**L 4 – Tváří v tvář odporu**

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

Vítejte. Je hezké, že zase budeme spolu studovat. Dnešní Lekce 4 čtvrtletí o Ezdrášovi a Nehemiášovi se nazývá „Tváří v tvář odporu“. Setkali jste se někdy s odporem, když jste se pokoušeli pracovat na Božím díle? Biblicky by to nebylo poprvé.

Základní verš je z Ezdráše 5,5. Přečtěme si ho spolu.

**Základní verš:**

Ezdráš 5,5: „Nad staršími pak Židovskými byla ochrana Boha jejich, tak že nepřekazili jim, dokudž ta věc nepřišla před Daria, jehož tehdáž odpověd přinesli o té věci.“

Nepřátelé dělali všechno možné, aby zastavili Boží dílo a sdílení evangelia, a výstavbu města a zdi.

Doba, kdy žil Ezdráš, byla historicky velice zajímavá. Tehdy žili také tři jiní významní ne-bibličtí vůdci: Buddha v Indii, Konfucius v Číně a v Řecku v té době žil filozof Sokrates. Všude ve světě vznikala různá mocná náboženství, nebo myšlenkové směry. A Ezdráš byl zodpovědný v tom, že pomáhal uspořádat knihy Starého Zákona tak, jak je máme i dnes. Byl to znalec Zákona. Rozuměl tomu, co se stalo v Babyloně, v Persii a samozřejmě v Izraeli.

Časové období, o kterém mluvíme, je poměrně dlouhé.

Když Cýrus dobyl Babylon, tak dovolil Židům, aby se vrátili domů. Židé putovali v době Zorobábela. A od té doby až po Ezdráše, uplynuly desítky let.

V knize Ezdráš se v první kapitole píše o skupině, která se vrátila ze zajetí a v kapitole 3 byla obnovena bohoslužba.

**Neděle – Začátek protivenství**

A teď začínáme v kapitole 4, kde se píše o odporu při stavbě Chrámu.

Ezd 4,1-5: „Uslyšavše pak nepřátelé Judovi a Beniaminovi, že by ti, kteříž přestěhováni byli, stavěli chrám Hospodinu Bohu Izraelskému,“ – Zeptám se vás: „Co stavěli dříve? Chrám, anebo zdi?“ Chrám stavěli nejdřív. Můžete se ptát: „Nebylo by lepší nejdřív postavit hradby?“ Ne. Mysleli si, že uctívání Pána Boha má být na prvním místě. HHledejte nejprve Boží Království. A tak začali Chrámem. – „Uslyšavše pak nepřátelé Judovi a Beniaminovi,“ – Proč se tu mluví o Judovi a Benjaminovi?

Kolik kmenů měl Izrael původně? 12, ale technicky vzato 13. Jákob měl 12 synů. Vzhledem k tomu, že Josefa prodali jeho bratří do Egypta do otroctví, Jákob řekl: „Budu počítat Efraima a Manasse, jako dva ze svých synů. Dostanou stejný díl.“

Jestliže byli tedy započítáni Efraim a Manasses, proč se stále říká dvanáct kmenů? Protože když si rozdělili zaslíbenou zemi, Levité nedostali dědictví. Byli kněžími pro všechny. Bylo tedy dvanáct kmenů a kmen Leví. Když bylo deset kmenů odvedeno Assyrskými, tak se nevrátili zpátky tak jako kmen Juda, Benjamin a Levítové.

Dále v kapitole Ezd 4 čteme:

Ezd 4,1-5: „Uslyšavše pak nepřátelé Judovi a Beniaminovi, že by ti, kteříž přestěhováni byli, stavěli chrám Hospodinu Bohu Izraelskému, 2 Přistoupili k Zorobábelovi a k knížatům čeledí otcovských, a řekli jim: Budeme s vámi stavěti; nebo jako i vy hledati budeme Boha vašeho, jemuž i oběti obětujeme ode dnů Esarchaddona krále Assyrského, kterýž nás sem uvedl. 3 Tedy řekl jim Zorobábel a Jesua i jiná knížata čeledí otcovských z Izraele: Ne vám, ale nám náleží stavěti dům Bohu našemu; nebo my sami stavěti budeme Hospodinu Bohu Izraelskému, jakž přikázal nám král Cýrus, král Perský. 4 A však lid té krajiny zemdléval ruce lidu Judského,“

Když někomu nabídnete pomoc a oni vás odmítnou, pak se můžete na ně hněvat víc, než kdybyste jim pomoc nikdy nenabídli. Podívejte se jak rychle Potifarova manželka přestala milovat Josefa a začala ho falešně obviňovat.

Když někomu nabídnete pomoc a oni ji odmítnou, může se láska změnit v nenávist. Všichni říkali: „Pojďme pracovat všichni spolu dohromady“ a najednou řekli: „Zastavíme společně toto dílo.“

To nám může napovědět, že Židé se možná rozhodli správně, protože srdce těchto lidí nebylo tomu nakloněno, když si tak přáli dílo zastavit.

