hospodin a Otec je Hospodin. To je skutečně výraz pro oba.

Mluvíme o Kristově lásce.

Filipským 2,5-8 vysvětluje, proč Ježíš vypadá nižší než Otec. Je to proto, že se pokořil, když se stal člověkem.

Fp 2,5-8: „To tedy, ciťte při sobě, co i při Kristu Ježíši.“ – Musíme se pokořit a dovolit, abych v nás byla mysl Kristova. – „6 Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu,“ - Mohl klidně říct, že je Bohem, ale neudělal to. – „7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn. 8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se,“ – V Getsemanské zahradě řekl: „Ne má, ale Tvá vůle se staň.“ – „poslušný byv až do smrti, a to smrti kříže.“

Vybral si, že se pokoří.

V knize „Touha věků“ DA 22 je krásný citát:

„**Falešné chápání Boha zahalilo zemi tmou. Bylo třeba zlomit satanovu zrádnou moc, aby temným mrakem mohlo proniknout světlo a svět se mohl vrátit k Bohu.** Toho nebylo možné dosáhnout násilím. Násilí je v rozporu se zásadami Boží vlády. Pán Bůh chce pouze službu lásky a lásku nelze vynutit, získat silou či mocí. Lásku probouzí jen láska. Znát Boha znamená milovat ho. Bylo třeba jasně ukázat, že Boží povaha je pravým opakem povahy satanovy. To mohla udělat jen jediná bytost v celém vesmíru. Boží lásku mohl zjevit jen ten, kdo ji poznal v celém jejím rozsahu. Po temné noci muselo světu vzejít Slunce spravedlnosti „se zdravím na paprscích“. Malachiáš 3,18.“ (TV 10.4)

Když Pán Bůh přišel na svět jako člověk, bylo to proto, že tu byla velká tma. To je jako když Izajáš řekl:

Iz 60,2: „Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude.“

Když Ježíš přišel, přinesl světlo do věku velké tmy.

Až přijde podruhé, bude na světě znovu velká temnota? Ano. Je tu velká tma. Kristus tedy přišel, aby přinesl Boží světlo a ukázal nám, jaký je Otec.

Přečtěme si z Listu Římanům:

Ř 3,23: „Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.“ – Bůh nás stvořil ke Svému obrazu, ale my jsme selhali, stejně jako Adam. A Ježíš nás přišel obnovit a představit Otce.

Dále přečtu z Listu Židům:

Žd 1,3: „Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své,“ – Všechno je udržováno mocí Kristovou. On je obrazem Boha. – „ očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,“ – Sedí na trůnu s Bohem Otcem.

Když se díváte na některé popisy Krista, vidíte Jeho lásku?

V Lk 2,16 je jako miminko v jeslích a v Listě Koloským je o Něm psáno:

Ko 1,17: „A on jest přede vším, a všecko jím stojí.“

To je to stejné lidské dítě, které prospívalo „v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí“ (ČSP) To je tajemství vtělení. Jak se Ježíš učil? Jestliže Bůh ví všechno, jak to, že se všechno učil? Kristus odložil Své znalosti, když se stal člověkem.

Všechno, co řekl Ježíš nadpřirozeně během Své služby, přišlo skrze zjevení Ducha od Otce. Ježíš vzal na sebe podobu člověka.

U Jana 1,3 čteme: „Všecky věci skrze ně učiněny jsou,“ a přesto On je Ten, koho lidé zabili, když Ho přibili na kříž (Sk 5,30).

**Úterý – Láska Ducha svatého**

V Listu Římanům je psáno:

Ř 5,5: „A nadějeť nezahanbuje; nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.“

Mluvili jsme o lásce Otce a o lásce Syna. Nikdo nikdy nepochyboval o Ježíšově lásce. A teď budeme mluvit o lásce Ducha svatého. A tady čteme: „…láska Boží rozlita jest v srdcích našich“.

Když přemýšlíme o Duchu svatém, tak Duch svatý je láska, stejně jako Bůh Otec je láska, a Bůh Syn je láska.

Podívejme se do Ga 5,22: „Ovoce pak Ducha jestiť: **Láska**, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.“

Láska je ovoce Ducha.

Spolu s kazatelem Johnem Lomacangem jsme vedli evangelizační setkání. John a jeho manželka Angie se setkali s jinou manželskou dvojicí a pozvali je na setkání. Oni jim řekli: „Přijdeme na vaše setkání, když přijdete do našeho sboru v neděli.“ A John odpověděl: „Jistě, když přijdete na setkání.“

Tak přišli na setkání a řekli: „Ale teď přijďte vy do našeho sboru.“

John mi řekl: „Dougu půjdeš se mnou?“ Odpověděl jsem: „Ano, půjdu.“

A tak jsme šli John, jeho  manželka, já a vzali jsme s sebou i mého syna Daniela, který byl tehdy ještě velmi malý.

