**L 2 – Příčiny nejednoty**

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

Jsem vděčný za všechny věrné členy, kteří jsou zde, protože budeme probírat velice důležitou lekci v novém čtvrtletí „Jednota v Kristu“. Jsme u lekce 2, kde se hovoří o příčinách nejednoty, neboli rozdělení.

**Základní verš:**

Přísloví 9,10: „Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.“

Kolik z vás už dříve slyšelo tento verš? Je to známý fakt. Když mluvíme o nejednotě, tak mluvíme o dvou aspektech.

Jaké je první a největší Přikázání? První a největší Přikázání je: „Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou.“ Jaké je druhé Přikázání? „Miluj svého bližního.“

Nejednota pojednává o těchto dvou ideálech. Je o nejednotě s Bohem a o nejednotě mezi lidmi navzájem.

Co se stalo poté, jakmile Adam a Eva zhřešili? Začali nejprve obviňovat Boha: „To kvůli hadovi, kterého jsi stvořil.“ „To žena, kterou jsi stvořil.“ A obviňují se navzájem.

Hřích přináší nejednotu mezi námi a Bohem a přináší také nejednotu na horizontální úrovni.

První část se nazývá“ „Navraťte se, odpadlí synové“.

**Neděle – „Navraťte se, odpadlí synové“**

Jednou z věcí, kterou si povšimneme, je, že Bible je plná příkladů sporů v Božím lidu. Někteří lidé říkají: „Nechci vstoupit do církve, protože v církvi jsou problémy. V církvi je rozdělení.“ To je jakoby říkali: „Nechci se oženit/provdat, protože někteří lidé se rozvádějí.“

Jedním z důvodů, proč máme být v církvi, je, že se naučíme milovat. Jsme postaveni do situace, kdy naše svaly lásky jsou namáhány.

Boží lid dostal skvělé a nádherné zákony. Podívejme se do Deuteronomia 4. Deuteronomium je poslední Mojžíšova kniha.

Když Mojžíš předal lidu všechny Boží Zákony, řekl:

Dt 4,5.6: „Viztež, učilť jsem vás ustanovením a soudům, jakž mi přikázal Hospodin Bůh můj,“ – Nejsou od Mojžíše, ale od Boha. – „abyste tak činili v zemi, do kteréž vejdete k dědičnému držení jí“ – Když je budete dodržovat, budete mít silný vztah s Pánem Bohem a mezi sebou navzájem. – „6 Ostříhejtež tedy a čiňte je, nebo to jest moudrost vaše a opatrnost vaše před očima národů, kteříž, slyšíce všecka ustanovení tato, řeknou: Jistě lid moudrý a rozumný národ veliký tento jest.“ – Díky skvělým zákonům, které mají.

Potom je Mojžíš také varoval, že pokud zanedbají Boží zákony, tak se stane opak.

Co vidíme ve Starém Zákoně? Jaká je historie Starého Zákona. Pán Bůh si od začátku povolává lid.

V Genesis 11 a 12 Bůh povolává Abrahama. A od té doby Pán Bůh komunikuje se světem skrze lid. Nejprve to byl Izrael a pak duchovní Izrael, církev. Čím se vyznačovali? Vždycky milovali Pána Boha a byli vždy věrní jedině Pánu Bohu?

Co se stalo v historii? Rozdělení, problémy. Mnoho problémů nezpůsobili nepřátelé venku, ale nepřátelé uvnitř. Co způsobilo nejvíc obětí a zranění v Bibli? Palba z vlastních řad. Kdo prodal Josefa Egypťanům? Jeho vlastní bratři.

Kdo se pokoušel zabít Davida poté, co David zabil Goliáše? Král Saul. Kdo se pokoušel zabít Davida poté, co se stal králem? Jeho vlastní syn.

Kdo zabil Adoniáše? Jeho bratr, Šalomoun.

Když si procházíme historii Izraele, kdykoliv byli nevěrní, vypadá to, jakoby se obraceli dovnitř.

Kdosi řekl: „Když jsou plnokrevní koně ohroženi vlky tak se postaví do kruhu s hlavami uprostřed a nohama směrem ven. Tak budou kopat nepřítele. Naopak když vlk ohrožuje osly, tak vytvoří kruh s nohama směrem dovnitř, a hlavy budou směrem ven a budou kopat jeden druhého.“

Boží lid musí dát hlavy dohromady a kopat do nepřítele.

Když se o to pokusíme nezávisle na ostatních, tak se budeme kopat navzájem. Palbou do vlastních řad se napáchalo mnoho škod.

Deuteronomium 28 je slavná kapitola, těsně předtím, než Mojžíš zemřel. Deuteronomium je poslední Mojžíšova řeč. Je to kapitola požehnání a zlořečení. Miluji tuto kapitolu a děsím se této kapitoly.

Miluji část, kde je řečeno: „Budeš požehnán“, protože to je část velkých a nádherných požehnání. A nemám rád druhou část, protože část zlořečení je asi třikrát delší, než část požehnání, a nahání to hrůzu. Avšak to, co je v Božím Slovu, je pro nás varováním.

Podívejme se na první seznam.

