**L 1 – Proč sdílet svou víru a naději**

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

Zdravím vás, přátelé, vítejte v Sobotní škole. Jsme rádi, že jste se k nám připojili.

Dnešní studium bude napínavé, protože zahajujeme nové čtvrtletí, kde budeme mluvit o tom, jak přivádět lidi k Bohu. A toto je velmi, ale velmi důležité studium, kde se probírá téma vydávání svědectví. To je jedna ze tří hlavních disciplín v životě křesťana. Zastavím se u toho, než začneme probírat Lekci.

Existují tři tajné zbraně, jak růst duchovně. Musíme se modlit. Modlitba je jako dýchání. Musíme jíst chléb a to je Boží Slovo a musíme nechat své světlo svítit, cvičit a posilovat svou víru, tedy vydávat svědectví o Pánu Bohu. Ve svatyni, v její první části, než se vejde do Svatyně svatých, kde je Truhla smlouvy s Deseti Přikázáními a Boží přítomnost, se nachází tři kusy zařízení, které představují tři hlavní disciplíny křesťanského úspěchu. Je tam stůl s chleby předložení a to je Bible. Je tam kadidlový oltář, to je modlitba. A třetím je svícen – světlo, což znamená, že máme nechat své světlo svítit, tedy vydávat svědectví. A tím se budeme zabývat celé čtvrtletí.

Dnes jsme u Lekce číslo 1, která se nazývá „Proč sdílet svou víru a naději“. Je zde položena otázka: „Proč vydávat svědectví?“

Než se ponoříme do studia první Lekce, začněme modlitbou:

„Otče v nebesích, jsme Ti velice vděčni za Pravdu a děkujeme Ti za toto studium, o kterém teď budeme hovořit. Je to jedna z priorit křesťanské zkušenosti. Poté, co přijdeme k Tobě, tak vyjdeme, abychom se sdíleli s druhými. Prosím, aby Duch svatý vedl toto studium a srdce byla zasažena a inspirována, abychom byli Tvými dobrými svědky. O to Tě prosíme v Ježíšově jménu. Amen.“

Základní verš této Lekce je z 1.Tm, kapitola 2:

**Základní verš:**

1.Tm 2,3.4: „Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, 4 Kterýž chce, aby všickni lidé spaseni byli, a k známosti pravdy přišli.“

Tedy to, o čem budeme mluvit v dnešní Lekci i v celém čtvrtletí, které mimochodem napsal kazatel a evangelista Mark Finley, pojednává o prioritách Bible. Když si otevřeme začátek evangelia, tak je tam psáno, že k Marii přišel anděl a řekl jí:

Mt 1,21: „…nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.“

Důvod, proč Pán Bůh poslal Svého Syna na svět, je, aby nás zachránil. Bůh tak miloval svět, že poslal Svého Syna, abychom nezahynuli. A to je Boží priorita, On chce lidi spasit.

Na tomto světě není nic jiného, o co by měl Bůh větší zájem, než aby zachránil lidi. Je to otázka života a smrti. Pokud lidé nebudou spaseni, budou navěky zatraceni. Avšak naneštěstí křesťané ztrácí nadšení pro získávání lidí, ačkoliv pro Ježíše to byla významná priorita. Poslední věc, kterou Ježíš řekl předtím, než vystoupil do nebe, bylo:

Mt 28,19.20: „Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.“

Co měli vyučovat? Evangelium. Ve Skutcích 1 je psáno:

Sk 1,8: „Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás,“ – Proč? – „a budete mi svědkové...“

A tak si klademe tuto otázku: „Proč svědkové?“

Viděl jsem některé zajímavé statistiky od Křesťanského výzkumného Institutu Barna. Byly provedeny excelentní studie o trendech v křesťanství v Severní Americe i v jiných částech světa. Barnova studie z roku 1993 objevila, že stoupá počet křesťanů, kteří necítí osobní zodpovědnost za sdílení dobré zprávy.

V roce 1993 se 10 % křesťanů domnívalo, že obracet lidi ke křesťanství je práce církve. V současnosti už 29 %, to je trojnásobek, si myslí, že svědectví je úkol církve a nikoliv můj úkol. A to je součást špatné teologie, protože lidé si evidentně neuvědomují, že oni jsou církev. Budovy nevydávají žádné svědectví, jsou to lidé v budovách.

Co se tedy stalo? Jaký kulturní trend, nebo špatné učení či špatná teologie vedly k tomu, že tak velkému počtu křesťanů uniká ten nejhlavnější cíl křesťanství, kterým je sdílení víry? Jsme spaseni proto, abychom přinášeli slávu Pánu Bohu. A jeden ze způsobů, jak to máme dělat, je vydávání svědectví a sdílení víry.

