**L 12 – Co viděli v tvém domě?**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Dnes budeme v našem studiu o rodině pokračovat Lekcí 12, kde se mluví o tom, „co viděli v tvém domě?“ Název je založen na textu z Písma, na který se za chvíli podíváme.

Základní verš je 1.Pt 2,9.

Někdy sdílím své svědectví, a když se sdílí svědectví, tak to není jako kázání, kde je mnoho textů z Písma. Ale tento verš čtu předtím, než povím své svědectví:

**Základní verš:**

1.List Petrův 2,9: „Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své.“

Bůh chce, abychom Mu svým životem vzdávali chválu. Ježíš je světlem světa, ale řekl: „Vy jste světlo světa.“ Jako jednotlivci jsme malými majáky a máme dovolit, aby z nás vyzařovalo Jeho světlo. To je jako, když měsíc nemá sám o sobě žádné světlo a odráží světlo slunce. Církev má být světlem ve světě.

Právě jsme v poslední fázi stavby sboru, který má být školícím centrem evangelizace. Pracovali jsme na tom, věřte tomu nebo ne, 20 let. Věříme, že ho dokončíme v tomto roce. Centrum je na kopci. Je odsud krásný výhled, ale chceme, aby bylo doslova světlem na kopci pro vysílání.

Avšak nejen, že má být církev ve společnosti světlem na kopci, ale také rodiny mají být světlem na kopci. My máme být světlem v naší komunitě skrze své rodiny. A to je téma, o kterém se mluví v Lekci „Co viděli v tvém domě“.

**Neděle – Poučení z králových chyb**

Můžeme se rovnou podívat na to, o čem Lekce pojednává. Nalistujte si v Bibli Iz 38. To, co si teď přečteme, připraví půdu pro to, co budeme studovat. V evangeliích se stejný příběh vyskytuje třikrát, protože je v evangeliu podle Matouše, Marka a Lukáše. Tato evangelia se nazývají synoptická. Jen velmi zřídka ve Starém Zákoně najdete příběh, který je zmíněn třikrát.

Příběh, na který se teď podíváme, je u Izajáše, v knize Paralipomenon a v knize Královské.

Iz 38,1: „V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti. I přišel k němu Izaiáš syn Amosův, prorok, a řekl jemu: Toto praví Hospodin: Zřeď dům svůj, nebo umřeš, a nebudeš živ.“

Víte, co to znamená „Zřeď dům svůj“?

ČSP – „Dej příkazy ohledně svého domu“?

Izajáš řekl: „Napiš poslední vůli a plán jak se má rozdělit tvůj majetek, až odejdeš. Udělej si pořádek ve věcech.“

Možná si vzpomínáte, jak Achitofel šel a udělal pořízení o svém domě a oběsil se. (2.S 17,23) Věděl, že zemře a tak si sepsal poslední vůli a dal do pořádku své záležitosti.

Izajáš tedy řekl Ezechiášovi, aby dal do příkazy ohledně svého domu, protože zemře. Kolik z vás by chtělo dostat takovou zprávu?

Je strašné dostat lékařskou zprávu, která říká, že vaše dny jsou sečteny. A samozřejmě, pokud jste to nevěděli, tak dny jsou sečteny pro nás všechny.

Nerad bych vás šokoval, ale tento život skončí smrtí, pokud nejste znovuzrození. V takovém případě jen usnete, když zemřete.

Ezechiáš nebyl šťastný, když se to dozvěděl. Je to pro nás přirozené, že chceme žít tak dlouho, jak to jen jde i v tomto životě.

Iz 38,2: „I obrátil Ezechiáš tvář svou k stěně, a modlil se Hospodinu. 3 A řekl: Prosím, ó Hospodine, rozpomeň se nyní, že jsem stále chodil před tebou“ – Ezechiáš byl dobrý král. – „v pravdě a v srdci upřímém, a že jsem to činil, což dobrého jest před očima tvýma. I plakal Ezechiáš pláčem velikým.“ – A ještě než Izajáš opustil palác, stalo se k němu Slovo Hospodinovo. – „4 Tedy stalo se slovo Hospodinovo k Izaiášovi, řkoucí: 5 Jdi a rci Ezechiášovi: Toto praví Hospodin Bůh Davida otce tvého: Slyšelť jsem modlitbu tvou, viděl jsem slzy tvé; aj, já přidám ke dnům tvým patnácte let. 6 A z ruky krále Assyrského vysvobodím tě i město toto, a chrániti budu města tohoto. 7 A toto budeš míti znamení od Hospodina, že Hospodin učiní věc tuto, kterouž mluvil: 8 Aj, já navrátím zpátkem stín po stupních, po nichž sešel na hodinách slunečných Achasových, o deset stupňů. I navrátilo se slunce o deset stupňů, po týchž stupních, po nichž bylo sešlo. 9 Zapsání Ezechiáše krále Judského, když nemocen byl, a ozdravěl po nemoci své:“

A dále následuje Ezechiášova modlitba. To byla neuvěřitelná zkušenost. Bylo mu řečeno, že má smrtelnou nemoc. Později se dozvídáme, že měl nějaký vřed, který mu působil horečku a infekci, a měl zemřít kvůli sepsi. Později nejenom, že Pán Bůh řekl: „Uzdravím tě“, ale použil i přírodní lék a řekl dvorním lékařům, aby na vřed přiložili obklad z fíků a král se uzdraví.