„4 A však lid té krajiny“ – Tady se hovoří o lidech, kteří žili na severu – Samařané, Arabové – „zemdléval ruce lidu Judského, a odhrožovali je, aby nestavěli. 5 Anobrž i najímali proti nim rádce, aby rušili rady jejich, po všecky dny Cýra krále Perského, až do kralování Daria krále Perského.“ – To už je jiný Darius.

K tomu musím něco říct a doufám, že vás to nepoplete.

Kniha Ezdráš je napsána chronologicky. Byl to velmi puntičkářský a pečlivý člověk. Uvádí věci v takovém pořadí, jak se staly. Někdy to vypadá, že přeskakuje, protože se zdá, že tito králové se objevují daleko od sebe.

Ale mnozí králové měli stejné jméno.

Některá jména dokonce znamenala „král“, takže se mohla zaměňovat s titulem. Někteří králové byli perští a to způsobuje trochu zmatek ohledně toho, kdo byl král.

Bylo tam více králů, kteří se jmenovali Darius a několik králů se jmenovalo Artaxerxes.

U Ezd 4,11 král Artaxerxes zastavil stavbu. A v Ezd 7 Artaxerxes vydal Dekret o tom, že má být Jeruzalém vystaven. A tak si můžete pomyslet: „Rozmyslel si to?“ To jsou však dva odlišní lidé.

Ten první byl Smerdis, který se stal králem jen na krátko. Byl to falešný král a byl také nazýván Artaxerxes. To je ten, který zastavil výstavbu.

„Za vlády Kambýse pokročila práce na stavbě chrámu jen nepatrně. A za vlády Lži-Smerdise (zvaného Artazerzes, (viz Ezdráš 4,7) ponoukli Samaritáni tohoto nestoudného podvodníka, aby vydal nařízení, jímž se Židům zakazuje znovu vystavět chrám a město.“ (PK 572; PK 376)

A tak jsem vás na to chtěl jenom upozornit, protože tito lidé měli stejné jméno a mohlo by to způsobit zmatek. Jedná se však o různé lidi.

Uplynula poměrně dlouhá doba mezi tím, kdy přišli první zajatci a dobou kdy přišel Ezdráš. Ten popisuje historii až do doby svého příchodu. Nehemiáš přišel až 13 let po Ezdrášovi. Avšak Ezdráš a Nehemiáš se znali.

Ti, kdo se navrátili, chtěli postavit Chrám a narazili na velký odpor.

Má Pán Bůh stále na zemi Chrám? Především, je psáno, že naše tělo je Chrámem Ducha svatého.

A Bible nám říká, že my jako církev jsme živými kameny postavenými na základním, úhelném kameni, kterým je Ježíš Kristus, a na apoštolech, abychom se stali svatým příbytkem Božím.

Ten bezbožný, antikristus, bude sedět v Božím Chrámu a bude se vydávat za Boha.

2.Tes2,3: „sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha.“ (ČSP)

Je to fyzický chrám nebo to znamená, že bude vládnout církvi?

Mnoho lidí očekává, že antikrist postaví jiný chrám. Jan už tehdy v Novém Zákoně řekl o antikristovi, že „nyníť antikristové mnozí povstali.“ (1.J 2,18).

Znamená to, že církev, Chrám, ovládne jakýkoliv falešný člověk.

Ježíš řekl:

J 2,19: „Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrušte chrám tento, a ve třech dnech zase vzdělám jej.“ – O čem mluvil? O svém těle.

Jak se nazývá církev? Kristovo tělo. Má Bůh stále Svůj Chrám? A když se snažíme postavit Boží Chrám, co bude dělat ďábel? Bude se snažit zastavit práci jedním ze dvou způsobů. Tím prvním je, že se připojí. Všimli jste si, co řekli nejdřív? Řekli: „Pomůžeme vám se stavbou. Stavme všichni společně.“ Přitom věděli, co chtějí udělat. Ďábel se snažil zničit toto oživeníkompromisem*.*

Pokusím se dokázat vám to. Nalistujte si např. 2.Kr 17, kde se píše, o tom, co se stalo poté, co bylo odvedeno deset kmenů Assyrským králem na sever:

2.Kr 17,24-34: „Potom král Assyrský přivedl lidi z Babylona, a z Kut a z Ava, a z Emat a z Sefarvaim, a osadil je v městech Samařských místo synů Izraelských,“ – Když tedy bylo odvedeno deset kmenů, Assyrský král usadil Assyrské obyvatele do oblasti Samařska, a oni pobývali v jeho městech. Později se stali známí, jako Samařané, kteří neuctívali Boha stejným způsobem, jako Židé, a nenáviděli jedni druhé.

Chtěli byste vědět, proč Židé nenáviděli Samařany a Samařané Židy? To má své počátky u Ezdráše a Nehemiáše.

