**L 11 – Jednota v uctívání**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Dnešní lekce je velmi zajímavá. Nazývá se „Jednota v uctívání“. Víte, co nejvíce rozděluje církve mezi sebou? Styl uctívání. A dnešní lekce pojednává právě o jednotě v uctívání.

Náš základní verš je z knihy Zjevení, kapitola 14. To je část trojandělského poselství, a součást našeho poselství světu. Pravděpodobně znáte tyto verše zpaměti.

**Základní verš:**

Zjevení 14,6.7: „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, 7 Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.“

To je výzva jít do světa a vést lidi, aby uctívali Stvořitele. Tato výzva bude předcházet Druhému Příchodu. Poté, co se toto poselství dostane do celého světa, je psáno: „Viděl jsem na oblaku sedět podobného Synu člověka.“

Zj 14,14: „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 Ježíšův Druhý Příchod.

Zde se tedy hovoří o uctívání. A toto zaměření na uctívání Stvořitele v Duchu a v Pravdě, bude dnes jádrem naší lekce.

Domníval jsem se, že je pro nás vhodné, než budeme studovat téma uctívání, promluvit si trochu o tom, co je to uctívání.

Uctívání je „zbožná láska“. Znamená to „vzdávat čest, chovat v úctě, jako nadpřirozenou božskou bytost“ nebo „velmi respektovat, což je doprovázeno činy, jako klanění, účast na bohoslužbě, a odevzdání se.“ Obřady a modlitby jsou formy vyjádření této lásky.

Když chodíme do sboru, do kostela, tak přicházíme, abychom uctívali a klaněli se Pánu Bohu. Jak to vlastně děláme? Klanění se a uctívání je kombinace několika věcí, kdy projevujeme svou úctu a lásku a naše odevzdání se Bohu, a ocenění toho, že o nás pečuje. Konáme to duchu pokory, protože není nikdo větší, než Bůh. Když přijdeme do Jeho přítomnosti, mělo by to být v posvátné bázni a úctě.

Práce kazatele je také ukazovat lidem, že když se shromažďujeme k uctívání Pána Boha, nemělo by to být lehkovážné, ale měl by v tom panovat smysl ohromení a úžasu vůči Tomu, komu se klaníme a uctíváme. „Pán je ve Svém svatém Chrámu, ať se ztiší celá země.“

Měla by se v tom projevovat úcta.

První část, o které budeme dnes uvažovat, mluví o uctívání našeho Stvořitele a Vykupitele.

**Neděle – Uctívání Stvořitele a Vykupitele**

Jaké je ústřední poslání každé církve?

„Bůh je Láska“, „Hledejte nejprve Boží Království a Jeho spravedlnost“. Je mnoho veršů, na které můžeme ukázat a zeptat se: „Jaké je naše poslání?“ Víte, jaké je naše poslání? „Uctívej Boha“ Naše poslání je uctívat a klanět se Bohu.

Bibli říká: „Ať už jíte, či pijete, či cokoliv děláte, dělejte všechno ke slávě Boží.“ Cílem křesťanů je tedy snažit se oslavit Pána Boha ve všem, co děláme v našem životě. Nechte své světlo svítit. Přemýšlejte o všem v kontextu: „Jsem Jeho zástupce v padlém světě a chci Ho oslavit ve světě, kde se ďábel pokouší uchvátit slávu, která patří Pánu Bohu.

Mt 5,16: „Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“

Máme tedy misijní heslo.

Četli jsme Zjevení 14,6.7, a teď se podíváme na Zj 4,8-10 a uvidíme, jak do toho zapadá uctívání.

Zj 4,8-10: „A jedno každé z těch čtyř zvířat mělo šest křídel okolo, a vnitř plná byla očí, a neměla odpočinutí dnem i nocí, říkajíce: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, kterýž byl, a jest, i přijíti má. 9 A když ta zvířata vzdávala slávu, a čest, i díků činění“ – Součást uctívání je tedy vzdávání slávy, cti a díků. – „sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, 10 Padlo těch čtyřmecítma starců před oblíčejem toho sedícího na trůnu,“ – součástí uctívání je postoj a respekt. – „a klanělo se tomu živému na věky věků, a metali koruny své před trůnem, řkouce: 11 Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc;“ – Proč? Proč Ho uctíváme? – „nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny jsou“

Jsme stvořeni v Něm, pro Něho a skrze Něho. Uctívání je tedy poznání a uznání této skutečnosti.