Avšak je toho ještě více. Nejdramatičtější rozdíl v průběhu času panuje ohledně výroku: „Každý křesťan je zodpovědný za sdílení své víry.“

V roce 1993 devět z deseti křesťanů věřilo, že každý křesťan má nějakou zodpovědnost. Dnes pouze 64 % věří, že každý křesťan je zodpovědný sdílet svou víru. To je veliký propad! A je to vážné zejména mezi mladými, zvanými mileniálové (lidé, kteří se narodili po roce 1982). Píše se zde, že téměř polovina mileniálů, 47 % se shoduje, že je špatné sdílet svou osobní víru s někým, kdo je zastáncem jiné víry a doufat, že jednoho dne budou sdílet vaši víru. Jakoby to bylo nemorální snažit se obrátit někoho na svou víru.

Co se stalo s křesťanskou misií? O tom se budeme bavit v dnešní Lekci a v následujícím čtvrtletí. To je nedílná součást křesťanství. Znamená to, že přijdeme k Pánu Bohu a vyjdeme v Jeho jménu. Každý křesťan by se měl každý den za to modlit a hledat příležitosti sdílet s někým svou víru.

Každý den máme příležitosti různého druhu. Nemůžeme někoho chytnout za krk, přitisknout ho k zemi a kázat mu, ale každý den můžeme sdílet svou víru určitým způsobem, dokonce, i když je to jen příležitostně, neplánovaně.

Všichni nepracujeme na farmě. Každý jednotlivec nerozsívá símě, nepěstuje ho, nezalévá a nesklízí. Hrajeme však každý den určitou roli v obrácení lidí, v procesu hospodaření a získávání ztracených.

Toto je tím nejdůležitějším pro Ježíše. Když se modlíte: „Pane, chci, abys mě dnes použil, abych mohl vyprávět druhým o Tobě“, tak se stáhněte a dívejte se, co se bude dít. Bůh bude pro vás dělat zázraky. Bude vám přivádět lidi do cesty. Svou prozřetelností připraví různé události a setkání. Duch svatý vás pak povede obyčejně prostřednictvím Božích andělů a řekne vám: „Toto je ta příležitost, za kterou ses modlil. To je ten člověk.“ A vám dojde: „Ach, spolupracuji s Bohem.“ Uvidíte, jak probíhají bitvy. Uvidíte, jak byly připraveny za scénou různé události, protože Bůh chce, abyste sdíleli víru. Neexistuje nic, co by Pán Bůh chtěl více, než abychom sdíleli svou víru.

Vzpomínám si, jak jsem se jednou modlil, a někteří z vás tento příběh znají. Žil jsem v jeskyni v horách a přijal jsem Ježíše skrze čtení Bible. Ještě jsem nebyl křesťan, adventista sedmého dne. Ještě jsem dokonce o adventistech sedmého dne ani neslyšel. Byl jsem však ohromen a hluboce zaujatý.

Víte, když člověk přijde k Pánu Bohu, je šťastný a chce vyprávět druhým lidem o své víře.

Byl jsem opravdu velmi nadšený a řekl jsem: „Pane, cítím, že bys chtěl, abych vyprávěl druhým lidem, ale nevím, jak by se to mohlo stát, protože žiju tady nahoře v jeskyni a téměř nikdy nikoho nevidím.“

Pak jsem šel do města a zavolal jsem své matce. Obyčejně jsem jí volal jednou za týden, abych jí řekl, že jsem v pořádku. A ona mi řekla: „Dougu, nikdy neuvěříš, co se stalo. Byla jsem na obědě s jedním člověkem z NBC News a zmínila jsem se, že můj syn žije v jeskyni nad Palm Springs, a přitom jeho otec je milionář.“ A on si pomyslel: „To je skvělý příběh.“ A když to zkrátím, tak do týdne, co jsem se modlil tuto modlitbu, přiletěla k mé jeskyni dvakrát helikoptéra s filmaři. Natočili mě, a sdílel jsem své svědectví. A byl jsem třikrát v televizi, jak jsem mluvil o své víře.

Vyprávějte o Pánu Bohu a On vám bude dávat nové příležitosti. A tak k poustevníkovi, který si myslí, že nikoho neuvidí, Pán Bůh pošle filmový štáb do jeskyně. Pokud jste tedy ochotni nechat se použít Pánem Bohem, uvidíte, co všechno Pán Bůh udělá. Bude pro vás dělat zázraky.

Někteří z vás znají příběh Williama Millera. Miller byl farmář. Naučil se spoustu věcí a řekl: „Pane, jestli chceš, abych se sdílel, a já to nechci, ale jestli ty chceš, tak mi ukaž jak.“ A pak nějaký člověk zaklepal na jeho dveře a řekl: „Moc tě prosíme, abys přišel kázat o věcech, které studuješ.“

Pán Bůh otevře dveře. Bůh je stokrát dychtivější po tom, abyste sdíleli svou víru, než je většina lidí ochotna svou víru sdílet. A když řeknete: „Pane, chci se nechat použít“, a ustoupíte z cesty, uvidíte, jak vám Pán Bůh otevře příležitosti.