Dt 28,1-20: „Jestliže pak opravdově poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého, ostříhaje a čině všecka přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, vyvýší tě Hospodin Bůh tvůj nade všecky národy země. 2 A přijdou na tě všecka požehnání tato, a vyplní se při tobě, když jen poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého. 3 Požehnaný budeš v městě, požehnaný i na poli.“ – Budete požehnaní jak ve službě ve městě, tak i ve službě na venkově. – „4 Požehnaný plod života tvého, úrody země tvé, i plod dobytka tvého, provorozené skotů tvých i stáda bravů tvých.“ – Bude požehnaná tvá rodina, tvůj dobytek, i tvé pole.

„5 Požehnaný koš tvůj i díže tvá. 6 Požehnaný budeš vcházeje, požehnaný i vycházeje.“ –Pán Bůh řekl: „Tato slova, která jsem ti dnes přikázal, budou na branách tvého domu, a na branách tvého města. Tak budeš požehnán, když budeš vcházet i když budeš vycházet.“ Pán Bůh říká: „Budu tě chránit.“

„7 A učiní Hospodin, že nepřátelé tvoji, kteříž by povstali proti tobě, poraženi budou před tebou; jednou cestou vytáhnou proti tobě, a sedmi cestami před tebou utíkati budou.“ – Pán Bůh neřekl, že když budeme požehnáni, tak nebudeme mít nepřátele, ale řekl: „Budu tě chránit před tvými nepřáteli.“

„8 Přikáže Hospodin požehnání svému, aby s tebou bylo v špižírnách tvých“ – tvoje zásoby budou v bezpečí, nesežerou je krysy a jiní škůdci.

„a při všem, k čemu bys koli přičinil ruku svou, a požehná tobě v zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě. 9 Vystaví tě sobě Hospodin za lid svatý, jakož zapřisáhl tobě, když ostříhati budeš přikázaní Hospodina Boha svého, a choditi po cestách jeho.“ – Jaké je kritérium pro toto požehnání? Poslušnost a chodit po Pánových cestách.

„10 I uzří všickni národové země, že jméno Hospodinovo vzýváno jest nad tebou, a budou se báti tebe. 11 Učiní také Hospodin, že hojnost míti budeš všeho dobrého, plodu života svého, i plodu dobytků svých, i úrod zemských v zemi, kterouž s přísahou zaslíbil otcům tvým, že ji tobě dá. 12 Otevře Hospodin tobě poklad svůj výborný, nebe, aby vydalo déšť zemi tvé časem svým, a požehná všelikému dílu ruky tvé, tak že mnohým národům půjčovati budeš, sám pak nic nevypůjčíš. 13 I ustanoví tě Hospodin za hlavu a ne za ocas, a budeš vždycky vyšší, a nikdy nižší,“ – A teď pozorně poslouchejte. – **„když poslouchati budeš přikázaní Hospodina Boha svého, kteráž já dnes tobě přikazuji, abys ostříhal a činil je. 14 A neuchýlíš se od žádného slova, kteráž já dnes přikazuji tobě, ani na pravo ani na levo, odcházeje po bozích cizích, abys jim sloužil.“**

Co znamená neposlušnost? Chodit za jinými bohy a sloužit jim. To zdůrazňuji, protože se to objeví i později.

Tolik k požehnání. Zastavím se tady. Nebudu číst všechna zlořečení. Chtěl bych však, abyste si povšimli, že to je pravý opak požehnání a docela to nahání strach.

Dt 28,15: „Jestliže pak hlasu Hospodina Boha svého poslouchati, a **všech** přikázaní a ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, ostříhati a činiti nebudeš, přijdou na tě všecka zlořečenství tato a postihnou tě.“ – Nestane se to všechno najednou, ale zlořečení si tě najdou. – „16 Zlořečený budeš v městě, zlořečený i na poli. 17 Zlořečený koš tvůj, a zlořečená díže tvá. 18 Zlořečený plod života tvého i úrody země tvé, prvorozené skotů tvých i stáda bravů tvých. 19 Zlořečený budeš vcházeje, zlořečený i vycházeje. 20 Pošle Hospodin na tě zlořečení, zkormoucení a bídu při všem, k čemuž bys koli přičinil ruky své a což bys koli dělal, dokudž nebudeš vyhlazen, a nezahyneš v náhle pro zlé skutky tvé, skrze něž jsi opustil mne.“

Měli jste někdy den, kdy se vám všechno dařilo? Všechno co jste dělali, dopadlo dobře.

Stalo se vám někdy, i že všechno, na co jste sáhli, se pokazilo? V Bibli je jeden příběh, kde se říká, že to bude, jako když člověk utíká před lvem, ale narazí na medvěda. Utíká před medvědem a doběhne domů. Opře se o stěnu a uštkne ho had. Můžete utíkat, ale neschováte se.

Boží lidé měli obě zkušenosti. Měli požehnání i zlořečení.

Kdy přišlo zlořečení? Když se oddělili od Pána Boha, když odpadli a mezi nimi a Pánem Bohem byla nejednota.