Možná si na to vzpomínáte. Můžete si o tom přečíst také v 2.Královské 20. Ezechiášovi bylo sice lépe ale Pán Bůh mu řekl: „Dám ti znamení.“

2. Kr 20,9: „Chceš-li, aby postoupil dále stín o deset stupňů, aneb navrátil se zpátkem o deset stupňů?“ – Ezechiáš byl nemocný, ale pořád mu to dobře myslelo a věděl, že je maličkost, aby slunce postoupilo dolů o deset stupňů. To se děje stále. Ale kdyby se vrátilo zpátky, lidé by si toho všimli.

Pokud by jen poskočilo dopředu o 10 stupňů, mohli by si myslet, že jim něco uniklo. Ale jestliže by se vrátilo a mohli by to měřit na slunečních hodinách, to by bylo něco jiného. A tak když se Izajáš a Ezechiáš modlili, stalo se něco, co se nikdy předtím a ani potom nestalo.

Jozue se modlil, aby se slunce zastavilo. Ale teď slunce nezůstalo jenom stát, ale vrátilo se. Můžete pustit uzdu fantazii a zkusit si představit, jak to Pán Bůh provedl astronomicky. Přestala se země otáčet? Nebo se stalo něco jiného? Lidé se pokoušejí vymyslet, jak to Pán Bůh asi udělal?

S tím si ale nebudu dělat starosti. Zeptám se na to Pána Boha. Je to záhada. Je to tajemství. Zeptáme se Ho, když se dostaneme do nebe. O tom nepochybuji. Možná Bůh jen vytvořil iluzi pro každého na této planetě. Ale udělal to, ať už to proběhlo jakkoliv.

Lidé v Mezopotámii, kteří studovali oblohu, mudrci astronomové (nikoliv astrologové), si toho povšimli. Ti byli ve stejné kategorii jako mudrci v Babylonu. Např. Daniel byl jedním z mudrců. A byl hlavním mudrcem.

V Mezopotámii byli stále lidé, kteří zkoumali a studovali nebe, a povšimli si, co se stalo. Přejděme do kapitoly 39.

Iz 39,1-8: „Toho času poslal Merodach Baladan“ – To je jeden z předchůdců Nabuchodonozora. – „Toho času poslal Merodach Baladan, syn Baladanův, král Babylonský, list a dary Ezechiášovi, když uslyšel, že nemocen byv, zase ozdravěl.“ – Proč to udělal? Když viděli, že se slunce vrátilo, ptali se: „Co způsobilo tento jev?“ V království se začaly šířit řeči, že to byl Bůh Ezechiášův, Bůh Izraele, který způsobil tento zázrak. A král Babylonský si pomyslel: „Moc rád bych se dozvěděl něco o tomto Bohu.“

Je zde tedy Babylonský král, který se chce dozvědět více o tomto zázraku. To je skvělá příležitost vydávat svědectví.

Poslal dar a přišli jeho vyslanci, kteří se zeptali: „Pověz nám, jak to váš Bůh udělal? Naši mudrci to chtějí vědět. A stejně tak to chtějí vědět i naši lidé a naši kněží.

Ale místo, aby Ezechiáš řekl: „Dovolte mi vyprávět vám o mém Bohu“, pomyslel si: „Ó, babylonští mudrci. Babylon je centrum učení. Tam jsou všichni odborníci na matematiku a astrologové. Chcete vědět něco ode mě?“ Byl tím tak zaujatý, že přišli až z Babylona, že na ně chtěl také udělat velký dojem svou velikostí.

A tak promarnil tuto velkou příležitost, a místo, aby jim vyprávěl o Bohu, je psáno:

Iz 39,2: „2I zradoval se z toho Ezechiáš, a ukázal jim dům klénotů **svých**, stříbra a zlata a vonných věcí, a olej nejvýbornější, tolikéž dům zbroje **své**, a cožkoli mohlo nalezeno býti v pokladích **jeho**. Ničeho nebylo, čehož by jim neukázal Ezechiáš v domě **svém** i ve všem panství **svém**.“

Všimněte si, že to jediné, co nezmínil je Boží Dům. Ukázal jim svůj dům a svůj poklad.

A prorok Izajáš přišel za králem Ezechiášem:

Iz 39,3: „V tom přišel prorok Izaiáš k králi Ezechiášovi, a řekl jemu: Co pravili ti muži? A odkud přišli k tobě? I odpověděl Ezechiáš: Z země daleké přišli ke mně, z Babylona.“ – Daleká země v Bibli je často symbol pro ztracené. Gibeonští řekli: „Přišli jsme z daleké země.“ Marnotratný syn šel do vzdálené země.

Tito lidé byli oddělení od Pána Boha a Ezechiáš měl příležitost vydávat svědectví.