Assyrský král přesídlil některé obyvatele. Možná mezi nimi byli i nějací Židé, ale byli to hlavně Assyrští z doby deseti kmenů. Pokračujme ve čtení:

„kteříž opanovavše Samaří, bydlili v městech jejich. 25 I stalo se, když tam bydliti počali, a nesloužili Hospodinu, že poslal na ně Hospodin lvy, kteříž je dávili. 26 Protož mluvili králi Assyrskému, řkouce: Národové ti, kteréž jsi přenesl a osadil v městech Samařských, neznají obyčeje Boha země té; protož poslal na ně lvy, kteříž je hubí, protože neznají obyčeje Boha země té. 27 I přikázal král Assyrský, řka: Doveďte tam jednoho z těch kněží, kteréž jste odtud přivedli, a odejdouce, nechť tam bydlí, a učí je obyčeji Boha země té.“

Když je řečeno: „Doveďte tam jednoho z těch kněží“, mělo deset kmenů severu, které byly odvedeny do Assýrie stejné kněžstvo, jako jižní kmeny? Ne, na severu byl špatný král, Jeroboám, který udělal knězem kohokoliv. A začali se klanět zlatým telatům. Znali Boží přikázání a tak smíchali pohanství s pravou bohoslužbou.

Poslali tedy jednoho z těchto polovičatých kněží neboli samorostlých kněží, aby učili Assyrské, kdo je to Jehova. Sice se něčemu naučili, ale nebyli to čistokrevní kněží.

„a odejdouce, nechť tam bydlí, a učí je obyčeji Boha země té. 28 Přišel tedy jeden z kněží, kteréž byli přivedli z Samaří,“ – Nikoliv z Jeruzaléma. Přišel … – „a bydlil v Bethel,“ – Tam měly zlaté tele. – „a učil je, jak by měli sloužiti Hospodinu. 29 A však nadělali sobě jeden každý národ bohů svých, kteréž stavěli v domě výsostí,“ – modlářství – „jichž byli nadělali Samařští,“ – Báli se Hospodina, ale sloužili svým vlastním bohům.

„…32 A tak sloužili Hospodinu, nadělavše sobě z počtu svého kněží výsostí, kteříž přisluhovali jim v domích výsostí. 33 Hospodina ctili, však předce bohům svým sloužili“ – Podtrhl jsem si to, protože to vystihuje i mnohé Křesťany. Bojí se Hospodina, ale slouží svým vlastním bohům. Pokouší se smíchat svět a církev.

„vedlé obyčeje těch národů, odkudž převedeni byli.“ – Do své bohoslužby vnášely bohoslužbu jiných národů. – „34 A do dnes činí vedlé obyčejů starých;“

Když tedy přišli k Ezdrášovi a Nehemiášovi, řekli jim: „Chvála Bohu, že můžete stavět Chrám. Pracujme všichni společně.“

Chápete, proč Zorobábel a další vedoucí, řekli: „Ne, to se nestane. Víme, že nás povedete, abychom zkompromitovali uctívání Boha a bohoslužbu. A důvod, proč jsme byli odvedeni do Babylonu, byl ten, že jsme dělali kompromisy.“?

„Důvod, proč v knize Soudců měli pořád problémy, byl ten, že neustále dělali kompromisy. To nebudeme dělat.“ A tak jim nepřátelé řekli: „Ach, tak vy takhle? Dobrá. Tak vám všichni zabráníme ve stavbě.“

Toto nepřátelství mezi jižním královstvím – Judou, Beniaminem, a Levíty – a Samařany pokračovalo až do Ježíšových dnů. Žena u studny řekla Ježíšovi: „Kde bychom měli Boha uctívat? V Jeruzalémě, nebo na hoře Garizim?“ Pořád se v té době ještě hádali o uctívání. Nikdy se přes to nepřenesli. A začalo to tím, když poslali falešné kněze z Assýrie, kteří byli kněží jen napůl. Tito Jeroboáovi kněží měli Assyrské vyučovat o Bohu. Tím došlo ke zkorumpování a zfalšování bohoslužby. Věřili pěti knihám Mojžíšovým, ale nevěřili prorokům.

Vidíme, že se něco takového děje i v Křesťanství? Dochází ke smíšení pohanství a modlářství a pohanského učení s Křesťanstvím. Když se zeptáte, tak řeknou: „Ano, jsem křesťan. Věřím v Ježíše.“ Ale způsob uctívání je pohanský. Nic se nezměnilo.

Všimli jste si, že když Boží dílo postupuje, tak se ho ďábel snaží zastavit? Je to pravda i ve vašem životě? Když se snažíte vyjít z Egypta, bude vás farao pronásledovat a snažit se zabránit vám v útěku?

Když Bůh vylil Ducha svatého ve Sk 2, nastalo velké oživení. Přihlížel tomu ďábel spokojeně a tleskal, anebo se pokusil ho zastavit?

Podívejme se do Sk 6,8.