Byla to charismatická církev. Nikdy jsem nebyl v podobném sboru.

Byli tam bubny a lidé doslova tancovali a skákali nahoru a dolů, křičeli a my jsme se otočili a chtěli odejít. Avšak dvojice, která pozvala Johna, nás zaregistrovala a zvala nás dál. A ještě k tomu řekli: „Vy kazatelé se posaďte na pódium.“ Ženy však na pódium nemohly a tak se Angie posadila vedle Daniela a jsem rád, že seděla vedle něj.

John a já jsme se posadili a pak to vypuklo. Začali mluvit v jazycích. Pak si všimli, že tam sedíme a čteme si v Bibli. Snažili jsme se být na ně milí. Oni si všimli, že nemluvíme v jazycích a začali říkat: „Vy si myslíte, že když máte Bibli, tak máte Ducha svatého.“

Chtěli mít bohoslužbu svědectví. Začali proti nám svědčit. Ale my jsme tam nikdy předtím nebyli. Nežádali jsme, abychom seděli na pódiu. Ale protože jsme seděli vpředu, tak proti nám vydávali svědectví.

A nakonec řekli: „Nemáte Ducha svatého, protože nemluvíte v jazycích.“

My jsme nevěděli, co dělat. Nikdy předtím jsme tam nebyli. Pokoušeli jsme se číst v Bibli.

A nakonec jsem promluvil: „Bible neříká, že ovoce Ducha jsou jazyky. Bible říká, že ovoce Ducha je láska.“

A kazatel John vyskočil a řekl: „Dobře, promluvme si o tom.“

Já debaty nevyhledávám, ale někdy si mě samy najdou. Kazatel John a já jsme tedy začali debatovat s celým tímto shromážděním a s jejich staršími o mluvení v jazycích.

My jsme řekli: „Nikde není psáno, že ovoce Ducha jsou jazyky. Ovoce Ducha je láska. A když mluvíte v jazycích a nemáte lásku, co o tom řekl apoštol Pavel? „jsem jako dunící kov nebo zvučící činel.“ (1.Kor 13,1). Důkaz Ducha není blábolení. Důkaz Ducha je: „Milujete svého bližního? Miluješ svou manželku/manžela?“

Projevuje se ve vašem životě 1.Korintským 13?

Přečtěme si další verše o Duchu svatém.

Ko 1,8: „Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.“

A v Ř 15,13 čteme:

Ř 15,13: „Prosímť pak vás, bratří, skrze Pána našeho Jezukrista a skrze lásku Ducha,“ – Pavel výslovně uvádí Ježíše a lásku Ducha. – „abyste spolu se mnou modlili se za mne Bohu snažně“.

Všimněte si, že v jednom verši je Duch, Ježíš, a Bůh.

Všude v Bibli jsou všichni tři pohromadě. A zde říká výslovně: „Láska Ducha.“ Jak moc potřebujeme Ducha? Ovoce Ducha je láska.

Jednou z věcí, které Duch dělá, je, že učí, a dává instrukce.

Lk 12,12: „Duch svatý zajisté naučí vás v tu hodinu, co byste měli mluviti.“

A v Janově evangeliu čteme:

J 14,26: „Utěšitel pak, ten Duch svatý,“ – Na některých místech je Duch svatý nazván „pomocník“, „paraklétos“. To je něco, jako obhájce. Přimlouvá se za nás. A to by mohlo být tím, na co odkazuje Pavel v Ř 8, kde je psáno:

Ř 8,26: „Ano také i Duch pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.“

Někdy ani nevíme, jak se máme modlit, a Pán Bůh skrze Ducha překládá naše modlitby do slov, která jsou výmluvná. Nejenom Ježíš se přimlouvá u Otce, ale dokonce i Duch svatý se u Otce přimlouvá.

Duch svatý nám připomíná věci.

Někdy si ve sboru v kanceláři kleknu a modlím se. Jednou z věcí, za které se modlím, a teď se za to už modlím častěji, je, aby mi Duch svatý připomínal.