Kde jinde vidíme tato stvoření, jak říkají: „Svatý, Svatý, Svatý“? U Izajáše 6,1-3.

Iz 6,1-3: „Léta, kteréhož umřel král Uziáš, viděl jsem Pána sedícího na trůnu vysokém a vyzdviženém, a podolek jeho naplňoval chrám. 2 Serafínové stáli nad ním. Šest křídel měl každý z nich: dvěma zakrýval tvář svou, a dvěma přikrýval nohy své, a dvěma létal. 3 A volal jeden k druhému, říkaje: Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho.“

Právě jsme četli ve Zjevení, kde se mluví o těchto čtyřech bytostech kolem Božího trůnu. Vzpomínáte si, jak vypadaly jejich tváře? Byla to tvář lva, telete, člověka, orla.

A když přejdeme k Ezechielovi, tak první kapitola mluví o tvorech u Božího trůnu, kteří oslavují Boha. Nemluví se ani tolik o tom, co říkají, ale mluví se zde o těch samých bytostech: lev, tele, člověk, orel. To jsou jakoby odlišné aspekty, neboli atributy, Božího charakteru – způsobů, jak je představen Ježíš.

William Temple řekl: „Uctívání je podřízení celé naší podstaty Pánu Bohu. Je to oživení svědomí Jeho svatostí, sycení mysli Jeho Pravdou, očišťování představivosti Jeho krásou, otevření srdce Jeho lásce, podřízení vůle, otevření mysli Jeho záměru. A toto všechno dohromady ve zbožňování a hlubokém obdivu, jakého je naše povaha schopná, kde není ani smítka sobectví. To je hlavní lék proti soustředění se na sebe, což je původ prvního hříchu a zdroj všech dalších hříchů.“

Uctívání Boha je tedy vrcholný a nejvyšší čin, který můžeme vykonat a je to antiteze – opak – toho, co obyčejně děláme, a tím je, že uctíváme sami sebe. Odvádí nás tedy od sebe samých a obrací naši pozornost na Stvořitele, kde by měla být soustředěna.

V další části si budeme mluvit o falešné bohoslužbě.

**Pondělí – Falešná bohoslužba**

Chce ďábel získat úctu, která patří Bohu?

Ano. U Mt 4,8 vidíme příklad. Stalo se to hned na začátku u Kaina a Ábela. Ďábel se snažil zkorumpovat a zničit pravé uctívání. Stalo se to i na začátku Kristovy služby.

Mt 4,8: „Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, 9 A řekl jemu: Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.“ – Co chce ďábel? Chce být uctíván. Chce být Bůh. – „10 Tedy řekl mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se budeš, a jemu samému sloužiti budeš.“

Dostali jste někdy od někoho dopis, kde se vás neustále snažili obměkčit a když jste ho dočetli až do konce, viděli jste, jaký je pravý záměr jejich dopisu? Až na konci odhalí, jaký je pravý požadavek v dopisu a pointu. Na tu si musíte počkat až na konec.

Jaké bylo tedy poslední ze tří pokušení? „Klaněj se mi.“ – O tom to celé bylo.

Nakonec Ježíš řekl, že věděl, kdo s Ním mluví, tak už se satan nemusel zadržovat a řekl narovinu: „Nemusíš zemřít na kříži. Můžeme to vyřešit hned teď. Chceš získat svět? Můžu Ti ho dát. Stačí, když mě budeš uctívat a uznáš, že já jsem Bůh.“ A to je v jádru veškerého falešného uctívání. Ďábel chce být Bůh.

Zj 13,12: „Kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.“

Když se dostaneme na konec Bible, o čem je velký spor? O uctívání. To, jestli budeme uctívat Boha, nebo ďábla. Ďábel chce největší uctívání a vyhrožuje, že si ho vynutí násilím.

Je však možné si vynutit pravé uctívání? Lidé musí Pána Boha uctívat a milovat dobrovolně.

A ve Zjevení 14 čteme:

Zj 14,9.10: „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; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka.“

Ježíš řekl: „Pojďte ke Mně, a dám vám odpočinutí.“ – Jaký je stav těch, kdo uctívají šelmu? Neodpočinou. Boží lid, zachovává Sobotu, miluje Pána Boha a odpočine. Ti, kdo Ho milují, mají veliký pokoj. Ti, kdo uctívají šelmu a její obraz nedojdou pokoje, neodpočinou. Vidíte ten rozdíl?

Nejhorší kletba je vyslovena nad člověkem ve Zjevení 14.