**Pondělí – Každý dělal, co uznal za správné**

Dějiny Izraelského lidu jsou plné příběhů neposlušnosti a problémů, následovaných návratem k Bohu a poslušností.

Když člověk odpadne, stojí na špatné nakloněné půdě, a pomalu sklouzává. Nevíte, že se to děje, ale sklouzáváte pomalu, jen kousek po kousku.

Mohu vám říct tři lehké kroky, jak křesťané mohou uklouznout?

1. Pokud křesťané nečtou pravidelně Bibli
2. Pokud se nemodlí a nesdílejí svou víru
3. Pokud nechodí pravidelně do sboru

To je křesťan, který odpadl. To jsou kroky k odpadnutí.

Pokud chcete vidět křesťana, který prožívá růst a oživení, tak to je ten, kdo má pravidelně pobožnosti, sdílí svou víru, pravidelně se modlí, jako Daniel. Mají stanovený čas, kdy se opravdově modlí. A jsou zapojeni do společenství ve sboru.

Vím, zní to jako standard, ale je to pravda. Tyto věci fungují.

Bůh varuje Izrael před odpadnutím.

Přečtěme si z proroka Jeremiáše. Boží lid má dějiny odpadnutí.

Jr 3,12.13: „Jdi a volej slovy těmito ku půlnoci (ČSP – „Jdi a volej na sever tato slova.“), - a rci: Navrať se, zpurná dcero Izraelská, dí Hospodin, a neoboří se tvář má zůřivá na vás; nebo já dobrotivý jsem, dí Hospodin, aniž držím hněvu na věčnost.“ – Kladli jste si někdy otázku, proč Pán Bůh řekl: „Jdi a volej na sever tato slova.“? Když Jeremiáš vyslovil toto proroctví, Nabuchodonozor už přišel a odvedl některé lidi, kvůli jejich neposlušnosti, na sever do Babylonu. Říká: „Když budete činit pokání, Pán Bůh vás obnoví. Ale když nebudete činit pokání, budete všichni odvedeni.“ Což se pak nakonec stalo.

Jaký byl recept na obnovení? Uznejte svou nepravost.

„13 Jen toliko poznej nepravost svou, že jsi od Hospodina Boha svého odstoupila, a sem i tam běhala cestami svými k cizím pod každé dřevo zelené, a hlasu mého neposlouchali jste, dí Hospodin.“ – Začali se klanět jiným bohům. – „14 Navraťte se synové zpurní,“ – To zní, jako když rodič mluví ke svému dítěti a říká mu: „Vrať se ke Mně. Zabloudil jsi. Vidíš co se děje? Ještě není příliš pozdě.“ Pán Bůh prosí národ, aby se vrátil.

„14 Navraťte se synové zpurní, dí Hospodin; nebo já jsem manžel váš, a přijmu vás, jednoho z města, a dva z čeledi, abych vás uvedl na Sion. 15 Kdežto dám vám pastýře podlé srdce svého, kteříž pásti vás budou uměle a rozumně.“ – Prosí je.

Všimli jste si, co je psáno ve verši 3,14? „nebo já jsem manžel váš,“ Jak Pán Bůh označuje Svůj vztah se Svým lidem, se Svou církví? Je to v kontextu manželství. U Ozeáše říká: „Moje církev je Moje nevěsta, ale chová se jako nevěstka. Ne, že by milovala někoho jiného, ale prodává se.“ To je velmi ošklivý obraz toho, co církev udělala.

Ozeáš používá stejný jazyk.

Oz 14,4: „Uzdravím odvrácení jejich, budu je milovati dobrovolně;“ – „Přestože jste mi byli nevěrní.“ – „nebo odvrácen bude hněv můj od nich.“

Přečtěme si verš Jr 3,22:

Jr 3,22: „Navraťte se, synové zpurní, a uzdravím odvrácení vaše. Rcete: Aj, my jdeme k tobě, nebo ty, Hospodine, jsi Bůh náš.“

Ježíš v Novém Zákoně vypráví podobenství o odpadlém synovi, který se vrátil. Jak je označen? Marnotratný syn. Jak otec přijal tohoto syna, který odpadl? Nezbil ho a nevyptával se ho, co udělal s penězi, které dostal. Objal ho a odpustil mu.

Stalo se to poprvé v Novém Zákoně? I tady ve Starém zákoně Pán Bůh říká: „Odpustím vám, Mé děti. Vraťte se zpátky!“

A vyzývá je nejen jako Své děti, ale jako Svou manželku.

Jednou z nejtěžších věcí, kterou jsem viděl, je, když děláte manželské poradenství a zjistí se, že došlo k nevěře ze strany manžela, nebo manželky. Jeden z nich porušil manželský slib. Někdy je trápí svědomí a slibují, že už se to nikdy nestane. Prosí toho, koho podvedl, o odpuštění, a aby nezničil manželství a myslel na děti.

Je v tom tolik bolesti. Manželka zápasí, aby odpustila a zapomněla, a aby znovu věřila. A říct: „Dobře odpouštím, ale ať už se to nikdy nestane“, je velice těžké a je nesmírně těžké zapomenout.