Iz 39,4: „Řekl ještě: Co jsou viděli v domě tvém? Odpověděl Ezechiáš:“ – Stále netušil, o čem Izajáš mluví. Pořád byl nadšený tím, že k němu přišli z Babylona. – „Co jsou viděli v domě tvém? Odpověděl Ezechiáš: Všecko, což jest v domě mém, viděli. Ničeho není v pokladích mých, čehož bych jim neukázal. 5 Tedy řekl Izaiáš Ezechiášovi: Slyšiž slovo Hospodina zástupů: 6 Aj, dnové přijdou, že odneseno bude do Babylona, cožkoli jest v domě tvém, a cožkoli nachovali otcové tvoji, až do tohoto dne; nezůstaneť ničeho, (praví Hospodin). 7 I syny tvé také, kteříž pojdou z tebe, kteréž zplodíš,“ – Jejich jména byla: Daniel, Sidrach, Mizach a Abdenágo, nebo vlastně Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. – „poberou, a budou komorníci při dvoře krále Babylonského.“ – Naplnilo se toto proroctví?

„8 Tedy řekl Ezechiáš Izaiášovi: Dobréť jest slovo Hospodinovo, kteréž jsi mluvil. (A doložil): Proto že pokoj a pravda bude za dnů mých.“ – To se stane až mnohem později. Nezajímalo ho, co se stane jeho potomkům.

Ezechiáš vlastně říkal: „Nezajímá mě, co se stane vnukům. Alespoň za mého života bude mír.“

Toto je velice důležitá lekce, protože měl skvělou příležitost – přišli k němu, aby se dozvěděli o jeho Bohu a on jim Boha neukázal. Místo toho se pokoušel ukázat jim svou slávu a nikoliv Boží slávu.

Slyšel jsem o jedné z největších tragédií v historii.

Protestantská církev roste nejrychleji v katolických zemích. Věděli jste to? V místech jako Mexiko, Filipíny, Jižní Amerika, katolicismus upadá, zatímco evangelické a protestantské církve velmi rychle rostou.

Místa, kde nejvíc bojujeme, jsou Střední východ a Čína.

Když Marco Polo jel do Číny se svým otcem Niccoló Polo a strýcem Matteo Polo, tamního vůdce Kublaj chána křesťanství velice zaujalo. Marco Polo se velmi dobře naučil jazyky. Mluvil plynule jazykem, kterým mluvil Kublaj chán. Naučil se tento jazyk a vyprávěl mu o křesťanském Bohu. A Kublaj chán jim řekl: „Když se vrátíte do své země, řekněte svému hlavnímu knězi, papeži, aby poslal 100 vzdělaných lidí, křesťanů, do mojí země, aby vyučovali naše lidi o vašem Bohu.“

Když se Polové vrátili do Itálie, pokoušeli se dostat audienci u papeže. Se svou žádostí však neuspěli, protože papež Kliment VI. byl po smrti a zatím nebyl zvolen jeho nástupce. A přitom toto byla největší příležitost v historii pro vyslání misionářů – vyslat 100 křesťanů, aby je vyučovali. V celém národě jsou miliony lidí, kteří by se obrátili.

Historikové říkají, že dějiny by byly úplně jiné, kdyby se tato příležitost využila.

Promarnili jste někdy misionářské příležitosti kvůli tomu, co lidé viděli u vás doma? V dnešní době se nemluví mnoho o pohostinnosti.

Jeden můj známý napsal knihu o křesťanech a pohostinnosti. Když jsem si ji přečetl, byl jsem usvědčen.

Pomyslel jsem si: „Já jsem jedním z těchto lidí, kteří jdou ze sboru domů, a schovají se ve své jeskyni.“ Byla však doba, kdy lidé byli mnohem více pohostinní. Křesťané si každý týden přivedli někoho domů. Vzpomínám si, že v našich sborech byli starší, co si odvezli domů lidi, kteří přišli na návštěvu. Ve větším sboru je to trochu těžší, aby si jedna rodina k sobě pozvala 20 lidí. Avšak proto máme každý týden piknik pro návštěvy.

Dříve si však lidé návštěvy vodili k sobě domů.

Ale doba se změnila.

Někteří z vás možná slyšeli o Tomu Bodettovi. Motel 6 si ho najal, aby pro ně udělal reklamu v rádiu. Měl však jenom 3 sekundy, aby ji přečetl. Tři vteřiny v rádiu je celá věčnost. A tak si pomyslel: „Musím tam říct něco jiného.“ A tak improvizoval: „Necháme pro vás rozsvíceno“. To nebylo v textu. Stalo se to však nejdůležitější reklamní kampaní a jednou z nejúspěšnějších reklamních kampaní vůbec. A dokonce to nevymysleli ani experti na marketing.

Celá myšlenka je, že náš domov je i váš domov.

To je jako, když se jeden farmář vrátil domů z pole a řekl: „Miláčku, nechám rozsvíceno. Děti se vrátí domů pozdě. Nechám pro ně rozsvíceno.“ To dává pocit přivítání a přijetí. Bodett sice improvizoval, ale vyvolává to útulný a příjemný pocit. A osvědčilo se to jako velmi úspěšné.