A lidé si vždycky myslí, že Starý Zákon je plný ran a kleteb. Ale rány a kletby jsou i v Novém Zákoně. A ty nejhorší kletby jsou vysloveny nad těmi, kdo uctívají špatně. Musíme tedy znát rozdíl mezi správným a falešným uctíváním, protože důsledky jsou velmi vážné.

Pravé uctívání musí být Bohu věnováno ze srdce, protože je toho hoden.

Falešné uctívání je vynucené, protože ďábel se snaží lidi přinutit násilím. Pokusil se o to někdy Ježíš, když řekl: „Pojď a následuj Mne.“? A když se někdo rozhodl, že Ho nebude následovat, řekl snad učedníkům: „Jděte a zbijte Ho“?

Vzpomínáte si, jak přišli za Ježíšem Jakub a Jan a řekli: „Viděli jsme někoho, kdo v Tvém jménu vyhání démony, ale nechodil s námi. A řekli jsme mu: ‚Nemáš k tomu povolení, nemáš licenci, nesmíš to dělat.‘“ A co řekl Ježíš? „Nebraňte mu. Nikdo nemůže učinit mocný čin a hned nato mi zlořečit.“

Mk 9,39: „Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu. Neboť není žádného, kterýž by divy činil ve jménu mém, aby mohl snadně zle mluviti o mně.“

Ježíš nikdy nepoužil násilí. Bohatý mladík odešel od Ježíše. Ježíš mu řekl: „Následuj Mě, budeš mít poklad v nebi.“ A on odešel. Ježíš byl smutný, ale nenutil ho, nepoužil násilí, nezatkl ho.

Ježíšův postoj byl ten, že pozval k následování. Nikoho nenutil. Pravé uctívání nemůže být vynucené. Ďábel v posledních dnech se pokouší nutit, podplácet. Dokonce to zkusil i s Ježíšem: „Zaplatím Ti, když mě budeš uctívat.“

Někteří kazatelé to stále dělají i dnes: „Když budeš uctívat Pána Boha, udělá Tě zdravým, bohatým a moudrým. Udělá z tebe boháče, když budeš uctívat Pána Boha a dáš dar na naši službu.“ Je to uctívání? Snažit se uplácet lidi?

Anebo dokonce když někdo řekne: „Budu Tě uctívat, když mě uzdravíš.“ Uctívání je podmíněné tím, jestli dostane to, co chce.

Kolik z vás zná lidi, kteří říkají: „Jestliže Bůh uzdraví moji manželku, mé dítě, pak ho budu milovat.“ To je podmíněné uctívání, že? To je obchodování s Bohem. A právě to dělal ďábel: „Uděláme obchod. Něco ti nabídnu.“

Ve Zj 16 čteme:

Zj 16,2: „I šel první, a vylil koflík svůj na zem, i vyvrhli se vředové škodliví a zlí na lidech, majících znamení šelmy, a na těch, kteříž se klaněli obrazu jejímu.“

Je nám řečeno, že rány dopadají na ty, kdo uctívají falešně. Nechci tím strávit příliš mnoho času, ale podívejme se ještě do Zj 13,15:

Zj 13,15: „I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, ...“

O čem je tedy tento velký boj ve Zjevení? Jde o uctívání.

„...kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni.“

Kde se s tím setkáváme ve Starém Zákoně?

Nabuchodonozor řekl: „Uctívejte můj obraz, nebo budete zabiti.“

A co řekli Sidrach, Mizach a Abdenago? „Nepokloníme se a nebudeme obraz uctívat, protože to je modlářství. Je to proti Božím Přikázáním.“

Řekli: „Musíme zachovávat Boží Přikázání. Ta mají přednost před přikazy světa, i Babylona.“

Co se bude řešit v posledních dnech? Jestli zachovávat Boží Přikázání, nebo přikázání duchovního Babylona. Je to stejné – pořád se jedná o boj o uctívání a klanění se.

Řekl nám Ježíš, že se to znovu stane v posledních dnech? U Jana 16,2 Kristus řekl:

J 16,2: „Vypovědíť vás ze škol (synagog),“ – To udělali i apoštolům – „ano přijdeť čas, že všeliký, kdož vás mordovati bude, domnívati se bude, že tím Bohu slouží.“

Polovinu Nového Zákona napsal člověk, který si myslel, že uctívá Boha, když zabíjel křesťany. Když Saul/Pavel pomáhal při zabíjení Štěpána a jiných, myslel si, že uctívá Pána Boha, a že dělá to, co Pán Bůh chce. Byl sveden.