Sk 6,8: „Štěpán pak, jsa plný víry a moci, činil divy a zázraky veliké v lidu.“

A přečtěme si teď ze Sk 8,1:

Sk 8,1: „Saul pak přivolil k usmrcení jeho.“ – Usmrcení Štěpána ve snaze zastavit oživení. – „I přišlo v ten čas veliké protivenství na církev,“ – Nebylo to jen pronásledování, ale jaké to pronásledování bylo? Velké. Přišlo pronásledování za strany Římanů nebo od jejich vlastního lidu? Od jejich lidu.

Byl Ježíš zabit Římany, nebo Ho vydal Jeho vlastní lid?

Kdo vydal Římanům Pavla? Jeho vlastní lid. A kdo odsoudil Štěpána? Jeho vlastí lid. Dokonce se neobtěžovali ani tím, že by šli za Římany.

Sk 8,1: „Saul pak přivolil k usmrcení jeho. I přišlo v ten čas veliké protivenství na církev, kteráž byla v Jeruzalémě, a všickni se rozprchli po krajinách Judských a Samařských, kromě apoštolů.“

Vidíme tedy, že k Ezdrášovi a Nehemiášovi měli stále odpor, protože odmítali táhnout jho s pohany ze Samařska.

V 2.Korintským čteme:

2.Kor 6,14-18: „Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? 15 A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věrnému s nevěrným? 16 A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakž pověděl Bůh: Přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. 17 A protož vyjdětež z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. 18 A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.“

Toto je důležitý verš, ale může být špatně pochopen: „A protož vyjdětež z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte“. Znamená to, že by Křesťané neměli mít žádné přátele mezi lidmi, kteří nejsou Křesťany?

A když je psáno: „Netáhněte jha s nevěřícími.“ Znamená to, že nemůžete pracovat pro nevěřící podnikatele? Nikoliv. Ale neměli byste vstupovat do partnerství, kde budete v pokušení zkompromitovat své přesvědčení s nevěřícím. A to nejdůležitější partnerství, do kterého může člověk vstoupit, se nazývá manželství. A zejména o tom zde Pavel hovoří. Neměli byste vstoupit do náboženského svazku s někým, kdo nevěří.

Když lidé, protestanti a katolíci, řeknou: „Půjdeme spolu do města a přineseme jídlo bezdomovcům“, a jste na neutrálním území, tak skvěle. Ale kdybyste začali směšovat bohoslužbu¸ tak to už je o něčem jiném. Někdy je zapotřebí moudrost, abychom věděli, kde jsou hrance. Křesťané by měli mít mnoho přátel, které osloví skrze studium Bible, protože jinak neosloví nikoho. Když je řečeno „vyjdětež z prostředku jejich“, tak to neznamená, že máme kolem sebe postavit zeď a žít v křesťanském ghettu a nechat svět, ať se žene do záhuby. Už tam je i tak.

Říká se tady jen, že nemáme vstupovat do svazků s nevěřícími. Mohli byste totiž zjistit, že musíte zkompromitovat své přesvědčení.

Vraťme se ale k Lekci.

Přečtěme si teď z Ezd 4 od verše 11. Vznikla opozice vůči stavbě Chrámu a stavba byla zastavena.

Toto je kopie listu, který poslali nepřátelé králi Artaxerxovi:

Ezd 4,13: „(Tento jest přípis listu, kterýž poslali k Artaxerxovi králi), služebníci tvoji, lidé za řekou a Cheenetští. 12 Známo buď králi, že Židé, kteříž se vrátili od tebe, přišedše k nám do Jeruzaléma, město odporné a škodlivé stavějí,“ – To už si připravují půdu k tomu, co se chystají povědět. Mluví o „odporném a škodlivém městě“. O jakém městě to mluví? O Jeruzalému.

„i zdi dělají, a základy spojují. 13 Protož nyní buď vědomo králi, bude-li to město vystaveno, a zdi dodělány, platuť, cla a úroku dávati nebudou, a tak komoře královské újma bude. 14 Nyní tedy poněvadž dobrodiní paláce užíváme, na obnažování krále neslušelo se nám dívati. Tou příčinou poslali jsme a oznámili to králi,“ – Říkají: „Ublíží to vám i nám. Proto to děláme.“

„15 Aby dal hledati v knihách kronik otců svých, a najdeš v nich, i zvíš, že město to jest město odporné a škodlivé králům i krajinám, a že se v něm puntovávají od starodávna, pročež to město prvé zkaženo bylo.“

Byla pravda, že se Jeruzalém více než jednou vzbouřil proti pohanským králům? Ano. Ezechiáš se odmítl podřídit Sýrii. Tehdy ale za ně bojoval Bůh. Vzbouřili se proti Egyptu. Dva synové Joziáše se vzbouřili proti Babylonu. Slíbili, že se podřídí a budou platit daně. Sedechiáš se dokonce ve smlouvě zavázal ve jménu Hospodina, že se nebude vzpírat a že bude platit daně. A Jeremiáš řekl: „Musíš se podřídit babylonskému králi a platit daně. Pak bude mír.“

Ale on to neudělal a tak byl nakonec zničen Chrám, a také hradby byly zničeny. Město bylo vypáleno a změnilo se v ruiny.