A právě to dělá Pán Bůh. Říká: „Odpustím vám.“ Pán Bůh říká Ozeášovi, aby se oženil s nevěstkou. A když utekla, aby za ní šel a přivedl ji zpátky. Hned vás určitě napadne, že když se ožení s nevěstkou, budou problémy. Ale Pán Bůh říká: „To jsem dělal s vámi, když jsem vás povolal jako národ.“ A nabízí, že jim odpustí. Říká jim: „Vraťte se ke Mně.“

Oz 5,5: „Tak že hrdost Izraelova svědčí vůči proti němu; protož Izrael i Efraim padnou pro nepravost svou, padne také i Juda s nimi.“

Mluví se tu o Judovi a Izraeli, protože později, když psal Ozeáš, království severu a jihu se rozdělila. Došlo mezi nimi k rozdělení. K tomu se za chvíli dostaneme.

Co způsobuje nejednotu? Neposlušnost Bohu.

Pomluvy způsobují nejednotu mezi lidmi.

Př 26,20: „Když není drev, hasne oheň; tak když nebude klevetníka, utichne svár.“

A v 1.Tm 5,13 je psáno:

1.Tm 5,13: „Nýbrž také jsouce i zahálevé, učí se choditi po domích; a netoliko zahálevé, ale i klevetné a všetečné, mluvíce, což nesluší.“

K rozdělení dochází i mezi velkými přáteli, protože někdo vypráví historky. A tak vzniká podezření. Lidé musí být velmi opatrní.

Slyšeli jste už někdy slova: „Pokud nemůžete o někom říct nic hezkého, tak radši neříkejte nic“? To je dobrá rada. Ne mnoho lidí se tím řídí, ale je to opravdu dobrá rada.

Pomluvy a klepy jsou jedna z věcí, která způsobuje rozdělení.

Satan je nazván „žalobník bratří“. Kde je to řečeno? Ve Zj 12,10.

Kolik z vás si vzpomíná na příběh velekněze Jozua, jak stál před Pánem Bohem? Jozue měl na sobě ušpiněné šaty. Stál tam satan a ukazoval na špinavý oděv, který měl velekněz na sobě. Oděv velekněze byl špinavý, protože se přimlouval za lid a nesl jeho hříchy. Satan na něj ukazoval, ale Pán mu řekl:

Za 3,2: „Ale Hospodin řekl satanu: Potresciž tě Hospodin, satane, potresciž tě, pravím, Hospodin, kterýž vyvoluje Jeruzalém. Zdaliž tento není jako hlavně vychvácená z ohně?“ – „Já jim odpusím.“

Satan je žalobník bratří.

Napadají vás jiné příběhy v Bibli, kdy lidé vyprávěli historky a způsobili rozdělení? To se děje, když lidé šíří pomluvy a drby. Když přinášejí špatné zprávy o druhých.

Mluvili jsme o Mojžíšově době. Teď přejdeme do doby soudců. To bylo období, kdy neměli krále a vedli je soudci.

Sd 17,6: „Toho času nebylo krále v Izraeli; jeden každý, což se mu za dobré vidělo, to činil.“ – Jaké to mělo následky? Tam, kde není pastýř, ovce se rozprchnou.

Co to znamená, že každý dělal, co bylo v jeho očích správné?

Podívejme se do Sd 2,11-13:

Sd 2,11-13: „Synové Izraele páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům.“ – Sloužili bohům okolních národů. – „12 Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chodili za jinými bohy“ – To způsobilo rozdělení mezi nimi a jejich Bohem. – „z bohů těch národů, které byly okolo nich,“ – Jaké instrukce dal Pán Bůh Izraeli, když přišli do země, ohledně jiných národů? Pán Bůh jim řekl: „Vyžeňte je. A ty, kdo nebudou chtít odejít, vyhlaďte.“ Vím, že to zní brutálně a lidé se ptají a pochybují. Ale je to tak. Buď měli odejít, nebo zemřít. Někteří řekli: „Přijmeme vašeho Boha“, a mohli zůstat. Ale národy, které se nepoddali a nespolupracovali, byli zničeni.

Proč to Pán Bůh řekl? Ať nezůstane ani jeden z nich. Vyžeňte je úplně všechny, vyžeňte je.

Poselství Jozue bylo: „Vyžeňte je. Když je nevyženete, budou trnem ve vašem boku. Proč? Protože přijmete jejím zvyky a budete napodobovat kulturu, která je okolo vás.

Jz 23,13: „Nebo jestliže předce se odvrátíte, a připojíte se k těm pozůstalým národům, k těm, kteříž zůstávají mezi vámi, a vejdete s nimi v příbuzenství a smísíte se s nimi a oni s vámi: 13 Tedy jistotně vězte, že Hospodin Bůh váš nebude více vyháněti všech národů těch od tváři vaší, ale budou vám osídlem a úrazem i bičem na bocích vašich, a trním v očích vašich, dokudž nezahynete z země této výborné, kterouž vám dal Hospodin Bůh váš.“

Mohlo by se to stát i církvi dnes? Neustálým vystavováním se zkažené kultuře, se zkazíme i my. To, o čem Pán Bůh řekl, že je naprosto špatné a čím jsme dříve opovrhovali, tak tím, že jsme tomu pořád vystaveni a jsme tím bombardováni, brzy přijmeme. Nestane se to však přes noc.