Když přijdeme sem do sboru na bohoslužbu a uctíváme Pána Boha, tak děláme různé věci.

Popovídejme si o tom, jaké jsou některé ze způsobů našeho uctívání.

Když uctíváme Pána Boha, tak ho uctíváme přinášením darů. Stojí to tak v Písmu? Přečtěme si k tomu nějaké verše.

Ž 96,8: „Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.“ – Víte, jaké je zde spojení? – „Přinést dar, vstoupit do Jeho nádvoří, a uctívat.“ – Souvisí často projevování lásky j Bohu s dáváním?

Neukázal Pán Bůh Svou lásku k nám dáváním? J 3,16: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného **dal**, ...“

Svým dětem projevujeme lásku dáváním času a jiných věcí.

1.Sam 1,3: „I chodíval muž ten z města svého každého roku, aby se klaněl a obětoval Hospodinu zástupů, do Sílo, ...“

 Tady je Elkána, který jde uctívat Pána Boha a přináší oběť, dar. Je dávání spojeno s uctíváním? Určitě ano.

Uctíváme někdy Pána Boha v jisté době a na určitém místě? Ano.

Iz 66,23: „I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin.“

Scházíme se na určitém místě a v určeném čase před Pánem Bohem, abychom Ho uctívali.

Když tedy přicházíme v Sobotu, uctíváme na jednom místě. Přicházíme na toto místo, které je odděleno konkrétně k uctívání Boha.

Uctíváme někdy tím, že vydáváme svědectví? Uctíváte Pána Boha vydáváním svědectví? Když vyjdete a necháváte své světlo svítit, je to součást vašeho uctívání.

Poslání křesťana je uctívání Pána Boha.

Ž 96,1-3: „Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země. 2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. 3 Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.“

Zvěstujeme a vypravujeme Jeho divy mezi všemi lidmi, ve všech národech. Částí uctívání je zpěv a hlásání Boží dobroty. Vydáváním svědectví uctíváme Pána Boha.

Uctíváme Boha držením těla? Lidé o tom moc neuvažují, ale mluvíme i řečí těla. Ve škole mě učitelka napomínala, abych se neválel na židli a seděl hezky rovně, protože tím projevuji úctu.

Když tedy přicházíme k Bohu, říkáme něco i svým držením těla? Co to znamená, když si klekneme? To je podřízení. A jsou k tomu i verše. Například:

Ex 4,31: „A uvěřil lid, když uslyšeli, že navštívil Hospodin syny Izraelské, a že viděl ssoužení jejich. A sklonivše se, poklonu učinili.“

Slyšeli jste někdy, jak kazatel řekl: „Skloňte, prosím, hlavu, když se budeme modlit.“?

Říká se, že když je člověk v džungli v Ugandě, a narazí na samce gorily, nesmí se mu dívat do očí. Vysvětluje si to totiž jako výzvu. Člověk musí sklopit zrak a dívat se dolů. Dokonce i zvířata ukazují, co si myslí svým fyzickým postojem.

Když mluvíme s někým a on si založí ruce a nakloní se dozadu, říkají tím něco? „Nejsem si moc jistý, že bych ti to měl uvěřit.“

Uctíváme tedy svým fyzickým postojem, držením těla. Když poklekneme, když se modlíme, to všechno říká něco o Pánu Bohu.

Ž 95,6: „Poďte, sklánějme se, a padněme před ním,“ – Tady to máme. – „klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.“

Uctívání by mělo být tou nejvíce vzrušující věcí, ale někdy si myslíme, že je to nudné.

Vzpomínám si, jak jsem jednou slyšel o jednom chlapci, který se zeptal své matky:

„Do kolika umíš počítat?“ A ona řekla: „To nevím přesně. Nikdy jsem to nezkoušela. A do kolika umíš počítat ty?“ A on: „Do 5426.“ Matka se zeptala: „Proč jsi přestal u 5426?“ „Protože skončilo kázání.“

Lidé někdy přicházejí a nudí se.

Mluvili jsme tedy o uctívání, a o uctívání vydáváním svědectví a přinášením darů, uctívání v určitém čase a na určitém místě, o uctívání držením těla. A uctíváme také hudbou.

Vidíme občas, že naše sbory nejsou jednotné v uctívání hudbou?