Král si tedy prohlížel knihy záznamů. Ve starověku měli úžasné knihovny. V Asii objevili jednu starověkou knihovnu s tabulkami z klínového písma, kde bylo 14.000 knih. Existovalo mnoho velkých starověkých knihoven. Nebyly tam vždy jen tabulky s klínovým písmem. Někdy to byly svitky.

Měli i metodu, jak tyto knihy přenášeli. Otomanský vezír např. cestoval se svou knihovnou. Měl 400 velbloudů, kteří knihy přenášeli. Velbloudi byli seřazeni podle abecedy. Tak bylo jednodušší najít knihy v knihovně.

Dnes je to mnohem rychlejší. Jenom si zadáte výraz do okénka hledat, a kliknete na Enter. Tehdy to bylo mnohem složitější. Měli písaře na plný úvazek, kteří to dělali. A tak tedy hledali, co se psalo o Jeruzalému, a zjistili, že tomu tak skutečně bylo. A všimněte si, co je zde dále psáno: „Když postaví město, tak se vzbouří… Chceme tě králi informovat, že když bude město vystaveno, ztratíš nad ním nadvládu.“

Ezd 4,16: „16 Nadto známoť činíme králi, že bude-li to město vystaveno, a zdi dodělány, tedy vládařství za řekou míti nebudeš.“

A tak král poslal odpověď:

Ezd 4,17: „Tedy odeslal odpověd král Rechumovi kancléři a Simsaiovi písaři i jiným tovaryšům jejich, kteříž bydlili v Samaří, a jiným za řekou“ – To je Eufrat. Úvod je velmi dlouhý.

A od verše18 čteme:

Ezd 4,18: „Psání, kteréž jste k nám poslali, zjevně čteno jest přede mnou. 19 Protož rozkázal jsem, aby hledali. I nalezli, že to město zdávna povstává proti králům, a zprotivování i puntování bývají v něm. 20 Nadto i králové mocní že bývali v Jeruzalémě, a panovali nade vším, co jest za řekou,“ – Kdo byli tito mocní králové? David, a hlavně Šalomoun. Jeho království sahalo až dále za řeku. Byly doby, kdy král Aza kraloval 41 let, a po něm kraloval Jozafat.

Někteří králové byli skutečně dobří a mocní. A je psáno, že se jim platily dávky a cla.

„jimž platové, cla a úrok dáván býval. 21 Protož nyní přikažte, ať jest zastaveno mužům těm, aby to město nebylo staveno, dokudž by ode mne poručeno nebylo. 22 Hleďtež pak, abyste se v té věci nemýlili, a ať skrze to nezroste něco zlého na škodu králům. 23 Když pak ten přípis listu Artaxerxa krále čten byl před Rechumem a Simsaiem písařem a tovaryši jejich, odešli rychle do Jeruzaléma k Židům, a zastavili jim mocí a silou. 24 A tak přetrženo jest dílo domu Božího, kterýž byl v Jeruzalémě, a stálo tak až do druhého léta kralování Daria krále Perského.“

Nakonec ale dostali povolení ke stavbě. Bylo to dlouho, co nebudovali. Pak ale povolení dostali a přesto otáleli. Protože, když člověk ztratí původní impuls, tak už je těžké dát se znovu do práce.

Dočasné věci se stávají trvalými.

Odložili tedy stavbu Chrámu, přestože už položili základ a kus práce už udělali. Vzpomínáte si, když položili základ, a staří lidé, kteří pamatovali Šalomounův Chrám, viděli při pokládání základů, o kolik bude ten nový menší, začali naříkat. Ostatní říkali: „Začínáme stavět Chrám,“ a chválili Boha. A je psáno, že nešlo rozlišit, kdo plakal a kdo se radoval.

Začali stavět, ale práce se zastavila.

Naštěstí netrvalo dlouho, a Smerdis, falešný Artaxerxes zemřel. Židé poslali jiný dopis a dostali povolení stavět Chrám.

V této době je povzbuzovali proroci.

**Pondělí – Povzbuzení proroků**

Nalistujme si Ezd 5,1.2.

Ezd 5,1.2: „Toho času prorokoval Aggeus prorok a Zachariáš syn Iddo, proroci, Židům, kteříž byli v Judstvu a v Jeruzalémě, ve jménu Boha Izraelského mluvíce k nim. 2 Tedy povstavše Zorobábel syn Salatielův, a Jesua syn Jozadakův, počali zase stavěti domu Božího, kterýž jest v Jeruzalémě, a byli s nimi proroci Boží, pomáhajíce jim.“

Mimochodem, když čteme to, co zde studujeme, tak o tom se píše v několika knihách, které patří k sobě. Je dobré znát knihu Daniel, protože Danielův život se překrývá se Zorobábelem, který přivedl zpátky první skupinu. Daniel žil až do doby Cýra. A pak tu máme Zorobábela. Potom Ezdráše, Nehemiáše, Aggea, Zachariáše.