Stalo se to Izraeli. Nebylo to najednou. Je psáno, že když vymřela generace, která viděla všechny zázraky, které Pán Bůh učinil na poušti, tak jejich děti, které to neviděly, si začali říkat: „Možná to jsou jen legendy.“ A „Božímu Slovu nemůžeme úplně věřit.“ A začaly se stýkat s místním obyvatelstvem. Jak se Samson dostal do problémů? Příliš se sblížil s filistinskými.

A děje se to Božímu lidu i dnes? To neznamená, že jim nemáme vydávat svědectví. Ale nemáme se s nimi zaplést romanticky. To je další věc, která se stala.

Sd 3,5-7: „Bydlili tedy synové Izraelští u prostřed Kananejských, Hetejských a Amorejských, a Ferezejských a Hevejských a Jebuzejských,“ – A teď pozor: - „6 A brali sobě dcery jejich za manželky, a dcery své dávali synům jejich, a sloužili bohům jejich.“ – Jak začali sloužit jejich bohům? Postupně, nestalo se to přes noc. Bylo to skrze smíšená manželství. Někdy o mě říkají, že jsem zákoník, protože odmítám uzavřít manželství věřícího s nevěřícím.

Avšak není to tak psáno v Bibli?

Jak může kazatel říkat: „Ale oni se milují a žijí spolu.“? – To jsou jejich argumenty.

Já neuzavřu manželství mezi někým, kdo je údajně věřící s nevěřícím, protože Bůh to odsuzuje. A víte, jak to dopadne. Mají děti a nevěřící řekne: „Ať se samy rozhodnou, jestli chtějí věřit. Nebudeme je nutit, aby chodily do sboru, a nebudeme je nutit, aby chodily do křesťanské školy.“

A tak charakteristické znaky křesťanství se z rodiny vytratí.

Jedna z věcí, které dělá ďábel, aby nás oddělil od Pána Boha, je to, že nás uvede do romantického vztahu s nevěřícími.

A to je velice důležité: **„Jedna z věcí, které dělá ďábel, aby nás oddělil od Pána Boha, je ta, že nás uvede do romantického vztahu s nevěřícími.“** To si dobře zapamatujte. Takový vztah odvede naše srdce od Pána Boha.

A Božímu lidu se to stalo mnohokrát v Bibli. Začali uzavírat manželství s nevěřícími a sloužili bálům a Asserotům.

Sd 3,7: „Činili tedy synové Izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, a zapomenuvše se na Hospodina Boha svého, sloužili Bálům a Asserotům.“

Pavel v 2.Korintským řekl (a všichni to znáte):

2.Kor 6,14.15: „Netáhněte jha s nevěřícími.“

Víte všichni, co to znamená, když jsou dvě zvířata zapřažena spolu. Jeden vůl pomáhá lidem orat. Dva volové mají mnohem větší sílu. Když je ale vůl zapřažen s oslem, tak to nefunguje. Netáhnou stejně. Nepohybují se stejně, nejsou na stejné úrovni. Kdyby to byly dva oslové, nebo dvě muly, tak by to možná ještě šlo.

Pavel se však pokouší znázornit, že jeden věřící spolu s nevěřícím je skutečně špatná dvojice.

Slyšeli jste někdy takový argument? „Chtěl/a jsem si vzít křesťana/křesťanku, ale ukázalo se, že je nevěřící. Bylo to mizerné manželství. A teď jsem konečně někoho našel/našla. Sice nevěří v Boha, ale je to tak nádherný člověk!“

Nemohu vám vypočítat, kolikrát jsem to slyšel. „Vím, že je nevěřící, ale je to tak nádherný člověk. Já věřím v Ježíše. Možná ho časem přivedu k víře.“

Bible však říká: „Netáhněte jha s nevěřícími.“

Znám rodinu, která to udělala, a říkali: „Vzali jsme se v kostele.“ Ale skončilo to s nimi velmi špatně.

Lidé říkají: „Časem ho obrátím na víru.“ Ale víte, co se stane? Nevěřící obrátí věřícího.

Vím, že jsou vzácné případy, Bůh je milostivý. Možná někdy věřící nakonec osloví nevěřícího, ale tak to nebývá.

Přečtu vám citát z knihy „Proroci a králové“ PK 20, 21, který je i v lekci:

„Skrze Mojžíše ukázal Hospodin lidu, jaké jsou následky nevěry. Nebudou-li zachovávat smlouvu Boží, odloučí se tím od života Božího a nedostane se jim Božího požehnání. Někdy dbali těchto výstrah a za to se dostalo hojnosti požehnání židovskému národu a skrze něj i okolním národům. Častěji však zapomínali na Boha a přestávali myslet na to, že se jim dostalo vysoké výsady být zástupcem Božím.“

Historie Božího lidu je jako horská dráha. Kvůli své neposlušnosti klesali stále níž, až dosáhli dna. Nakonec ve svém ponížení činili pokání a vrátili se k Bohu. Bůh se nad nimi smiloval a dal jim soudce, který je zachránil od nepřátel, a znovu byli požehnáni. Netrvalo to však dlouho a zapomněli na Pána Boha. Uzavírali smíšená manželství a sloužili jiným bohům. Klesali stále níže, až je zase zajali nepřátelé. Platili jim daně, stali se otroky. A tak volali k Bohu. Pán Bůh jim odpustil a poslal jim zachránce a vítězili. Brzy však zapomněli na špatné časy a začali klesat dolů.