Na začátku Lekce je dobrý citát:

„Misie, křesťanské svědectví, je především Boží dílo. On používá všechny nebeské zdroje, aby zachránil naší planetu. Naším úkolem je radostně s Ním spolupracovat v Jeho díle.“ Nemusíte si tedy dělat starosti, jakoby celá záležitost vydávání svědectví ležela na vašich ramenou. Bůh vás pouze žádá, jestli jste ochotni s ním spolupracovat, a účastnit se Jeho díla záchrany lidí.

V listě Římanům 5,8 je psáno:

Ř 5,8: „Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás.“

Děláme to z lásky k Bohu. On dokázal svou lásku a chce, abychom pracovali na Jeho díle. Nemusíme čekat, až se budeme cítit dokonalí. Nemusíme čekat, až budeme cítit, že druzí lidé jsou připraveni. Bůh nese poselství od hříšníků k hříšníkům.

Teď přichází důležitý bod, který nechci přeskočit. Mnozí lidé nikdy nevydávají svědectví, protože se necítí k tomu kvalifikovaní. Měl jsem jednoho známého, který byl už starý a ten mi řekl: „Když chceš něčemu naučit osla, tak prvním krokem je vědět něco, co osel neví. To tě kvalifikuje, abys ho mohl učit.“ A vzpomínám si na několik prvních lekcí studia Bible, které jsem dával druhým lidem, poté, co jsem přijal Ježíše. Žil jsem v jeskyni a neměl jsem tehdy ani žádné dobré šaty. Avšak i lidé, se kterými jsem studoval, byli spoře odění. Byli jsme jako skupina hippies. Ale byl jsem velmi nadšený evangeliem. Ještě jsem samozřejmě neznal reformu oblékání, ale sdílel jsem to, co jsem se naučil.

Teď si můžete pomyslet: „Kazateli Dougu, to už je příliš.“ Avšak Ježíš vyslal své učedníky ještě předtím, než se plně obrátili. Vyslal Petra, Jakuba, Jana a další, aby učili, kázali, vyháněli démony. A mnohem později je psáno, že Ježíš řekl Petrovi: „Petře, až se obrátíš, posiluj své bratry.“ Petr mohl namítnout: „Pane, co to znamená: ‚Až se obrátíš‘? Vždyť už Tě následuji tři roky. Už jsem vyšel učit, kázat, vyhánět démony, uzdravovat, dělat zázraky.“

Ježíš řekl: „Ještě nejsi úplně obrácený.“ Petr zapřel Ježíše. A dokonce Pavel musel o mnoho let později vytknout Petrovi některé nedůslednosti v jeho životě.

Bůh nás tedy používá tam, kde se právě nacházíme.

Nečekejte, až se budete cítit dokonalí. Je pravda, že vaše svědectví bude mnohem lepší, když budete úplně obráceni a posvěceni. Nečekejte však, až se budete cítit, jako byste všechno věděli, než budete sdílet to, co víte. Pokud se vás někdo zeptá na něco, co nevíte, řekněte: „To je dobrá otázka, to si musím ještě prostudovat.“ A budete požehnáni.

Proč tedy máme vydávat svědectví? Protože všichni máme zodpovědnost.

**Neděle – Příležitost k záchraně**

Bůh si používá nás, abychom přinášeli tyto příležitosti druhým. Přečtěme si verš Lk 19,10 a jsem si jistý, že k tomuto verši se budeme během čtvrtletí často vracet.

Lk 19,10: „Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.“

To je Boží zaslíbení a poselství od Pána Boha od začátku až do konce Bible.

Celý záměr je dán tím, že člověk byl oddělen od Pána Boha. Adam utekl od Boha v zahradě. Bůh přišel a řekl: „Kde jsi?“ A Adam se skryl. V Novém Zákoně, když mudrci hledali Ježíše, tak se ptali: „Kde je On?“

A tak Pán Bůh řekl: „Kde jsi?“ A člověk řekl: „Kde je On?“ Lidé byli kvůli hříchu odděleni od Pána Boha.

Záměr plánu spasení je ukázat lidem, kteří jsou ztraceni, jak se dostat zpátky do zahrady a ke svému Stvořiteli.

Ježíš přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

Vzpomínám si, jak mnoho lidí, když se obrátili, řekli: „Našel jsem Pána Boha.“

Také jsem to řekl a někdo mi připomněl: „Ne Dougu, ty jsi Pána Boha nenašel. On našel tebe. On nebyl ztracený. To jsi byl ty.“

Ježíš tedy přišel hledat ty, kdo se ztratili. U Jakuba 5 je psáno:

Jk 5,19.20: „Bratří, jestliže by kdo z vás pobloudil od pravdy, a někdo by jej zase obrátil, 20 Věziž, že ten, kdož by odvrátil hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši od smrti, a přikryje množství hříchů.“

Je dobré přikrýt množství hříchů, a Pán Bůh řekl, že to zachrání duši od smrti.