Je vaše světlo rozsvícené pro druhé, aby přišli k vám domů? Co viděli ve vašem domě? To je velice důležitá část navštěvování.

Mám jednu zkušenost, na kterou nejsem hrdý. Máme dům v horách už asi 40 let. Není připojen k síti, tak si vyrábíme solární elektřinu. Je tam dobrá půda a dům je otočen na jih. Jednoho dne mi měli přivézt plyn. Používáme sice dřevo na ohřívání vody. Ale plyn používáme pro lednici a máme také plynový sporák. V létě je uvnitř příliš horko na to, abychom vařili na ohni a tak vaříme na plynu.

Jednou v létě nám přivezli propan. Z auta vyskočil jeden mladý muž. Podíval jsem se na něj a uvědomil jsem si, že ho znám. Dříve chodil ke mně do třídy sobotní školy mládeže. Učil jsem ho. Věděl jsem, že už delší dobu nechodil do sboru. A pomyslel jsem si: „Pane, to je setkání prozřetelnosti. Mohu si s ním promluvit o jeho duši a o tom, že by se měl vrátit. Teď už je mladý muž.“ Ale udělal hroznou chybu. Řekl: „Dougu, tady jsem nikdy nebyl. Je to krásné místo. Postavil jsi to ty sám?“

Ach, a tak vypustil z láhve džina pýchy. A já jsem řekl: „Ano, vlastně jsem udělal projekt a vybudoval jsem to já. Vidíš na střeše ty solární panely? Ukážu ti naši elektrárnu.“ A začal jsem mu ukazovat a vyprávět o domu. A na chvíli se zdálo, že ho to zajímá.

Zjistil jsem však, že můj vlastní hlas mě hypnotizuje a lidé nemají ani zdaleka takový zájem, jak si myslím. Někdy se domníváme, že každý chce slyšet všechno, co si myslíme, a nemusí to tak být.

Pak se najednou podíval na hodinky a řekl: „Už musím jít a doručit další zásilku.“ Naskočil do auta a odjel.

A když jsem viděl, jak se vznáší prach za jeho autem, slyšel jsem malý hlas, který říkal: „Co viděl v tvém domě?“

Pán Bůh ho poslal ke mně, abychom si promluvili o jeho duši, a já jsem si najednou uvědomil, jak jsem byl pyšný. Začal jsem mluvit jen o sobě a o mých věcech a o tom, jak jsem chytrý a šikovný. Už jsem ho pak nikdy znovu neviděl a tak jsem ztratil tuto příležitost. Nedostal jsem od něj žádné kontaktní informace.

To nás vede k dalšímu verši v 2.Paralipomenon 32.

2.Pa 32,24: „V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti, i modlil se Hospodinu. Kterýž promluvil k němu, a ukázal mu zázrak. 25 Ale Ezechiáš nebyl vděčen dobrodiní sobě učiněného, nebo pozdvihlo se srdce jeho.“ – Pomyslel si: „Jsem tak blízký Pánu Bohu, že se pomodlím a nastanou astronomické změny.“ Začal si o sobě myslet příliš mnoho. – „Pročež povstala proti němu prchlivost, i proti Judovi a Jeruzalému. 26 Ale když se pokořil Ezechiáš pro to pozdvižení srdce svého i s obyvateli Jeruzalémskými, nepřišla na ně prchlivost Hospodinova za dnů Ezechiášových.“ – A to je stejný příběh, o kterém mluvíme.

V první části se tedy mluví o tom, že se máme učit z králových chyb.

Když k nám domů přijdou lidé, musíme se o ně zajímat a mluvit o nich. Kolik z vás zná výraz „FORT“, F-O-R-T? Pokud chcete vědět, jak sdílet doma svou víru s lidmi, které potkáte, zapamatujte si výraz F‑O‑R‑T:

* F – Family-rodina
* O – Occupation-zaměstnání
* R – Religion-náboženství
* T – Testimony-svědectví

Zeptejte se jich na jejich rodinu. Ať už jste u nich doma, nebo když oni přijdou k vám domů. Nechte je, ať mluví o sobě. Je pro nás velmi snadné mluvit o sobě samých, když k nám přijdou lidé. Snažte se ale poznat je. Zjistěte si, jací jsou a co dělají.

Pak se jich zeptejte na jejich práci.

Stále se setkávám s lidmi. A právě tento týden jsme se setkali s jedním novým člověkem a chtěl jsem se s ním seznámit. Otázka ohledně zaměstnání přijde přirozeně.

Oni pak často řeknou: „A kde pracujete vy? Tak jsem řekl: „Jsem kazatel.“ A oni řekli: „A v jaké církvi?“ Tak mám téměř okamžitě příležitost mluvit o náboženství.

A nakonec řeknu své osobní svědectví.

Můžete se jich zeptat: „V jaké jste církvi? Chodíte někam do sboru?“ Dříve všichni v Americe byli v nějaké církvi.

Když se zeptá: „V jaké církvi jste?“

Tak řeknete: „Jsem křesťan a Bůh pro mě toho tolik udělal,“ a vyprávějte jim své svědectví.