To, co se dělo Izraelskému národu během tisíců let, vidím, jak se to děje křesťanům v rámci měsíců. Pán Bůh vám žehná a jste šťastní, ale pak zapomenete a neposloucháte. Daří se vám špatně a činíte pokání a věci se napraví. Mělo by to tak být? Pořád nahoru a dolů?

Anebo Pán Bůh chce, abychom s ním stále věrně chodili?

Víte, co je psáno o Danielovi?

**Da 6,16: „Bůh tvůj, kterémuž sloužíš ustavičně, on vysvobodí tebe.“**

**Úterý – Rozdělení hebrejského národa**

Co způsobilo rozdělení?

To je zajímavé. Když čteme 1.Kr 3, tak tam je psáno:

1.Kr 3,3: „Nebo miloval Šalomoun Hospodina…“

Začíná to tím, že Šalomoun miloval Pána Boha a Pán Bůh Šalomounovi žehnal. Národ se stal velikým a stoupal stále výš a výše.

A když se díváme do Dt 28, tak si říkáme: „Byla někdy doba v historii Izraele, kdy prožívali všechna požehnání, která jim Bůh zaslíbil?“ Jen krátce se k tomu nejvíce přiblížili. Možná to nebylo dokonalé, ale přiblížili se nejvíce k naplnění plánu, který s nimi Bůh měl, během vlády krále Šalomouna. Měli pokoj a mír ze všech stran. Dokonce i Šalomounovo jméno na to poukazuje – Šalom znamená „pokoj“.

Měli velké bohatství, ekonomicky se jim dařilo skvěle, byli blízko Pánu Bohu. Chrám fungoval na plné obrátky. Lidé věřili Pánu Bohu, kněží konali svou práci. Lidé zpívali v Chrámu 24 hodin denně.

Všechny ostatní národy přicházeli do Izraele, aby slyšeli Šalomounovu moudrost.

A právě to Pán Bůh chtěl. Řekl: „Chci, abyste byli království králů a kněží, kam budou všichni přicházet.“

Bible říká: „V království bylo tolik zlata, že stříbro bylo považováno za nic.“ Rostly tam nádherné a vzácné stromy. Byla tam zvířata z celého světa, exotické rostliny zdobily zahrady.

Tehdy v době Šalomouna byli nejblíže Edenu, než svět kdy viděl od doby pádu.

Dokonce Ježíš poukazoval na Šalomouna: „Dokonce Šalomoun v celé své slávě nebyl oděn, jako tato květina.“ Poukázal na Šalomouna, jako na vrchol lidské slávy. A to se dělo právě v době, která začíná slovy: „Šalomoun miloval Hospodina.“

Ale co se pak stalo, je velmi zajímavé. Hned před kapitolou 11 je psáno:

1.Kr 10,14: „Byla pak váha toho zlata, kteréž přicházelo Šalomounovi na každý rok, **šest set šedesáte šest centnéřů („talentů“ ČSP) zlata**,“

Kdy jindy v Bibli se objevuje číslo 666 znovu?

Poslechněme si, co je psáno dále.

1.Kr 11,1: „V tom král Šalomoun zamiloval ženy cizozemky mnohé,“

Když to začíná, že Šalomoun miloval Hospodina a chodil ve všech Jeho přikázáních – tak stoupali výš, výš, výš. A pak je psáno: „Šest, šest, šest“ a další věc, která je zde napsána, je, že miloval mnoho cizích žen – a začali klesat dolů, dolů, dolů. Všechno směřuje dolů. A království se nakonec rozdělilo.

Přečtěme si to:

1.Kr 11,1: „V tom král Šalomoun zamiloval ženy cizozemky mnohé, i dceru Faraonovu, i Moábské, Ammonitské, Idumejské, Sidonské a Hetejské, 2 Z národů těch, kteréž zapověděl Hospodin synům Izraelským, řka: Nebudete se směšovati s nimi, aniž se oni budou směšovati s vámi, neboť by naklonili srdce vaše k bohům svým.“ – Nečetli jsme právě o tom? To se dělo i v době Soudců.

„K těm přilnul Šalomoun milostí,“ – Kolik z vás slyšelo argument, že láska všechno omlouvá? Dokonce někteří říkají: „Vím, že to jsou dva muži (nebo dvě ženy), ale oni se milují.“

Láska by prý měla zakrýt úplně všechno, že?

„K těm přilnul Šalomoun milostí, 3 Tak že měl žen královen sedm set a ženin tři sta.“ – Kdyby miloval jen jednu z nich, tak už to by stačilo, ale on jich měl spousty.