Pokud máte nějaké pochybnosti, tak Bible to říká velmi jasně. Slyšeli jste, jak lidi říkají: „Naléhavé, otázka života a smrti.“ Někdy mi lidé pošlou e-mail a označí ho vlaječkou „naléhavé“. A tak si tento e‑mail otevřu, přečtu si ho a pomyslím si: „To není až tak naléhavé.“ Někdy operátoři 911 – operátoři integrovaného záchranného systému – dostanou telefonát a zeptají se, o jakou naléhavou událost se jedná, a dostanou odpověď: „Nevím, jak naprogramovat mikrovlnnou troubu.“ A tak řeknou: „To není naléhavá událost.“

V životě je mnoho věcí, které nám dělají starosti, ale nejsou důležité. Avšak pokud jde o spasení, tak se jedná skutečně o otázku života a smrti. A myslím, že občas zapomínáme, že kvůli nedbalosti ve sdílení víry, někteří lidé ztratí věčnost. To není proto, že by Bůh nemohl spasit ztracené bez naší účasti. Může si použít anděly. Bůh může k lidem hovořit přímo, kdyby chtěl, stejně jako to udělal v případě apoštola Pavla. Ale nám se dostala přednost a zodpovědnost sdílet evangelium s druhými lidmi. Kdybychom jen věděli, jak strašné to bude, když ztracení zjistí, že doba zkoušky skončila, nebo vstanou při špatném vzkříšení a uslyší slova:

Jr 8,20: „Pominula žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vyproštěni.“ – A už bude pro ně navěky příliš pozdě, aby byli spaseni. Pomyslíme si: „Kdybych se snažil trochu více, byl bych mohl oslovit některé z nich a mohli být zachráněni.“

Pro křesťany to bude velice vážné vidět, že máme skvrny od krve na našem rouchu. Je to krev lidí, které jsme mohli varovat, ale byli jsme buď příliš líní, nebo lhostejní, abychom se starali. Nechápejte mě špatně, my všichni jsme v této kategorii. Děkujme Bohu za Jeho milost, když jsme se někdy nestarali, nebyli jsme dobří svědkové, a zanedbávali jsme práci. Ale nezůstaňme při tom. Uvědomme si, co je v sázce. Mluvíme zde o otázce života a smrti. Lekce hovoří o přivádění lidí k Bohu. A jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme dělat, je vydávání svědectví lidem a být jejich přáteli.

Vzpomínám si, jak jsem byl malý. Děti měly ve zvyku, že když v parku viděly nějaké jiné dítě, tak k němu hrdě přišly a řekly: „Chceš se kamarádit?“ A ještě ani nevěděly, jak se jmenuje. „Kolik je ti let?“ „Pět.“ „Zdá se, že máme hodně společného.“ Netrvalo to dlouho a skamarádily se. Určitě jste to už někdy viděli. Malé děti prostě jen vyběhnou a najdou si kamarády. Dělaly to i moje děti. Nemají zábrany a chtějí si jen s někým hrát.

Přátelé jsou velice důležití v životě. Kdosi jednou řekl: „Přátelé dělí váš zármutek a násobí vaši radost.“

Pán Bůh nás stvořil jako společenské tvory. Není dobré, aby člověk byl sám. Je opravdu velice důležité, abychom ukázali lidem, že nám na nich záleží a sdíleli se s nimi. Chceme tedy mít přátele a vydávat jim svědectví o Pánu Bohu. Když Ježíš zahájil Svou službu, byl naplněn Duchem svatým. Kristus řekl: „Modlete se za naplnění Duchem.“ Jakmile byl Ježíš naplněn Duchem, začal vydávat svědectví. Apoštolové udělali to samé po Letnicích. Ježíš řekl: „Počkejte na Ducha svatého.“ Když byli naplněni Duchem, začali vydávat svědectví.

Petr řekl: „Čiňte pokání a nechte se pokřtít a Pán Bůh vám dá zaslíbení Ducha svatého.“ Proč dává Ducha svatého? Proto, abychom mohli být svědky. Ježíš dnes už nechodí po světě, jako před 2.000 lety. Když Ježíš byl na světě, tak obcházel města a vesnice a učil, uzdravoval a kázal. Dnes jsme my Kristovým tělem. Jsme Jeho chodidly, jsme Jeho ruce, jsme Jeho oči. Skrze nás dnes chodí po světě a slouží potřebám světa. Ježíš uzdravoval, a dělal zázraky, ale to všechno bylo v kontextu kázání a vyučování o spasení, kdy hledal a zachraňoval ztracené.

**Pondělí – Ježíšova radost**

V další části se hovoří o tom, jak potěšit Ježíše. Podle mě to je jedna z největších motivací, abychom vydávali svědectví a přiváděli lidi k Pánu Bohu. To přináší Pánu Bohu radost, když vyprávíme druhým lidem o Kristu. Nic nedělalo Ježíše šťastnějším než vidět lidi, jak k němu přicházejí.

Bible říká, že když je někdo spasený, andělé se radují. O tom se mluví v mnoha verších. U Lukáše 15 jsou tři příklady. A přečteme si, jak se zde mluví o tomto principu.