Mluvil jsem s různými lidmi ve vedení církve, se staršími lidmi s velkou zkušeností, a ptal jsem se: „Co je podle vás nejkontroverznější věc, která rozděluje církev?“ A nejčastěji říkají: „Hudba. Odlišné názory lidí na uctívání a hudbu.“

Jelikož je to někdy obtížné definovat, lidé si myslí: „Protože je to těžké definovat, nejde přesně rozdělit, která hudba je dobrá a která nikoliv.“ A tak jsou podráždění a říkají: „Nerýsujme tedy žádné dělicí čáry.“

Myslím si však, že musíme pro začátek stanovit, pokud chceme mít jednotu v uctívání, že je správný způsob a špatný způsob.

Pamatujete si, jak byl král Saul sužován démony? Nakonec našli mladého pastýře ovcí, který uměl krásně hrát a zpíval. A když přišel a hrál králi, zlí duchové byli vyhnáni Bohem inspirovanou hudbou, kterou David hrál. Je to správné tvrzení? Je to biblické?

Existuje tedy správný druh hudby, který má správný efekt. Avšak existuje i špatný druh hudby, který má špatný efekt. Biblicky tedy vidíme, že existuje dobrá hudba.

Hrála hudba těsně předtím, než Nabuchodonozor přinutil všechny, aby se poklonili obrazu? Měl spoustu babylonských nástrojů, na které hráli babylonskou hudbu. Nevím přesně, co to bylo za nástroje, ale byla to hudba určená k tomu, aby ovládla lidi, a ti se klaněli a uctívali nevhodně.

Hudba a uctívání jsou tedy velmi důležité.

Lidé se však dopouštějí dvou extrémů.

Někteří lidé ze strachu, aby nezpívali špatný druh hudby, se vždycky obávají zazpívat nějakou novou píseň. A to není biblické. Kolikrát řekl král David: „Zpívejte Pánu novou píseň“? Je to tak?

A pak tady jsou jiní, co říkají: „Na tom nezáleží. Dokud je vaše srdce na správném místě, je to jedno, jaký druh hudby zpíváte.“

Snaží se vzít křesťanská slova a spojí je se světskou hudbou.

A tak máme dva extrémy.

Je to však téma, ohledně kterého se musíme opravdu modlit. Ellen Whiteová napsala v knize „Rady pro církev“ (RPC 147; CCh 172):

„Hudba tvoří součást nebeských bohoslužeb a my bychom se měli snažit přiblížit se při zpěvu oslavných písní co nejvíce harmonii nebeského sboru.“

Nemáme sice nahrávku nebeských andělů, abychom věděli, jak přesně zní. Ale někdy v podstatě víme, že něco by andělé nezpívali. A tak kdykoliv přemýšlíte o nějakém druhu hudby, položte si otázku: „Dokážu si představit, že by něco takového zpíval Ježíš a andělé?“

Musíte se také ptát: „Co to dělá se mnou fyziologicky?“

Hudba totiž vyvolává různé fyziologické reakce. Nebyl jsem vždycky křesťan. Když jsem byl dítě, tak jsem někdy šel i na rockový koncert. A když všichni v záchvatu způsobeném hudbou vykřikovali, tak se davu zmocnilo šílenství, chovali se divoce. A jsem si jistý, že hudba takové chování vyvolala. Správný druh hudby může pomoci ke správnému způsobu chování.

Proč si myslíte, že se hrají určité písně, když jde armáda do války? Má to za cíl nabudit vojáky a pohánět je.

Proč zpíváte dětem ukolébavky? Když chcete uspat dítě, tak mu nezpíváte vojenské, bojové písně, že?

Bojové písně mají své místo. A vskutku, některé Žalmy v Bibli, jsou vítězné pochody. Jsou složeny pro bitevní pole.

A v Bibli je také píseň lásky. Na romantické večeři asi nebudete zpívat vojenské písně. Všichni víme, že existují jisté druhy hudby, které jsou vhodné pro určité příležitosti.

Navrhuji také, že můžete používat určitý druh hudby na evangelizačním setkání, kterou byste nepoužili při bohoslužbě.

Existuje hudba, kterou můžete hrát na křesťanském stanovém shromáždění, ale nikoliv na bohoslužbě. Myslím, že lidé potřebují více výchovy, co se týče hudby, abychom věděli, jak můžeme být sjednoceni v uctívání a věděli, co je dobré a co nikoliv.