A hádejte, kdo se v té době objevil? Královna Ester. Děj těchto knih se odehrál ve stejné době.

Teď dostali nové povolení ke stavbě. A je psáno:

Ezd 5,1.2: „Toho času prorokoval Aggeus prorok a Zachariáš syn Iddo, proroci, Židům, kteříž byli v Judstvu a v Jeruzalémě, ve jménu Boha Izraelského mluvíce k nim. 2 Tedy povstavše Zorobábel syn Salatielův, a Jesua syn Jozadakův, počali zase stavěti domu Božího, kterýž jest v Jeruzalémě, a byli s nimi proroci Boží, pomáhajíce jim.“

Jak proroci pomáhali? Mohli sice nosit cihly, ale hlavně pomáhali tím, že prorokovali.

Všimněte si, co se píše u Aggea 1,3:

Ag 1,3-9: „Pročež stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí: 4 Jest-liž vám čas, abyste vy seděli v domích svých taflovaných, a dům tento pustý stál? 5 Protož nyní takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k cestám svým. 6 Sejete mnoho, a shromažďujete málo; jíte, ale nebýváte nasyceni; pijete, ale neuhašujete žízně; obláčíte se, ale žádný nemůže se zahříti; a ten, kdož sobě mzdu shromažďuje, shromažďuje ji do pytlíka děravého.“

Cítili jste se někdy takto? Člověku se zdá, že se nemůžete pohnout dopředu, ať dělá, co dělá. Kupuje si šaty, ale nemůže se zahřát. Vypadá to, že nic není požehnané. Vydělává peníze, ale ukládá je do děravé brašny.

 A prorok vysvětluje proč.

Ag 1,7-9: „Takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k cestám svým. 8 Vstupte na tuto horu, a svezouce dříví, stavějte dům tento, i oblíbím sobě to, a budu oslaven, praví Hospodin.“ – Staráte se o své domy a zanedbáváte Můj dům. – „9 Patříte na mnoho, a aj, maličko jest, a což vnášíte do domu, já to rozdmychuji. Proč se to děje? dí Hospodin zástupů. I pro dům můj, že pustý jest, ješto vy jeden každý pečlivi jste o dům svůj.“

A ve druhé kapitole čteme:“

Ag 2,10: „Větší bude sláva domu tohoto posledního, než onoho prvního, praví Hospodin zástupů; nebo na tomto místě způsobím pokoj, praví Hospodin zástupů.“

Proč to prorokoval? Protože říkali: „Tento Chrám není nic ve srovnání se Šalomounovým Chrámem.“ Ale Aggeus řekl: „Ne, ne, ne. Sláva tohoto Domu bude větší.“ Proč to řekl?

Především proto, že v tomto Chrámu bude Ježíš. Jednoho dne byl Ježíš na hoře proměnění. A kdo se Mu tam zjevil? Mojžíš a Eliáš. Petr nevěděl, co by měl říct a tak řekl: „Pane, postavme tři stany – jeden pro Tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“ Nevěděl, co by řekl. To je však zajímavý výrok. To, co Petr řekl, bylo inspirované.

Jeden „Chrám“ (Svatyně) byl v době Mojžíšově na poušti. Jiný Chrám existoval v době Eliáše – tehdy existoval Šalomounův Chrám.

A v Ježíšově době byl Chrám z doby Ezdráše a Nehemiáše.

Přestavba Chrámu za vlády Heroda Velikého byla jednou z největších rekonstrukcí Chrámu v celé historii.

Když Ježíš řekl: „Zbořte tento Chrám, a ve třech dnech ho postavím“, tak řekli: „Čtyřicet šest let byl stavěn tento Chrám.“

Proč řekli 46 let? Obnova Herodem Velikým z něj udělala jeden z divů světa. Byl to klenot i pro Římany. Nechtěli ho zničit v roce 70 po Kr. Stalo se to, protože jeden voják hodil hořící větev. Byla to nádherná budova.

Je to dvojí proroctví. Aggeus řekl:

Ag 2,10: „Větší bude sláva domu tohoto posledního, než onoho prvního, …“ – Především proto, že samotný Pán přijde osobně do tohoto Chrámu a bude vyučovat v jeho nádvořích. Ježíš chodil často do Chrámu. Když byl v Jeruzalémě, tak chodil do Chrámu každý den a vyučoval.

A za druhé, protože řekl: „Chrám, na který se díváte, bude ještě nádhernější a velkolepější.“ V době, kdy přišel Ježíš, tak byl po 46 letech přestavby. A tak Aggeus řekl: „Nedělejte si starost. Bude lepší, než si dokážete představit.