Lk 15,6: „A přijda domů, svolal by přátely a sousedy, řka jim: Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula.“

To je podobenství o pastýři. Měl 99 ovcí a jedna se ztratila. Hledal ji na kopcích a v údolích a nakonec ovečku našel. Není řečeno, že by tato ovečka měla velkou cenu, větší než ostatní ovce. Byla to prostě jedna z jeho ovcí a on je miloval všechny. Když ovečku našel, byl tak nadšený, že po návratu do města řekl svým přátelům: „Radujte se spolu se mnou, protože jsem nalezl ovečku, která se mi ztratila.“ A jeho přátelé, kteří s ním sdíleli jeho smutek a radost, se radovali spolu s ním. A pak Ježíš pokračuje a říká:

Lk 15,7: „Pravímť vám, že tak jest radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání.“

A Ježíš také řekl:

Lk 5,31: „Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní.“

Většinou rodiče když ráno vzbudí děti do školy, tak se zeptají: „Jak ses vyspal?“ Jestliže však dítě bojuje se smrtelnou nemocí už šest měsíců, trpí bolestí. Pokud probíhá léčba a po závěrečné kontrole jim lékař řekne: „Rakovina zmizela. Je úplně zdravý,“ rodiče mají velikou radost.

Když potom takový rodič vzbudí ráno své dítě a zeptá se ho: „Jak se cítíš?“ a ono odpoví: „Je mi skvěle“, tak to pro ně znamená mnohem víc, protože už prožili, jaké to bylo, když je smrt ve dveřích. Teď už je jim dobře.

A právě to řekl Ježíš. Od chvíle, kdy lidstvo padlo do hříchu, umíráme, jsme odsouzeni k smrti. Ale Pán Bůh chce, aby nikdo nezahynul. Nic nás nemůže odloučit od lásky Boží. On nás touží vidět spasené navěky nekonečněkrát více, než pozemský rodič chce vidět své děti zachráněné ze smrtelné nemoci. Jak šťastný je tedy Pán Bůh, když se někdo odvrátí od temnoty ke světlu a je spasen! A my jsme povoláni, abychom přinášeli radost nebi sdílením své víry. A není to jen Bůh Otec, kdo se raduje. Je to i Ježíš, jsou to i andělé a nepadlé světy. Ti všichni sledují toto divadlo vesmíru, co se děje tady na zemi.

Je to jako v příběhu o Jobovi. V nebi bylo setkání, kde se synové Boží shromáždili před Pánem Bohem. A satan přišel a Bůh řekl v přítomnosti všech nebeských bytostí, andělů, a nepadlých vůdců světů: „Viděl jsi Mého služebníka Joba? Ve světě není nikdo jemu podobný. Je to člověk, který se vyhýbá zlu a miluje to, co je dobré.“ Bůh v nebi se chlubí Jobem. Má veliký zájem o to, co se děje na zemi a o spravedlnost, zbožnost a spásu jednoho člověka. Vypadá to, že celé nebe ví o Jobovi.

Ježíš řekl:

Mt 10,32: „Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej **před Otcem** svým, kterýž jest v nebesích.“

Lk 12,8: „… Každý kdož by koli vyznal mne před lidmi, i Syn člověka vyzná jej **před anděly Božími**.“

Nebe se zajímá o to, co se děje na zemi. Andělé se dívají, co děláme. Radují se dokonce i z maličkostí, které se snažíme vykonat, abychom zaseli símě spasení v životě nějakého člověka, nebo vyprávěli o Kristu. Nebo když někomu, kdo má problémy nabídneme, že se s ním pomodlíme. To neznamená, že jste zodpovědní za celou hru. Ale důležité je dělat každý den něco, ve snaze přivést lidi blíže ke spasení. Nebe má z toho radost, protože to je Boží poslání a On chce, abychom to dělali.

Ježíš vyprávěl podobenství a mluvil o lásce pastýře ke svým ovcím. A nemohu si pomoci, ale kladu si otázku, jestli Ježíš přitom nemyslel na příběh Davida. Izai měl pravděpodobně mnoho ovcí. Neměl pouze jednoho beránka, ale měl spoustu ovcí. Ale když přišel medvěd a vzal jednu ovci, tak David tuto jednu ovečku miloval natolik, že riskoval život, aby ji zachránil a medvěda zabil.

Pak přišel lev a vzal jednu ovci. David vyšel a dal v sázku svůj život, aby zachránil tuto jedinou bečící ovečku.

Musím se k něčemu přiznat. Před lety v horách v Covelo, kde jsme žili, jsme měli dvě kozy na mléko a jedno kůzlátko. Jednoho dne jedna koza zmizela. Nevěděli jsme, co se stalo, protože jsme jim nechali volný výběh a ony byly pořád poblíž, abychom je mohli podojit.

Myslel jsem si, že tato koza utekla.