Míval jsem téměř fotografickou paměť. Teď se modlím, aby mi Pán Bůh pomohl vzpomenout si na věci, které jsem předtím četl. Protože někdy si připadám jako Nabuchodonozor, když mu mudrci řekli: „Pověz nám sen a my ti řekneme výklad.“ A tak říkám: „Tyto věci mi vyšly z paměti.“

Modlím se a toto je jedno ze zaslíbení.

J 16,4: „Ale toto mluvil jsem vám, abyste, když přijde ten čas, **rozpomenuli se** na to, že jsem já předpověděl vám.“

A u Jana 14,26 čteme:

J 14,26: „Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu, a **připomeneť** vám všecko, což jsem koli mluvil vám.“

To znamená, že si musíme číst všechno, co Ježíš řekl, aby nám Duch svatý pomohl si na to vzpomenout. Duch svatý neslíbil, že nám pomůže vzpomenout si na něco, co jsme nikdy nečetli.

Před lety jsem se setkal se studenty, kteří měli bláznivou představu, že když budou poslouchat kazety s nahranou učebnicí historie, když budou spát, tak si zapamatují lekci historie. A trvalo to celou jednu generaci, než poznali, že tak to nefunguje. Takto si člověk nic nezapamatuje.

**Středa – Jistota spasení**

Jl 2,31.32: „Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, 32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude;“ – To je nádherné zaslíbení. – „…kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.“

Co znamená, že „kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude“?

Budou bezbožní volat Hospodina, když přijdou soudy? Je psáno, že ti se Mu budou rouhat.

Když je psáno „kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo“, myslí se tím ti, kdo jsou zvyklí vzývat Pána Boha. Takoví budou spaseni.

Nemůžeme tedy říkat: „Počkám až do poslední chvíle a pak pošlu Pánu Bohu e-mail, nebo SMS se vzkazem: „Zachraň mě.“

Ne tento verš znamená, že jste člověkem, který vzývá Pána Boha. Takoví budou spaseni. Znamená to, že je to váš zvyk, vaše praxe. A je to také jedno ze zaslíbení.

J 6,37: „Všecko, což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven.“ – To je nádherné zaslíbení! Ježíš říká: „Ty, kteří ke mně přijdou nikdy nevyženu ven.“

Ježíš říká: „Kdo chce…“

Proto nevěříme myšlence předurčení, že Bůh si nahodile vybere, kdo bude zatracen, a vy nevíte, jestli nejste náhodou jedním ze zatracených.

Duch svatý se za vás přimlouvá. Mnozí jsou povoláni, ale jen málokteří se rozhodnou odpovědět na tuto výzvu. Ale jestliže Ho slyšíte, jak vás volá, a přijdete, vyžene vás ven? Ne! To je překrásné zaslíbení. On touží zachránit vás.

Bůh více touží vyslyšet naše modlitby, než my jsme ochotni modlit se. Je více ochotný odpustit, než kolik Ho prosíme o odpuštění.

J 10,28: „A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.“

Jaké to překrásné zaslíbení a ujištění!

Ježíš vyprávěl krásné podobenství o farizeovi a výběrčím daní. Oba šli do Chrámu, aby se tam modlili. Farizeus řekl: „Pane, děkuji Ti, že nejsem jako ostatní lidé. Nejsem vyděrač jako tento výběrčí daní tady za mnou. Postím se dvakrát týdně. Odevzdávám desátky ze všeho, co mám.“

Ale výběrčí daní si byl vědom, že je hříšník a že je ztracený.

Lk 18,1: „Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti. Ale bil se v prsy své, řka: Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ – To je krátká modlitba, kterou si můžete všichni zapamatovat. Ale musíte se jí modlit ve stejném duchu. – „14 Pravímť vám: Odšel tento, ospravedlněn jsa do domu svého, a ne onen.“ – Bylo mu odpuštěno. Přišel, pokořil se, vyznal se, modlil se a Pán Bůh ho přijal.

No, není to překrásné?

Stejně tak i o Zacheovi Pán Ježíš řekl: „Toto je syn Abrahamův.“

**Čtvrtek – Věčné evangelium**

Poslední část se nazývá „Věčné evangelium“. Je o něm psáno ve Zj 14,6.7.

A u Micheáše 5,2 čteme:

Mi 5,2: „A ty Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož východové jsou od starodávna, ode dnů věčných.“

Odkdy tedy věděl Bůh o plánu spasení?

Nazývá se to „věčné evangelium“ a Ježíš je Beránek, který byl zabitý od počátku světa (Zj 13,8).

Bůh vždycky věděl, že nastane doba, kdy jeho láska bude zpochybněna a to způsobí hroznou vzpouru.

Amen.