A tady je další zajímavý citát z knihy „Maranatha“ (Mar 234):

„Věci, které líčíš, … mi Pán ukázal, že se budou dít právě před ukončením doby milosti. Budou představeny různé podivné způsoby. Bude zde pokřik s bubny, hudbou a tancem. Smysly rozumných bytostí budou natolik zmatené, že nebude možno věřit, že se budou správně rozhodovat. A tohle bude nazýváno působením Ducha svatého.“

Takových věcí jsem už byl svědkem. Protože, předtím, než jsem vstoupil do této církve, tak jsem chodil na bohoslužby k letničním. A v mnoha sborech, které jsem navštěvoval, byla hudba, bubny, tanec, a pokřik.

Domnívám se však, že to by se nemělo vyskytovat v církvi ostatku. Myslím, že by v ní měla být důstojnost a zbožná úcta. A byl bych moc rád, kdybyste na to řekli „Amen“. Protože chci, aby to lidé slyšeli, a věděli to.

Je to důležité a záleží na tom.

Co dělali bálovi proroci předtím, než přinesli oběť?

1.Kr 18,26: „A tak vzali volka, kteréhož jim dal, a připravili a vzývali jméno Bálovo od jitra až do poledne,“ – Trvalo to tedy od rána celé hodiny. A stále to opakovali a volali: – „říkajíce: Ó Báli, uslyš nás.“ – „Ó Báli, uslyš nás.“, Ó Báli, uslyš nás.“, Ó Báli, uslyš nás.“, Ó Báli, uslyš nás.“ To se nazývá „marnomluvnost“ (Mt 6,7) (KJV – „marné opakování“).

Ježíš řekl: „Nebuďte marnomluví, když se modlíte.“

Myslím, že bychom neměli být marnomluvní ani při zpívání. To neznamená, že nemůžete zazpívat jeden verš několikrát. Dokonce i andělé říkají: „Svatý, svatý, svatý.“

Ale říkat to samé celé hodiny, o tom Ježíš řekl: „Nemodlete se tak, jako to dělají pohané.“ To je pak hypnotický popěvek.

A vsadím se, že někteří z těchto 400 bálových proroků měli ten den hudební nástroje a bubnovali do nich při zpěvu: „Ó Báli, uslyš nás. Bum, bum, bum.“ Dospělo to až do bodu, že se řezali a krváceli. Jistě s tím byla spojena hudba.

V 2.Tm čteme:

2.Tm 3,5: „Majíce způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových se odvracuj.“

A v žalmu 57 je psáno:

Ž 57,9: „Slaviti tě budu mezi lidmi, Pane, žalmy prozpěvovati tobě budu mezi národy.“

Bůh chce, abychom byli svědky a oslavovali Ho.

Přečtu vám několik zajímavých citátů.

Platón řekl: „Dejte mi hudbu nějakého národa, a změním tomu národu mysl.“

Konfucius: „Kdybyste chtěli vědět, jestli je království dobře řízeno, nebo jestli má dobré nebo špatné morální zásady, tak to zjistíte podle kvality jeho hudby.“

Vím. Není to Bible, ale Platón a Konfucius, ale myslím, že měli pravdu.

Andrew Fletcher řekl: „Znal jsem jednoho velmi moudrého muže, který věřil, že pokud je člověku dovoleno psát balady o čemkoliv, nemusí se starat o to, kdo vytváří zákony národa.“ – Pokud můžete skládat hudbu, tak se nemusíte znepokojovat tím, kdo napsal zákony.

Podceňujeme to, jak velkou moc má hudba. A hudba je důležitá součást uctívání. V Bibli vidíme lidi zpívat od samého začátku, až po Zjevení. Hudba je formou modlitby, je to forma komunikace. A myslím, že v tom, jak provozujeme hudbu, by měla být důstojnost a hudba by měla být kvalitní.

Když se mluví o pravé a falešné bohoslužbě, tak hudba je rozhodně její součástí.

**Úterý – Poselství prvního anděla**

Zj 14,6.7: „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, 7 Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha,“ – Měla by v tom být posvátná bázeň a zbožná úcta před Pánem Bohem. – „a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho;“ – Část tohoto poselství říká, že přichází soud. – „a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.“

Nacházíme tento výraz „nebe, země, moře, prameny vod“ někde v deseti Přikázáních? Ve čtvrtém Přikázání, které pojednává o sobotě, se říká: „Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest,“ (Ex 20,11). – A mluví se tu o uctívání Stvořitele.