Jednou v noci jsem se vzbudil, protože se ozvala hrozná rána a celý dům se zatřásl. Byla ještě tma, asi pět hodin ráno. A pak jsme uslyšeli kozu žalostně mečet. Bylo to hrozné volání v nouzi. A mečení se vzdalovalo. Podíval jsem se z okna a viděl jsem, jak nějaký stín táhne naší kozu Libby do kopce. Měl jsem sice pušku venku v autě, ale přiznávám, že jsem nechtěl jít ven do tmy. Věděl jsem, že to může být buď medvěd, nebo puma a měl jsem strach. To bylo krátce poté, co jsem poprvé přišel do hor. Byl jsem ještě teenager zvyklý jezdit metrem v New Yorku. A když jsem pomyslel, že by to mohl být medvěd, který chtěl sežrat naší kozu, tak jsem nebyl hotový riskovat svůj život kvůli ní. Stydím se, když vám to dnes říkám. Dnes bych už vyšel ven, vím toho víc o medvědech a pumách. Ale tehdy mi bylo teprve 19 let. Byl jsem chlapec z New Yorku, vyděšený k smrti. A těší mě, když vím, že dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Nikde není psáno, že by to udělal kvůli kozám, protože ovce jsou zachráněny, a kozy zatraceny.

Když čtu v Bibli příběh o Davidovi, tak je mi to velmi blízké, protože David neměl ani pušku. Přesto vyšel a dal v sázku svůj život, a zápasil s medvědem s holýma rukama, aby ovci zachránil.

Ježíš říká, že tento pastýř hledal jednu ovci a šel i v noci. Stále jich měl 99. Proč neřekl prostě: „Jsem rád, že jich mám ještě 99“? On šel a našel tuto jednu zbývající ovci a radoval se z toho.

Bůh mohl říct: „Mám ještě miliardy světů, které nepadly do hříchu. Není to dost?“ Avšak tento svět má pro Něj mimořádnou cenu. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, jsme Jeho děti. Adam je nazván „Boží syn“, a my jsme jeho potomci. Boží láska je dokonalá. Miluje nás víc, než pozemští rodiče, nebo prarodiče, milují své děti. Když tedy spolupracujeme s Pánem Bohem na záchraně ztracených, tak Bůh má radost. Neexistuje nic, o co by měl Bůh větší zájem. Důkazem je, že poslal Ježíše, dal Svého vlastního Syna, aby zachránil Svoje ostatní děti. A to je velmi důležité.

V dalším podobenství u Lukáše 15 od verše 8 je psáno:

Lk 15,8: „Aneb žena některá mající grošů deset, ztratila-li by jeden groš, zdaliž nezažže svíce, a nemete domu, a nehledá pilně, dokudž nenalezne? 9 A když nalezne, svolá přítelkyně a sousedy, řkuci: Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezla groš, kterýž jsem byla ztratila.“

Tato mince byla pravděpodobně součástí jejího věna, a měla pro ni zvláštní význam. A žena řekla:

Lk 15,9.10: „Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezla groš, kterýž jsem byla ztratila. 10 Takť, pravím vám, že jest radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem pokání činícím.“

Nejprve řekl „Radost v nebi“ a teď říká „Radost před anděly Božími“.

Andělé milují to, co miluje Pán Bůh. A Bůh miluje lidi a má radost, když jsou spaseni. Tehdy se andělé radují. Andělé mají city a radují se z každého hříšníka, který činí pokání.

První příběh byl o pastýři a jeho ovcích. Tento člověk v Lk 15 se radoval ze své ovečky.

Mám rád zvířata. S Karen (manželkou) máme tři psy a máme je rádi.

Američané utratí více peněz na domácí mazlíčky, než některé země na své obyvatele. Lidé milují své domácí mazlíčky. Je úžasné jakou péči jim věnují a jak je rozmazlují. Viděl jsem, jak jeden příbuzný utratil 10.000 dolarů na léčbu svého psa. My sice máme rádi své psy, ale nemyslím, že bych utratil tolik peněz na jejich léčbu. Nepřijde mi to správné. Myslím, že se na to musíme dívat ze správné perspektivy. Vím, že teď budu dostávat dopisy od lidí, kteří si píšou o knihu „Budou mí domácí mazlíčci v nebi?“

Lidé milují své psy a domácí mazlíčky víc než ztracené duše. Avšak Ježíšova priorita jsou lidé.

Nikde v Bibli se nepíše, že Ježíš zemřel, aby zachránil naše papoušky. Nezemřel, aby spasil kočky. Ale lidé mají tak rádi svá zvířátka, že se zajímají více o to, jestli bude zachráněn jejich domácí mazlíček, než o to, jestli budou zachráněni jeho příbuzní.

Tento člověk v podobenství a jeho přátelé se radovali z nalezené ovečky. Sousedé se radovali z nalezené mince, která není živá.

Nakonec Ježíš řekl: „A jak je to s lidmi?“ A vyprávěl podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší syn řekl: ‚Otče, už tě nechci, ale chci tvoje peníze.‘ Odešel do daleké země a vzal si s sebou dědictví a lehkovážně ho prohýřil. A když všechno utratil, skončil u prasat a toužil najíst se z toho, co dostávala prasata. Pak si vzpomněl na otcovu lásku a řekl si: ‚Dokonce i služebníci v domě mého otce se stravují lépe než já.‘ A tak šel zpátky domů ke svému otci. Otec mu vyběhl vstříc, objal ho, oblékl ho do nejlepších šatů, a přijal ho zpět do rodiny.