„3 Tak že měl žen královen sedm set a ženin tři sta. I odvrátily ženy jeho srdce jeho.“

Podívejme se na verš 11:

1.Kr 11,11: „Protož řekl Hospodin Šalomounovi: Poněvadž se to nalezlo při tobě, a neostříhal jsi smlouvy mé ani ustanovení mých, kterážť jsem přikázal, věz, že odtrhnu království toto od tebe, a dám je služebníku tvému.“

Došlo v království k velkému rozdělení? Co způsobilo rozdělení? Šalomounova nevěrnost a neposlušnost.

Někteří si vzpomínáte na proroka Achiáše, který přišel za Jeroboámem. Jerobeám byl vzpurný služebník Šalomouna, který utekl do Egypta. Prorok Achiáš se s ním setkal. Roztrhl své roucho na dvanáct kusů. Deset kusů dal Jeroboámovi a dva zůstaly pro dům Davidův.

Deset kmenů se z království odtrhlo a šlo za Jeroboámem.

Šalomoun nakonec činil pokání a o tom čteme v knize Kazatel. Když k němu promluvil Boží prorok, uvědomil si bláznovství toho, co udělal. Ale Pán Bůh mu řekl: „Protože jsi činil pokání ze svého hříchu, neudělám to v tvých dnech.“ Ale když Šalomoun zemřel Roboám nebyl tak chytrý, jako jeho otec. Když přišli, aby ho pomazali za krále, řekli mu: „Ulehčíš nám břemeno, které na nás vložil tvůj otec?“

Několik posledních let Šalomounovy vlády, jeho ženy žily v exotických palácích, a Šalomoun uvalil vysoké daně na lid.

A Roboám šel za rádci svého otce a zeptal se jich: „Co myslíte, že bych měl dělat?“ A oni mu odpověděli: „Pokud teď lidem pomůžeš, budou ti sloužit navěky. Pokoř se, ulehči jejich břemeno a získáš si jejich srdce.“

Pak šel za svými mladými přáteli a zeptal se i jich: „Co mám podle vás udělat?“ A ti mu řekli: „Musíš jim ukázat, že ty jsi tady pánem. Došlápni si na ně a řekni jim: ‚Můj otec vás káznil biči, já vás budu káznit důtkami.“

1.Kr 12,10: „I odpověděli jemu mládenci, kteříž zrostli s ním, řkouce: Takto odpovíš lidu tomu, kteříž mluvili k tobě a řekli: Otec tvůj ztížil jho naše, ty pak polehč nám. Takto díš jim: Nejmenší prst můj tlustší jest nežli bedra otce mého. 11 Nyní tedy otec můj těžké břímě vložil na vás, já pak přidám břemene vašeho; otec můj trestal vás bičíky, ale já trestati vás budu biči uzlovatými.“

Roboám byl mladý a neměl zkušenosti. Nechtěl poslechnout rádce svého otce. A to byla opravdu hloupost. Šalomoun byl nejmoudřejší král, který kdy žil. Jaké podmínky musel splnit člověk, aby se stal Šalomounovým rádcem? Jakou zkoušku musel složit?

Proč by člověk odmítl radu Šalomounových rádců? Ale Roboám to udělal a odpověděl lidem tvrdě, a řekl jim: „Ukážu vám, kdo je tady králem.“

Oni tedy řekli: „Dobře, tak si vládni Davidovu domu. Ale jaký podíl má Izrael v Davidovi? My nejsme z tvého kmene. Nám nebudeš říkat, co máme dělat.“

Udělali svým králem Jeroboáma a odešli na sever. A od té doby už království nebylo nikdy sjednoceno. Došlo k velkému rozdělení.

Čím bylo toto rozdělení způsobeno? Co ho způsobilo? Nevěrnost Pánu Bohu, smíšená manželství.

Mohlo by se to stát církvi i dnes? Mluvíme jen o starověku, nebo se to děje i v dnešní době?

Neposlušnost stále přináší rozdělení.

**Středa – Rozkol v Korintu**

1.Kor 1,10-13: „Prosímť pak vás, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejně mluvili všickni, a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí, a jednostejným smyslem. 11 Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od domácích Chloe, že by mezi vámi byly různice. 12 Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův. 13 Rozdělen-liž jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? aneb zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni byli?“

Vyskytly se tam různé frakce a divize. Když Pavel nařizuje, aby všichni mluvili stejně, chce Pán Bůh, abychom všichni byli stejní, jeden jako druhý? Ne.

Sboru ve Filipech Pavel napsal:

Fp 2,2-4: „Naplňte radost mou, abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce, 3 Nic nečiníce skrze svár aneb marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější nežli sebe majíce. 4 Nehledejte jeden každý jen svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných.“

Můžete se lišit ode všech okolo vás a být přesto věrným křesťanem. Bible se o tom vyjadřuje velmi jasně. Všichni jsme různé osobnosti a máme různé dary. Velekněz měl náprsník, na kterém bylo dvanáct různých kamenů. Všechny byly vzácné a všechny byly blízko jeho srdci. Všechny představovaly Boží lid. A přitom každý kámen byl jiný.