A pak nám říká v kapitole 2, verš 18:

Ag 2,19.20: „Přiložte již srdce své od tohoto dne až do onoho, ode dne dvadcátého čtvrtého, měsíce devátého, až do dne, v kterémž založen byl chrám Hospodinův, (přiložte srdce své). 20 Zdali již jest semeno v obilnici? Anobrž ani vinný kmen, ani fík, ani strom jablek zrnatých, ani strom olivový nevydal ovoce. Od tohoto dne požehnám.“

Řekl: „Od chvíle, kdy se konečně vrátíte k práci na domě Božím, budu žehnat.“

V knize „Proroci a králové“ na straně 573 je krásný citát, který je i v Lekci:

„Avšak i v této temné hodině dostávalo se naděje těm, kdož skládali svou důvěru v Boha. Povstali proroci Aggeus a Zachariáš, aby promluvili v této těžké chvíli. Povzbuzujícími svědectvími zjevovali tito ustanovení poslové lidu příčinu jejich těžkostí. Proroci hlásali, že se jim nedostává časného blahobytu proto, že nekladou zájmy Boží na první místo.“ – To je skvělý citát. Zní podobně, jako když Ježíš řekl: „Hledejte nejprve Boží Království a Jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Pokud selžeme v tom, že duchovní záležitosti a Boží dům nebudou pro nás prioritou, pak naše domy a naše ostatní zájmy nebudou mít stejné požehnání.

„Proroci hlásali, že se jim nedostává časného blahobytu proto, že nekladou zájmy Boží na první místo. Kdyby byli Izraelští ctili Boha, kdyby mu byli prokazovali náležitou úctu a pozornost tím, že by především vystavěli jeho dům, byla by bývala s nimi přítomnost Boží a Boží požehnání. (PK 573; PK 377.2}

Nyní popojdeme k Nehemiášovi.

**Středa – Nehemiáš se pouští do díla (o 13 let později)**

Nalistujme si kapitolu 4. Je to opravdu nádherný příběh. Postavili část hradeb okolo Chrámu, ale hlavní opevnění nepostavili, protože nepřátelé řekli, že to dělají proto, aby se mohli chránit před králem Persie.

Ale když Nehemiáš šel přímo ke králi, ten mu dal povolení jít a také mu to zaplatil.

A tak teď měli odpor při stavbě Chrámu.

Neh 4,1-3: „I stalo se, když uslyšel Sanballat, že stavíme zed, rozpálil se hněvem,“ – Je psáno, že Boží lid bude nazván „napravovatel stezek k bydlení.“ (Iz 58,12) Jsme povoláni, abychom napravovali. Abychom napravovali zbořeniny a trhliny.

Vznikla nějaká trhlina v Božím Zákoně? V Boží církvi? Má církev Adventistů sedmého dne zvláštní úkol napravit trhlinu ve zdi? A když to budeme dělat, jak se bude cítit ďábel?

Zj 12,17: „I rozhněval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteříž ostříhají přikázaní Božích, a mají svědectví Ježíše Krista.“

Má smysl opravovat trhlinu?

Když to nepřátelé uslyšeli, rozhněvali se a pokusili se je zmalomyslnět.

„a rozzlobiv se velmi, posmíval se Židům. 2 Nebo mluvil před bratřími svými a před vojskem Samařským, řka: Co ti bídní Židé berou před sebe? Tak-liž mají býti zanecháni? Což budou obětovati? Za jeden-liž den to dodělati mají? Také-liž i kamení z hromad rumu křísiti budou, kteréž spáleno jest? 3 Tobiáš pak Ammonitský podlé něho řekl: Nechať stavějí, však liška přiběhna, prorazí zed jejich kamennou.“

Jak na to odpověděl Nehemiáš? Nedohadoval se s nimi, modlil se.

Neh 4,4: „Slyš, ó Bože náš,“ – a co ještě udělal? Verš 6: Ignoroval je a pokračovali v práci.

Ďábel se bude snažit zmalomyslnět vás posměchem a přimět vás, abyste se obhajovali. Nemůžeme ztrácet čas dohadováním s lidmi, které se nám stejně nikdy nepodaří získat. Musíte mít vždy to hlavní stále na prvním místě.

A jak odpověděli, když byli ignorováni a Nehemiáš pokračoval ve stavbě?

Neh 4,6.7: „A tak stavěli jsme tu zed, a spojili všecku až do polu, a měl lid srdce k tomu dílu.“ – Měli srdce k dílu, protože Nehemiáš by skvělý vůdce.

„7 Což když uslyšel Sanballat, a Tobiáš a Arabští, Ammonitští i Azotští, že by na dýl přibývalo zdi Jeruzalémské, a že se již byly počaly mezery zavírati, rozpálili se hněvem velice.“

Drak se velmi rozhněval na ženu. A co udělal Nehemiáš? Ve verši 13 čteme:

Neh 4,13: „Tedy postavil jsem na dolních místech za zdí, i na místech příkrých, a osadil jsem lidem po čeledech s meči, s kopími a lučišti jejich. 14 A když jsem to spatřil, vstana, řekl jsem k přednějším a knížatům i k jinému lidu: Nebojte se jich, ale na Pána velikého a hrozného pamatujte, a bojujte za bratří své, za syny své a dcery své, za manželky své a domy své.“

A ve verši 20 je psáno: „Bůh náš bude bojovati za nás.“ A dodal: „Jestliže chcete bojovat, dobře. Tak budeme bojovat, ale stejně nepřestaneme pracovat.“

Takže mu dokonce vyhrožovali válkou. A co jim odpověděl Nehemiáš? „Budeme mít vojáky na hradbách, arzenál a zbraně budou v pohotovosti, a budeme pokračovat v práci. Nepřestaneme stavět zeď“. To nejdůležitější pro naši ochranu, je mít hradbu, aby byla dokončena. Ďábel nechce, abyste měli hradbu, protože pokud ji budete mít, pak bude pro něj velmi těžké dostat se dovnitř.