Lk 15,22: „I řekl otec služebníkům svým: Přineste to roucho první, a oblecte jej, a dejte prsten na ruku jeho a obuv na nohy.“

Starší syn se vrátil z pole a zeptal se: „Co se to děje? Oslavuješ návrat svého syna, který promrhal tvůj majetek a vedl lehkovážný život? A teď pořádáš slavnost, protože se vrátil domů. Měl bys ho zmrskat za to, co provedl.“ Otec řekl: „Nikoliv. Můj syn byl mrtvý a teď žije. Byl ztracený a teď je nalezen. Je správné, abychom se radovali a byli veselí.“

Ježíš tady ukazuje, že nebe slaví, když jsou ztracení zachráněni. A to by měl být ústřední záměr církve. Církev je záchranný člun, který byl vyslán do moře, kde se lidé topí. A jednoho po druhém je vytahujeme do člunu a zachraňujeme je před jistou smrtí.

To mi připomíná příběh Titaniku. Studoval jsem to a hodně jsem o tom četl. Nejdřív nikdo nechtěl nastoupit do záchranného člunu. Proto mnohé čluny nebyly ani z poloviny zaplněné, i když tam nebyl dostatek člunů pro všechny. Tehdy zahynulo asi 1.500 lidí. Když se loď potopila, tak mnoho lidí vyplavalo na hladinu, zejména ti, kdo měli záchrannou vestu. Lidé v člunech slyšeli volání o pomoc. Mnohé čluny se ani nepokusily vrátit a zachránit topící. Lidé v člunech se báli, že jich připlave příliš mnoho k jejich člunu a převrátí ho, nebo že jich nastoupí tolik, až se potopí. Vrátilo se jenom pár člunů a zachránilo jen několik málo tonoucích.

Je to velká tragédie, že se jen dívali zpovzdálí, jak se lidé topí.

A přesně to dnes dělá mnoho církví. Mnohé církve existují jen samy pro sebe. A nepracujeme ze všech sil, abychom přiváděli lidi k Pánu Bohu a oslovovali a zachránili ztracené. Úkolem církve je být záchranným člunem. Měli bychom vyjíždět a riskovat, abychom zachránili ztracené. To je naše poslání. Když budeme zachraňovat ztracené, bude to pro nás největší radost.

Církev roste, když je evangelizace její prioritou.

Všiml jsem si i něčeho jiného. Mnoho církví říká: „Nejsme připraveni evangelizovat, protože máme mnoho problémů uvnitř. Naši členové nejsou dostatečně obráceni, aby mohli evangelizovat.“

Setkal jsem se s kazateli, kteří mi říkali: „Nemůžu evangelizovat, protože naši lidé nejsou dostatečně duchovní.“ Jeden ze způsobů, jak se církev obrátí a stane se duchovní, je zapojení do toho, co by měla dělat. Ať se zapojí do získávání duší, a to bude mít za následek velkou změnu. To učiní Ježíše šťastným.

U Matouše 25 se píše o tom, že v den soudu oddělí ovce od koz. A ovcím řekne: „To dobře služebníku dobrý a věrný. Vejdi v radost svého Pána. Byl jsem hladový a dal jsi mi jíst. Měl jsem žízeň a dal jsi mi pít. Byl jsem nemocný a přišel jsi za mnou. Byl jsem ve vězení a navštívil jsi mě. Byl jsem na cestách a pohostil jsi mě.“ A oni odpoví: „Pane, kdy jsme Tě viděli hladového, nebo žíznivého, nebo nemocného, nebo ve vězení, nebo jako pocestného, nebo nahého?“ A On řekne: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nejmenších, Mě jste učinili.“

Mt 25,40: „A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“

Všechno, co uděláme, abychom ulehčili utrpení druhých lidí, Ježíš pociťuje jako radost. A protože Ježíš ví všechno, ví také, jak se lidé cítí. A když jsou lidé zachráněni, nastane velká úleva, on to cítí. Přinese to radost Jeho srdci.

Iz 62,5: „Nebo jakož pojímá mládenec pannu, tak tě sobě pojmou synové tvoji, a jakou má radost ženich z nevěsty, tak radovati se bude z tebe Bůh tvůj.“

Den svatby by měl být jedním z nejšťastnějších dnů na světě. Říkám ženichovi a nevěstě: „Pokud nejste šťastni dnes, tak byste svatbu měli zrušit, protože toto by měl být váš nejšťastnější den. Měl by být plný nadšení a radosti.“ Občas vidíme strojená manželství v jiných zemích. Ženich a nevěsta nemají možnost volby, a nevypadají šťastně. Ale obyčejně by to měl být šťastný den.

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

Jeden z mála veršů v Bibli, kde se mluví o Bohu, jak zpívá, je v souvislosti se ztracenými, kteří byli zachráněni. To přináší velkou radost Božímu srdci.