A to pak umožní volný přechod k rozhovoru o duchovních věcech. A toto je skvělý program, který bychom měli ve svých rodinách následovat.

Další část je „Rodina na prvním místě“.

**Pondělí – Rodina na prvním místě**

J 1,40.42: „Byl Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden z těch dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana,“ – Když řekl: „Hle Beránek Boží.“ – „a šli za ním.“ – Šli za Ježíšem. – „42 I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme Mesiáše, což se vykládá Kristus. 43 I přivedl jej k Ježíšovi.“

Ondřej vždycky přiváděl lidi k Ježíšovi.

Byl to Ondřej, kdo k Ježíšovi přivedl Řeky. Byl to Ondřej, kdo přivedl k Ježíšovi malého chlapce. Neznáme žádné kázní, které by kázal Ondřej, ale vždycky se snažil přivádět lidi ke Kristu. Kdo byl první člověk, kterého k Ježíši přivedl? Člen jeho rodiny. A tam by to mělo začínat.

Sk 1,8: „Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

Všimněte si, že Ježíš, když učedníkům řekl, jak mají vydávat svědectví, určil kruhy kolem jednoho centra. Řekl jim: „budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

A přesně tak to udělali. Duch Svatý byl vylit v Jeruzalémě. To byl jejich domov. Tam žili. A tam začali vydávat svědectví. Pak se kruh rozšířil na celé Judsko. Odtud to šlo k Samařanům, kteří byli napůl Židé. A potom až na sám konec země.

Tak se to stalo ve Skutcích. Duch Svatý byl vylit v Jeruzalémě, pak působil v Judsku a poté byl vylit v Samaří. V kapitole 8 se učedníci rozptýlili a kázali evangelium všude.

V Knize Skutky čteme, že probíhalo to, o čem Ježíš řekl, že se stane. Ale začalo to doma.

Někdy na náš program školení AFCOE („Centrum evangelizace Amazing Facts“), přicházejí lidé, kteří na otázku, proč chtějí školení absolvovat, odpovídají: „Chci jít na misii do zahraničí. Chci být misionářem. A tak říkám: „To je úžasné. Pán Bůh vám to vložil do srdce. A kolik lidí jste přivedli k Pánu doma?“ „No, zatím nikoho. Bude mnohem jednodušší mluvit s pohany v zaostalých zemích …“ „Tak počkejte. Nepřivedl jste k Bohu nikoho z vaší rodiny? A nesnažíte se přivést k Pánu nikoho ze sousedství, nebo v práci?“ Nemůžete přece chtít vyjet do zámoří. Nejdřív musíte začít doma. Pak uvidíte, jestli dokážete vést někoho z místních.

Jestliže neoslovíte nikoho z místních, proč si myslíte, že to bude snazší, když půjdete do nějaké cizí země, jejíž jazyk neznáte?

Dobrá evangelizace tedy začíná doma.

A mimochodem, kde je to nejtěžší? Doma. Ježíš řekl:

Mk 6,4: „Není prorok beze cti, jediné v vlasti své a v rodině své a v domě svém.“

Lidé, které bylo pro mě nejtěžší oslovit, byla moje rodina, protože znali mou minulost předtím, než jsem přišel ke Kristu.

Když jsem řekl: „Poznal jsem Pravdu.“ Odpověděli: „Ach jo. Už jsi vyzkoušel tolik různých náboženství. Tohle je jenom další do sbírky, Dougu.“ Trvalo to několik let, než řekli: „Zdá se, že to s tím křesťanstvím myslíš vážně.“ Přecházel jsem od Buddhismu k józe, meditaci a tak podobně. A oni jen říkali: „Jó, jó.“ Někdy je velmi těžké oslovit svou rodinu.

Poté, co Ježíš zachránil člověka posedlého démony, tak tento člověk chtěl být s Ním, ale Ježíš mu řekl:

Lk 8,39: „Navrať se do domu svého, a vypravuj, kterak veliké věci učinil tobě Bůh. I odšel, po všem městě vypravuje, jak veliké věci učinil jemu Ježíš.“

Ježíš řekl: „Vrať se domů.“ A co udělal ten člověk? Šel a v celém městě vyprávěl, „jak veliké věci učinil jemu Ježíš.“

Ale kde mu Ježíš řekl, aby začal? Ježíš požehnal jeho snahu, protože byl upřímný. Ale řekl mu: „Běž domů. Pověz o tom doma.“

Říct o tom doma, znamená vydávat doma svědectví, a být důsledným a zásadovým svědkem.

1.Tm 5,8: „Jestliže pak kdo o své,“ – To znamená svou rodinu. – „a zvláště o domácí péče nemá, zapřelť víry, a jest horší než nevěřící.“

Tady je princip. Pokud jde o finanční zajištění, tak Bible říká, že jestli se nepostaráte o svou vlastní rodinu, to platí pro pracující muže, pak jste horší než nevěřící. Co je důležitější? Postarat se o svou rodinu finančně, nebo duchovně? Určitě si chcete být jistí, že nemají hlad, ale ujistěte se, že jsou nasyceni i duchovně a to by mělo být hlavní prioritou.