V příkazu ve Zj 14,7 je ještě něco jiného. Čteme tu: „přišla hodina soudu jeho“. Chováme se jinak, když stojíme před soudcem? A ve Zjevení čteme dokonce: „Hle, Soudce je ve dveřích.“

Když je Soudce ve dveřích, to bychom si měli dávat velký pozor, jak se chováme a co děláme. A to je součástí uctívání.

**Středa – Studium Bible a společenství**

V Žalmu 138 čteme:

Ž 138,2: „Skláněti se budu k chrámu svatému tvému, a oslavovati jméno tvé pro milosrdenství tvé a pro pravdu tvou; nebo jsi zvelebil nade všecko jméno své a slovo své.“

Mluvíme o uctívání při vydávání svědectví, uctívání hudbou, uctívání přinášením darů, o době a místu uctívání, o uctívání držením těla.

Jaká je další hlavní část spojená s uctíváním? Slovo. Všimli jste si toho? Anděl řekl Janovi:

Zj 22,9: „Ale řekl mi: Hleď, abys toho nečinil. Neboť jsem spoluslužebník tvůj a bratří tvých proroků, a těch, kteříž ostříhají slov knihy této. Bohu se klaněj.“

Uctíváme Boha, když se scházíme a studujeme Jeho Slovo? Ano. Tak ukazujeme svou lásku tím, že přijímáme poselství, které nám Bůh dal ve Svém Slově.

Prokazujeme úctu tím, že posloucháme, co nám chce říct. Část uctívání je, že přijímáme to, co nám Pán Bůh chce dát.

Ve Sk 4,29-31 se modlili: „A nyní, Pane, pohlediž na pohrůžky jejich, a dejž služebníkům svým mluviti slovo své svobodně a směle, 30 Vztahuje ruku svou k uzdravování a k činění divů a zázraků, skrze jméno svatého Syna tvého Ježíše. 31 A když se oni modlili, zatřáslo se to místo, na kterémž byli shromážděni, a naplněni jsou všickni Duchem svatým, a mluvili slovo Boží směle a svobodně.“

Shromáždili se, uctívali Pána Boha, modlili se, studovali a byli naplněni mocí – Proč? – Aby vydávali svědectví.

Děje se uctívání Boha jen v Sobotu ráno?

Přicházejí za mnou lidé a říkají mi: „Kazateli Dougu, vím, že zachováváte Sobotu a uctíváte Boha v Sobotu. Ale já uctívám Boha sedm dní v týdnu.“ A myslí si, že mě dostali: „Ty uctíváš Boha jeden den v týdnu a já Boha uctívám sedm dní v týdnu.“

Odpovídám jim: „Ne, ne. Také uctívám Pána Boha sedm dní v týdnu.“ Svěcení Soboty není jen o uctívání. A vskutku, nemyslím si, že najdete slovo uctívání v Přikázání o Sobotě. Zachovávání Soboty znamená, že odpočinete.

Kdyby člověk řekl: „Odpočívám sedm dní v týdnu,“ tak to neznamená, že je ten člověk svatý, ale že je líný.

Uctívání je něco jiného. Uctíváme v našich domovech? Máme soukromé uctívání? A pak, když máte rodinu, nebo manžela/ku, máte rodinnou bohoslužbu?

Každý večer Karen (manželka) a já, předtím, než jdeme spát, tak se modlíme.

Včera šla Karen spát dřív, než já a řekl jsem ji: „Dobře, za chvilku přijdu“, ještě jsem si totiž nedokončil kázání. Přišel jsem, drželi jsme se za ruce, modlila se a pak jsem se vrátil do kanceláře.

Je pro nás zásadou uctívat Boha na začátku a na konci dne a říkat: „On je náš Bůh.“

Myslím, že když to člověk dělá, tak učiní prohlášení pro anděly: „Jsem Jeho vlastnictvím. Nechci ničit to, co patří Bohu.“

A každé ráno vyznáváme, jak říká Bible: „Když vstáváš, když uléháš, ať tato slova jsou vyvěšená na tvém domě, ať jsou napsána na tvé ruce, ať je máš mezi očima.“

Uctíváme Boha Slovem. Říkáme: „Náležíme Pánu Bohu.“ A musíte si z toho učinit prioritu. A někdy tomu můžete věnovat víc času. Včera večer, když jsme vítali Sobotu, četli jsme si jednu skvělou knihu a přečetli jsme si mnoho stran. Modlili jsme se předtím, než jsme začali číst a poté, co jsme skončili, přitom jsme společně poklekli.