**DOTAZY DIVÁKŮ:**

**Je číslo 144.000 skutečný počet věřících?**

Ano, i ne. Všechna čísla v Bibli mají skutečnou hodnotu.

Mluvíme o spasení v posledních dnech.

Když je v Bibli psáno, že na stromě života je dvanáct druhů ovce dvanáctkrát do roka, je to skutečně dvanáct druhů ovoce. Když je psáno, že kolem města je dvanáct bran, je to skutečně dvanáct bran.

Když se mluví o 42 měsících, je to jen duchovní, zamlžené číslo, anebo je to skutečné číslo, které vyžaduje prorockou aplikaci?

Čísla ve Zjevení mají skutečnou hodnotu. Ale mají i duchovní poselství. Dvanáct je číslo pro Boží lid, a zejména se číslo dvanáct týká vedení. V Novém Zákoně je dvanáct apoštolů a ve Starém Zákoně je dvanáct kmenů, dvanáct patriarchů, dvanáct knížat Izraele, a dvanáct soudců. Většinou lidé počítají dvanáct soudců včetně Samuele.

Dvanáctka tedy představuje Boží vedení.

V posledních dnech bude mít Pán Bůh zvláštní vůdce – 144.000, kteří budou vykonávat zvláštní dílo.

Kristus přišel poprvé a naplnil Duchem, připravoval a vyškolil dvanáct apoštolů, kteří následovali Beránka, kamkoliv šel (to je psáno ve Zjevení o 144.000). Použil si je během Svého prvního příchodu, aby připravovali lidi, aby Ho Izrael přijal v den Letnic.

Jidáš se zabil a tak bylo jen jedenáct apoštolů. Nahradili Jidáše a bylo jich opět dvanáct. V následujících verších sestoupil Duch svatý nejen na dvanáct apoštolů, ale na 120 lidí v horní místnosti. Takže to nebude jen 144.000 lidí, kteří jsou naplněni Duchem a vykonávají zvláštní dílo v posledních dnech. Tito lidé představují vedení.

Bude spaseno mnohem více lidí, než 144.000.

**Věříte ve vytržení před soužením?**

Věřím, že bude vytržení a že nastane doba velkého soužení. Ale soužení nastane před Druhým Příchodem. V Da 12 čteme:

Da 12,1: „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; **toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj**, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.“

Ježíš řekl v Mt 24,13: „Ale kdož by setrval až do konce, ten spasen bude.“

Spasení, vytržení, nastane až na konci. A budeme muset předtím něco vytrpět.

Uvedu vám jiný příklad.

Bude sedm posledních ran a velké soužení ve stejnou dobu? Byl Boží lid v Egyptě, když dopadlo deset ran? Ano. Ochránil je Bůh během ran? Ano. Nezachránil je před ranami, ale zachránil je, když rány dopadaly.

Pavel řekl, že: „…musíme skrze mnohá ssoužení vjíti do království Božího.“ (Sk 14,22)

Je velmi populární a atraktivní říkat: „Bůh nás příliš miluje a nenechá nás projít zkouškami a soužením.“ To však není biblické. Bůh obyčejně zachraňuje Svůj lid během soužení. Nezachránil Josefa před utrpením, ale zachránil ho, když procházel útrapami. Job byl zachráněn, když si procházel trápením. Noe byl zachráněn během potopy. Daniel byl zachráněn v jámě se lvy. Sidrach, Mizach a Abde-Nágo byli zachráněni v ohnivé peci.

Bůh je nezachránil před soužením. Ale zachránil je během útrap.

Doktrína tajného vytržení, které by mělo nastat před dobou soužení, je poměrně nové učení. Církev věřila 1900 let, že když bude doba soužení vrcholit, Bůh přijde a zachrání Svůj lid (viz 1.Tesalonickým 4).

**Kde je v Bibli psáno, že žena představuje církev?**

Je to psáno na mnoha místech. Např.:

Ef 5,25: „Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni“.

U Jeremiáše je psáno zase:

Jr 6,2: „Panně krásné a rozkošné připodobnil jsem byl dceru Sionskou.“

Dále se můžete podívat na popis Kristovy nevěsty ve Zjevení 12, která je přirovnána k ženě oděné světlem slunce, měsíce a hvězd.

Bůh řekl o církvi, že má být světlem světu.

Ozeáš řekl, že žena je nevěrnou nevěstou. Je to nevěstka, která utekla od Pána Boha. V Bibli je mnoho analogií, které popisují ženu jako věrnou, nebo nevěrnou církev. Ve Zjevení 17 je popsána nevěrná církev.

Amen.