Poté, co Pán Bůh učinil tento nádherný výrok:

Dt 6,4: „Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. 5 Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své.“ – řekl:

„6 budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém.“ – To je Deset Přikázání, která jsou v Dt 5.

Dt 6,6: „A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. 7 A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.“ – To znamená, že máte večerní a ranní bohoslužbu.

Včera večer, poté, co začala Sobota a předtím, než jsme šli spát, jsme měli rodinnou bohoslužbu, sobotní bohoslužbu. Dnes ráno po probuzení jsme si spolu klekli a modlili jsme se. V Sobotu ráno sice nemáme moc čas, protože každý pospíchá a běhá sem a tam. Ale vždycky si uděláme čas, a strávíme nějakou dobu s Pánem Bohem.

Avšak to se netýká jen situace, kdy máte formální bohoslužbu. Ale i když jdete cestou. Dejte si Slovo na svůj dům, na své brány, aby obklopovalo všechno, co děláte ve své rodině. Tak ho uvidí druzí v našem domě.

Svědectví, které Noémi vydávala doma, udělalo velký dojem na její snachu.

Je psáno:

Rt 1,14-17: „Ony pak pozdvihše hlasu, opět plakaly. A Orfa políbivši svegruši svou, odešla, Rut pak přídržela se jí. 15 Kteréžto řekla Noémi: Aj, přítelkyně tvá navrátila se k lidu svému a k bohům svým,“ – Jinak řečeno, Orfa určitou dobu uctívala Jehovu, ale teď čteme, že se vrátila ke svým Bohům. A Noémi řekla Rut:

„navratiž se také za ní. 16 Ale Rut řekla: Nenuť mne, abych tě opustiti a od tebe odjíti měla. Nebo kamž se koli obrátíš, půjdu, a kdekoli bydliti budeš, i já bydliti budu; lid tvůj lid můj, a Bůh tvůj Bůh můj. 17 Kdekoli umřeš, umru, a tu pochována budu. Toto mi učiň Hospodin, a toto přidej, že toliko smrt rozdělí mne s tebou.“

Jen stěží bychom našli výstižnější a dojemnější vyjádření věrnosti v Bibli. Někdy to, co řekla Ruth Noémi používám na svatbách. Proč to řekla? Viděla Pána Boha v srdci Noémi, a poznala, že je úplně jiný, než bohové moábští. A tak řekla: „Ne, nevrátím se, zůstanu s tebou. Tvůj Bůh je i mým Bohem.“ To proto, že doma viděla, jak tím Noémi žije.

Nebylo to proto, že Noémi měla mnoho požehnání. Vždyť ztratila manžela a dva syny v době, když ji Rut znala. Avšak Rut viděla, jak se s tím vším Noémi vyrovnala díky víře v Boha, a tak řekla: „Budu se tě držet.“ A díky tomu se stala matkou v Izraeli.

**Úterý – Proměňující moc lásky**

1.Pt 3,1.2: „Též podobně i ženy buďte poddané mužům svým, aby, byť pak kteří i nevěřili slovu, skrze pobožné obcování žen bez slova získáni byli,[2](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&k=1P&kap=3&v=2#v2)Spatřujíce v bázni svaté vaše obcování,“

Petr zde mluví o situaci, kdy věřící je v manželství s nevěřícím. Doufejme, že to bylo proto, že jeden později uvěřil.

Víme, že jsou případy, kdy ačkoliv jsme dostali velmi jasnou radu v Bibli, že věřící si nemají brát nevěřící, tak to i přesto dělají. A později toho litují. Říkají: „Musím přivést svého manžela (nebo manželku) k Pánu Bohu.“

A jak to máme dělat? Tím, že budeme vydávat svědectví svým chováním. To určitě zahrnuje i slova, ale to nejdůležitější je vaše chování. To znamená: „Když uvidí vaše zbožné chování, vaší lásku“, může je to oslovit. A pokud někdo zná vaše chyby a nedostatky, tak je to právě váš manžel/manželka.

Být důsledný, milující, trpělivý křesťan, který se nenaštve, neodplácí, a není sarkastický a v rodině je laskavý a milý, to je největší výzva. A pokud budete takoví, tak to získá jejich srdce.

Už jste asi slyšeli, jak jsem vyprávěl jeden starý příběh o ženě, která byla provdaná za jednoho úplně obyčejného muže. Poté, co se vzali, uvěřila v Krista. Avšak on se dal na pití. Často se vracel domů v noci opilý a přiváděl s sebou i kamarády. Probudil svou manželku a říkal: „Uvař mi něco. Jsou tu se mnou i kamarádi. Máš něco k jídlu?“ Byl velmi hrubý. Jeho kamarádi se potloukali po domě, a dělali rámus. Ona byla vždycky velice milá a trpělivá.

Tím nemám na mysli, že vždycky musíme snášet takové zneužívání, ale ona to dělala.

Jedné noci, si zase přivedl kamarády a ona jim uvařila. Chovali se hrozně a když nakonec odešli, on se rozplakal. Uvědomil si, jak byl zlý na svou ženu.