Někdy, když jdete do práce, tak to může být jen rychlá modlitba. Ale vždycky byste si měli udělat čas na uctívání Pána Boha, protože to je součást toho, když je člověk věřící.

**Čtvrtek – Lámání chleba a modlitba**

Tento týden jsem opět četl, že v Bibli velmi často, když byla uzavřena nějaká smlouva, tak to bylo spojeno s jídlem.

Někteří z vás si možná pamatují, jak Jákob utekl od Lábana a vzal ssebou své manželky. Lában je honil a Pán Bůh ho zastavil tím, že mu dal sen. Když se nakonec usmířili, uzavřeli smlouvu a potvrdili ji tím, že spolu jedli.

Ježíš v Novém Zákoně řekl: „Vezměte a jezte.“ Potvrdil smlouvu jídlem.

Lámání chleba a modlitba se provozovalo v rané církvi. Ve Sk 2,46 čteme:

Sk 2,46: „A na každý den trvajíce jednomyslně v chrámě, a lámajíce po domích chléb, přijímali pokrm s potěšením a sprostností srdce“.

Bylo to něco, co se dělalo ve společenství. Ale týká se to i obřadu přijímání, Památky večeře Páně.

Ne pokaždé, když se mluví o lámání chleba ve Skutcích, tak se to týká obřadu přijímání. Někdy lámání chleba znamenalo, že jedli.

Když Ježíš šel se dvěma učedníky do Emaus, tak je psáno, že Ho poznali, když lámal chléb. Nebyl to obřad Poslední večeře. Ježíš měl vlastně ve skutečnosti Poslední večeři Páně dva dni předtím. Nebyla to tedy další večeře Páně, ale znamenalo to jen, že se spolu najedli a říkali tomu „lámání chleba“. A to je důležité, protože na jednom místě v Bibli, ve Skutcích 20, se shromáždili první den týdne, aby lámali chléb. A spousta lidí si myslí, že to byl obřad přijímání Památky večeře Páně v neděli. Tak to však není.

Znamená to, že se sešli, aby spolu jedli, protože Pavel měl odjet. Lámání chleba neznamená vždy, že je to přijímání Památky večeře Páně. A vskutku v tom příběhu se dvakrát říká „lámat chléb“. Jednou lámali chléb večer a podruhé ráno. Někdy jindy se však určitě sešli a slavili i Večeři Páně.

Uctívání je také postoj. Je to něco, za co byste se neměli stydět, když vás lidé vidí, že to děláte veřejně.

Měli bychom zatajit, že se modlíme? Např. když jsme občas v restauraci. A očekávám a doufám, že všichni děkujete Bohu za pokrm i s rodinou. A dokonce, když jste sami, že skloníte hlavu a děkujete Pánu Bohu.

Když jste s někým jiným, můžete se modlit nahlas.

Znám jednoho člověka a to je muslim. Jednoho dne, když jsme hráli jednu hru, tak se najednou sebral a odešel, aby se modlil směrem k východu, k Mecce. A tak jsem si pomyslel: „I když nesouhlasím s jeho uctíváním, respektuji, že se nestydí ukázat lidem, že to je priorita v jeho životě.“

Měli by křesťané dělat méně? Když jsme v restauraci na veřejnosti? Proč ne? Vezměte manželku za ruku, a řekněte rodině: „Poprosme Pána Boha, aby požehnal náš pokrm.“

Měl jsem stovky příležitostí, jak když jsem se modlil, číšnice nám právě přinesla vodu, nebo něco jiného. Zastavila se na chvíli a viděla nás, jak se modlíme. Je na tom něco špatného?

Myslím, že je dobré, aby křesťané nechávali své světlo svítit.

Ztracení lidé ve světě dělají ze sebe blázny pro ďábla a je jim to jedno.

My můžeme být blázny pro Krista. Nestyďte se. Nechte své světlo svítit. Nedovolte ďáblovi, aby vás zastrašil. To je součást uctívání, každý den, ať děláme cokoliv.

Znáte Kristův slogan?

1.Kor 10,31: „Protož buď že jíte, neb pijete, aneb cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte.“ To je uctívání Boha.

Ve Zjevení čteme, že je kladen velký důraz v posledních dnech na uctívání Toho, který stvořil. On je náš Stvořitel a On si zaslouží naše uctívání. Měli bychom být sjednocení v našem uctívání.

Není to nádherné, když jsme sjednocení? Bible říká:

Ž 133,1: „Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají!“

Amen.