Jsme různí, ale všichni máme mluvit stejně, pokud jde o Pravdu Bible. Všichni bychom měli být sjednoceni ve víře. Musíme být sjednoceni v základech naší víry. Někdy se mohou vyskytnout rozdíly. A slyším, jak se lidé rozcházejí v tom, že se dohadují, kdo je král severu a co znamená určité proroctví.

Ano, jsou určité věci, které jsou stále zahalené, a dále je studujeme. Nikdo nezná úplně všechno, co je v Bibli.

Jsou však určité základní věci, kterých se musíme držet. Rozdělení opravdu nastane, jestliže já věřím, že Bůh stvořil svět v šesti doslovných dnech a beru Genesis 1-11 doslova a někdo řekne: „Ne, já věřím v evoluci.“

V tom nastane rozdělení. To je velice významná a hlavní věc. Nemůžeme být sjednoceni, pokud máme rozdílný názor na základní věc. Nebo když někdo nevěří, že Ježíš je Bůh. To je další problém.

V našich základních pravdách jsou zahrnuty určité věci.

Když tedy Pavel říká: „Chci, abyste všichni říkali stejné věci“, tak to znamená, že máme být sjednoceni na Božím Slovu.

V evangeliu podle Jana je psáno:

J 13,35: „Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.“

Naše lekce se nazývá „Příčiny nejednoty“. Co způsobuje nejednotu? Ďábel. Proč se nás ďábel snaží rozdělit? Protože Ježíš řekl: „Všichni lidé poznají, že jste moji učedníci podle vaší lásky.“ A tak se ďábel snaží způsobit nelásku, aby nikdo neuvěřil. Svět uvěří díky naší lásce, a naopak nebude věřit kvůli našemu rozdělení a nejednotě.

Jednou z nejdůležitějších věcí tedy je, abychom měli lásku jeden k druhému.

2.Tm 2,23: „Bláznivých pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí sváry.“ – Někdy se neshodneme, ale Pavel říká: „Nezabývejte se nepodstatnými věcmi. Vyhýbejte se tomu.“

Tt 3, 10: „Člověka kacíře po jednom neb druhém napomínání vyvrz“ – pokud někdo v církvi/ve sboru způsobuje rozdělení. Nedávno jsem slyšel o sboru, kde vyloučili jednoho člena. Nebylo to proto, že měl na některé věci jiný názor, ale protože nutil druhé, aby s ním souhlasili. Chodil kolem a způsoboval rozdělení. Dali mu jedno napomenutí, pak ho varovali podruhé a nakonec mu řekli: „Ještě jednou a budeš vyloučen. Neposloucháš starší, neposloucháš církev, způsobuješ rozdělení.“

V Listu Římanům čteme:

Ř 16,17: „Prosímť pak vás, bratří, abyste šetřili těch, kteříž různice a pohoršení činí, na odpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a varujte se jich. 18 Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, ale svému břichu; a lahodnými řečmi a pochlebenstvím svodí srdce prostých.“

To se váže k poslední části, na kterou se podíváme a kde je řečeno, že přijdou vlci.

**Čtvrtek – „Přijdou mezi vás draví vlci“**

Když se Pavel loučil se staršími efezského sboru, tak jim řekl:

Sk 20,28-31: „Buďtež tedy sebe pilni i všeho stáda, v němž Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl svou vlastní krví. 29 Nebo já to vím, že po mém odjití vejdou mezi vás vlci hltaví, kteříž nebudou odpouštěti stádu. 30 A z vás samých povstanou muži, kteříž budou mluviti převrácené věci, aby obrátili učedlníky po sobě. 31 Protož bděte, v paměti majíce, že jsem po tři léta nepřestával dnem i nocí s pláčem napomínati jednoho každého.ů

Co dělá vlk, když chce ulovit ovci? Rozptýlí stádo, oddělí je od pastýře. Rozptýlí ovce do malých skupinek. Ďábel pošle své zástupce, aby rozdělovali. A pokud církev/sbor uvidí někoho, kdo přišel a dělá práci vlka, jaká je zodpovědnost kazatele a starších? Varovat je, a jestliže nebudou poslouchat, tak je poslat pryč od stáda. Ďábel nezměnil svou taktiku, pořád se o to pokouší.

Ez 3,17-19: „Synu člověčí, strážným jsem tě postavil nad domem Izraelským, abys slyše slovo z úst mých, napomínal jich ode mne.[18](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&k=Ez&kap=3&v=18#v18)Když bych já řekl bezbožnému: Smrtí umřeš, a nenapomenul bys ho, ani nemluvil, abys ho odvedl od cesty jeho bezbožné, proto abys ho při životu zachoval: ten bezbožný pro nepravost svou umře, ale krve jeho z ruky tvé vyhledám.[19](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&k=Ez&kap=3&v=19#v19)Paklibys ty napomenul bezbožného, a neodvrátil by se od bezbožnosti své, a od cesty své bezbožné, onť pro nepravost svou umře, ale ty duši svou vysvobodíš.“

Je toho tolik, co bychom si ještě mohli k tomu říct, ale doufám, že jsme se něco naučili.

Amen.