Ona k němu přišla a položila mu ruku na rameno a on jí řekl: „Jak to, že jsi na mě tak hodná? Vždyť já jsem tak hrubý, bezohledný a drsný. Ty jsi tak hodná, trpělivá a laskavá. A snášíš ode mě takové hrozné chování.“ A řekl: „Proč jsi na mě tak hodná?“ Ona odpověděla: „Miláčku, víš, poznala jsem Ježíše a mám věčný život. Budu mít nové tělo a budu žít ve světě, kde pro mě připravuje příbytek. Budu navěky šťastná.“ Dále řekla: „To jediné štěstí, které máš ty, je tento život. Je mi tě moc líto, a tak se snažím, abys byl tak šťastný, jak to jen jde.“ To mu zlomilo srdce a obrátil se.

Vždycky to ale neprobíhá takto, ale jeden z nejlepších způsobů, jak oslovit lidi, pokud žijete v rozdělené domácnosti, je váš příklad. Musíte se opravdu modlit a prosit o mimořádnou milost, aby se to stalo.

Pavel říká: „A co když jste v manželství s nevěřícím?“ Pamatujete, že když to Pavel napsal, tak se evangelium začalo šířit jako oheň mezi pohany. Pohané všude přijímali Krista. Avšak někdy to byl jenom jeden člen rodiny. Možná jenom manžel, nebo jen manželka.

Nemluví tedy o lidech, kteří se rozhodli táhnout jho s nevěřícím, ale o pohanech. Jeden z manželů přijal Pána Boha a ten druhý nikoliv. A právě o tom mluví v 1.Kor 7,12.

1.Kor 7,12: „Jiným pak pravím já, a ne Pán: Má-li který bratr manželku nevěřící, a ta povoluje býti s ním, nepropouštějž jí. 13 A má-li která žena muže nevěřícího, a on chce býti s ní, nepropouštěj ho. 14 Posvěcenť jest zajisté nevěřící muž pro ženu, a žena nevěřící posvěcena jest pro muže; sic jinak děti vaši nečistí by byli,“ – To je velmi důležitý teologický bod, že je zde posvěcující vliv věřícího rodiče na děti. A Pavel tím také říká: „Děti jsou dalším důvodem, aby manželé zůstali spolu. Tak jim také jdou příkladem.

Dále říká: „ale nyní svatí jsou. 15 Pakliť nevěřící odjíti chce, nechť jde. Neníť manem bratr neb sestra v takových věcech, ale ku pokoji povolal nás Bůh.“ – To je jedna z mála výjimek pro rozvod. Pokud jsou oba pohané a jeden z nich uvěří a přijme Ježíše, nevěřící může říct: „K tomu se nepřidám. Já uctívám Jupitera a Merkura. Odcházím.“ A opustí svou manželku. Tato žena je teď sama, a možná má děti. A co teď. Nesmí se už nikdy znovu provdat? Pavel říká, že toto je případ, kdy se může znovu vdát: „V takovém případě už není vázána.“

Pokud však zůstanou manželé spolu, tak věřící má vydávat svědectví tomu nevěřícímu.

Podívejme se do Listu Efezským:

Ef 5,22: „Ženy mužům svým poddány buďte, jako Pánu. 23 Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava církve, a onť jest spasitel těla. 24 A protož jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve všem. 25 Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni,“

Říká tedy, že tam musí být láska a podřízení se v rodině. Tak svým jednáním obměkčíte srdce toho druhého.

Další část je o tom, že rodinný život má být svědectvím.

**Středa – Rodinný život jako svědectví**

Svým příkladem zrcadlíte Krista ve své rodině návštěvníkům i členům rodiny.

1.Kor 4,16: „Protož prosím vás, buďte následovníci moji. 17 Pro tu příčinu poslal jsem vám Timotea, kterýž jest syn můj milý a věrný v Pánu. Tenť vám připomínati bude, které jsou cesty mé v Kristu, jakž všudy v každé církvi učím.“

Rodina by měla Krista následovat.

Ef 5,1: „Buďtež tedy následovníci Boží, jakožto synové milí.“

Následujme tedy v naší rodině Boží jednání.

1.Tes 1,6: „A vy následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo ve mnohé úzkosti, s radostí Ducha“.

A přečtu ještě jeden verš:

Žd 6,12: „Tak abyste nebyli leniví, ale následovníci těch, kteříž skrze víru a snášelivost obdrželi dědictví zaslíbené.“

Každá lidská bytost má v mysli malou fotografickou desku, a stáváme se tím, na co se díváme. Pozorování nás mění. Když tedy ve svých rodinách zobrazujeme Krista, to je významné zejména, když jsou tam malé děti, ale dokonce je to důležité i pro starší lidi.

Když jsem se stal křesťanem, neměl jsem ani ponětí o tom, jak by se měl křesťan chovat, ale kazatel a jeho manželka mě vzali k sobě domů a ukazovali mi, jak vypadá křesťanství v praxi. Jednali jako křesťané.

Řekl jsem: „Nevím. Jak se zachovává Sobota? Jak vypadá zachovávání Soboty?“ A ukázali mi, jak to dělají.