A nakonec bych byl rád, abyste si povšimli, že hradby byly dostaveny, což byl zázrak. Lidé měli „srdce k dílu“. Měli kolem sebe spoustu ruin a odpadu, museli čelit nejrůznějším hrozbám. Nehemiášovi hrozili, i že ho připraví o život: „Musíš se schovat v Chrámu, jinak tě zabijí.“ A on řekl: „NE, nebudu se schovávat. Budu dál pracovat.“

Podívejme se do Neh 6:

Neh 6,1-4: „I stalo se, když uslyšel Sanballat a Tobiáš, a Gesem Arabský i jiní nepřátelé naši, že bych vystavěl zed, a že nezůstalo v ní mezery,“ – To je úkol Božího lidu – opravit mezery. – „ačkoli jsem ještě až do toho času nevstavil vrat do bran, 2 Že poslal Sanballat a Gesem ke mně, řka: Přiď, a rozmluvíme spolu ve vsi na rovinách Ono. Ale oni mé zlé obmýšleli.“

Říkali mu: „Sestup dolů. Můžeme si o tom promluvit, abychom našli společnou řeč. Udělejme kompromis. Nemusíme mít spory.“ Ale on jim odpověděl: „Ne ani se s vámi nesetkám.“

Víte, proč jsme v problémech? Protože Eva chtěla debatovat s ďáblem. Začala diskutovat. A jakmile se dostanete na tuto půdu, tak ďábel je lepší řečník než vy.

A je psáno:

„Ale oni mé zlé obmýšleli. 3 Takž jsem poslal k nim posly, řka: Dílo veliké dělám, protož nemohu odjíti. Což se má meškati dílo, když bych je opustě, k vám sjíti měl? 4 I posílali ke mně na týž způsob čtyřikrát, a odpověděl jsem jim týmiž slovy.“

Vidíte, jak je ďábel neúnavný? Snažil se ho unavit. Neustále mu posílal zprávy nejrůznějšími způsoby. Říkali mu: „Král je proti. Bude lepší, když si s námi promluvíš.“

Ale on jim odpověděl: „Mám za cíl dokončit stavbu této hradby. Proč by se práce měla zastavit kvůli tomu, že půjdu dolů si s vámi promluvit?

Vykonáváme i my velké dílo, když sdílíme evangelium?

Nic jiného si ďábel nepřeje víc, než aby nás rozptýlil.

Vzpomínáte si na jinou situaci v Bibli, kdy někdo řekl: „Pojď dolů a promluvíme si o tom.“?

A on řekl: „Proč by se měla práce zastavit, když půjdu dolů, abych s vámi mluvil?

V Matouš 27, když byl Ježíš na kříži, je psáno:

Mt 27,41.42: „Tak podobně i přední kněží {biskupové} posmívajíce se s zákonníky a staršími, pravili: 42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. Jestliže jest král Izraelský, nech ať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.“

Kdo inspiroval tento výrok? Tento posměch a slovo „jestliže“? Nezní vám to povědomě? Posmívali se tak i Nehemiášovi?

„Jestliže jest král Izraelský, nech ať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.“ – „Chceš, abychom Ti uvěřili? Stačí, když sestoupíš dolů.“

Myslím, že kněží byli inspirováni samotným satanem. Tato slova a tuto větu jim vložil do úst satan. Říkal: „Uvěříme, že jsi Boží Syn. Nemusíš zemřít na kříži. Sestup dolů. Použij Svou zázračnou moc. Uzdravil jsi tolik lidí. Sestup dolů. Celý národ se obrátí. Nemusíš zemřít.“ A Ježíš Svým mlčením říkal: „Konám velké dílo. Proč by dílo mělo ustat tím, že sestoupím a budu se s vámi dohadovat?“

Nehemiáš se nenechal odradit a vytrval. Řekl: „Pracuji na velkém díle a nenechám se od něj vyrušit.“

Jeden ze způsobů, jak se nás ďábel pokouší zastavit, je ten, že nás rozptýlí. Amen?

Amen.

Už nám vypršel čas. Myslím, že jsme probrali většinu Lekce. Je to úžasné studium.

Děkuji vám přátelé, a dá-li Pán Bůh, budeme zase studovat Boží Slovo spolu příští týden.