„Jak vypadá rodinná bohoslužba?“ A ukázali mi to.

Jak má křesťan mluvit se svou manželkou? A ukázali mi, jak spolu jednají. Byli velice milí.

Jednou vezl kazatel Phillips dlouhý kus dřeva. Bylo mu už něco přes 80 let. Vezl kus dřeva a jeho manželka byla na cestě. Když se otočil, zasáhl jí koncem do hlavy.

Ona vykřikla: „Áááú.“ A on řekl: „To mě moc mrzí, drahá.“ A ona: „To je dobré.“ Byli na sebe tak milí!

Pomyslel jsem si: „Ve většině rodin by na sebe křičeli a nadávali, kdyby se jim stalo něco takového.“ Ale viděl jsem, jak se chovali oni. A lidé, dokonce, i když už jsou starší, se mění tím, že se dívají na jiné, jak zobrazují křesťanství.

A tak to dělejme ve svých rodinách. Pokud jste to nedělali, tak není příliš pozdě začít. Amen?

Když dostanete Ducha svatého, všechny věci jsou možné.

**Čtvrtek – nakažlivá pohostinnost**

Naše rodiny by měly být centrem nakažlivé vlídnosti a pohostinnosti.

Iz 58,6.7: „Není-liž toto půst, kterýž oblibuji: Rozvázati svazky bezbožnosti; roztrhnouti snopky obtěžující, a potřené propustiti svobodné, a tak všelijaké jho abyste roztrhli? 7 Není-liž: Abys lámal lačnému chléb svůj, a chudé vypověděné abys uvedl do domu? Viděl-li bys nahého, abys jej přioděl, a před tělem svým abys se neskrýval.“

Co zde Izajáš říká? Jaký je jeden z nejdůležitějších půstů? Když přivádíte lidi k sobě domů. Abyste k sobě domů zvali chudé – lidi zapuzené. Ježíš řekl: „Když máte hostinu, nezvěte své přátele.“ Pozvěte chudé, chromé, slepé. To neznamená, že si seženete dodávku, budete jezdit po městě a přivezete si k sobě domů všechny bezdomovce.

Ježíš řekl:

„Blahoslavení chudí duchem“ (Mt 5,3)

Bůh zejména chce, abychom k sobě domů zvali lidi, kteří trpí duchovní chudobou. Neznají Pána Boha. Vyučujte je.

1.Pt 4,19: „A protož i ti, kteříž trpí podlé vůle Boží, jakožto věrnému stvořiteli ať poroučejí duše své, dobře činíce.“

Víte, proč dnes nejsme moc pohostinní? Protože všude jsou hotely. Lidé cestují a už nejsou u nikoho doma. Jsou v hotelu.

Když se „Heritage Singers“ poprvé vydali na cestu, tak je lidé ubytovali u sebe doma. V posledních letech to byly jen hotely.

Vzpomínáte si, když kazatelé přišli do nějakého města, kde měli shromáždění, tak bydleli u nějaké rodiny. Ale teď už chodí do hotelu.

Dnes lidé komunikují digitálně. Dříve se lidé navštěvovali doma, aby si spolu popovídali. Teď mluví po telefonu.

A zpívání? Když si lidé chtěli zazpívat se skupinou, tak se setkávali doma. Teď už používají elektronická zařízení, kde si stahují hudbu.

A vztahy? Dříve lidé trávili více času spolu. Teď si jen zapnou televizi a dívají se na jiné lidi, jak se spolu setkávají.

Lidé jsou tak zaujati svým osobním pohodlím, že pomyšlení, že by někdo cizí vstoupil do našeho domova, nás rozhodí.

Avšak co říká o pohostinnosti Bible?

Když mluví o člověku, který splňuje požadavky stát se biskupem, tak je psáno:

Tt 1,7.8: „Neboť biskup má býti bez úhony, jako Boží šafář, ne svémyslný, ne hněvivý, ne piján vína, ne bitec, ne žádostivý mrzkého zisku, 8 Ale přívětivý k hostem, milovník dobrých, opatrný, spravedlivý, svatý, zdrželivý,“

Ř 12,9: „Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému… 13 V potřebách s svatými se zdělujíce, přívětivosti k hostem následujíce.“

Byl Lot pohostinný k andělům. A nakonec ho andělé zachránili.

Jak to bylo s Raab a zvědy? Když bylo Jericho zničeno, jedině Raab a všichni, kdo byli v jejím domě, přežili.

Přijal Jetro Mojžíše? A Mojžíš se oženil s jeho dcerou.

Eliáš pobýval u vdovy a vzkřísil její dítě.

Ježíš byl pozván do Petrova domu a uzdravil Petrovu tchýni.

V Lk 19 čteme, že Ježíš byl hostem u Zachea a nakonec ve verši 9 řekl: „Dnes spasení stalo se domu tomuto“.

Ježíš pobýval i u Marty a Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.

V Bibli se o pohostinnosti hodně mluví a velmi často se tam vyskytuje.

Amen.

Bůh vám žehnej, dokud nebudeme zase spolu studovat Jeho Slovo příští týden.