Popojděme k části „Růst dáváním.“

**Úterý – Růst prostřednictvím dávání**

J 7,37.38: „V poslední pak den ten veliký svátku toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, poď ke mně, a napí se. 38 Kdož věří ve mne, jakož dí písmo, řeky z břicha jeho poplynou vody živé.“

Jako křesťané si musíte uvědomit, že abyste si udrželi své křesťanství, tak to závisí na tom, jak Pán Bůh bude skrze vás působit. Pokud dostanete od Pána Boha Jeho dobrotu, Jeho požehnání, Jeho pravdu a nepředáte je dál, tak o ně přijdete. To je jako se svaly – když je nepoužíváte, ztratíte je.

Jediný způsob, jak si v životě křesťana zachovat evangelium, je, když ho předáváte druhým. To je princip života. Pokud zadržíte své símě, tak budete mít něco k jídlu. Ale když je nerozséváte, nesklidíte další úrodu. Pokud jich chcete mít více, musíte je rozsévat. To nám říká i kniha Přísloví. Pokud chcete růst ve víře, dávejte studium Bible. Pokud chcete růst v poznání, sdílejte Bibli s druhými lidmi. Zapojte se do nějaké činnosti, rozdávejte literatura. Nemusíte zrovna kázat a dávat studium Bible, ale každý může něco dělat. A budete požehnaní, když to budete dělat.

V Zaslíbené zemi jsou dvě hlavní vodní plochy. Nachází se tam Galilejské jezero, někdy nazvané „Galilejské moře“, nebo „Tiberiadské jezero“. Řeka Jordán do něj vtéká od severu. A pak je tam Mrtvé moře.

Řeka Jordán vtéká do Galilejského jezera. Avšak Galilejské jezero je plné života. Stále v něm žijí ryby a probíhá rybolov i po tisících let. Avšak v Mrtvém moři není život. Proč? Protože Mrtvé moře jenom přijímá. Stejná řeka vtéká do obou, ale Mrtvé moře je mrtvé a Galilejské jezero je živé. Mrtvé moře je velmi nízko a vypařování je větší než přítok. Proto je mrtvé a stagnuje. Je plné soli a minerálů a nic v něm nemůže žít.

Před lety jsme byli u Mrtvého moře a plavali jsme v něm. Je to zvláštní, protože plavání je skoro nemožné. Ve vodě se dá rovně stát, jak je plná minerálů. Nic v ní nežije, protože pořád jen přijímá a nikdy nic nedává.

Ale co se Galilejského jezera týče, tak řeka Jordán do něho vtéká na severu a vytéká z něj. Voda v jezeru je čistá, protože je neustále osvěžována. Je to kanál požehnání.

Každý křesťan by měl být kanálem požehnání. Dostáváme Boží požehnání jednou rukou, a sdílíme ho druhou. Pokud máte ranní pobožnosti, byli byste překvapeni, jak často během dne Vám Pán Bůh dá příležitost sdílet se s druhými o tom, co jste ten den četli. Bůh chce, abychom byli kanálem požehnání, které námi protéká.

V knize „Touha věků“, strana 142, se píše:

„Bůh by mohl uskutečnit svůj záměr a zachránit hříšníky i bez našeho přispění. Máme-li se však povahou podobat Kristu, musíme se podílet na jeho díle. Chceme-li s ním prožívat radost z pohledu na lidi vykoupené jeho obětí, musíme s ním spolupracovat na jejich záchraně.“ (TV 86.5)

Vzpomeňte si na studii Barna, kterou jsem vám četl na začátku dnešní Lekce. Stále více křesťanů neuznává svou osobní zodpovědnost a výsadu sdílet svou víru. A to je velice nezdravé.

V knize „Základy křesťanské výchovy“, strana 207, je jiný dobrý citát.

„Ti, kteří chtějí být vítězi, se musí oprostit od vlastního já; jediná pak věc, která dokáže toto velké dílo, spočívá ve vytrvalém zájmu o spasení jiných.“ (FE 207)

Je snadné stát se excentrickými a sebestřednými a myslet si, že všechno je jen o mě a neúčastnit se získávání druhých.

Viděl jsem mnohokrát, jak „Amazing Facts“ vyjelo se skupinou lidí na misijní cestu nebo se zapojilo do projektu budování sboru. Je v tom skutečně něco proměňujícího, když jdete do chudého misijního pole a děláte tam evangelizační setkání, zdravotní službu, zapojíte se do misie nebo stavby sboru. Pomůže vám to uvědomit si, že existuje veliký svět a já jsem jen jeden malý človíček ze 7.8 miliard lidí. Ježíš je miluje všechny a největší radostí je vyjít a vyprávět lidem o Kristu.

Jiná úžasná věc je vyjet do některé z těchto zemí. My jsme měli to privilegium jet do různých zemí, že je ani nemohu spočítat a viděli jsme velice chudé lidi v Indii, v Africe, v Asii. A oni jsou tak šťastní, když přijdete k nim domů. Jsou šťastní, když k nim přijdete se sdílet. Usmívají se, nemají skoro nic, ale mají radost, když slyší dobrou zprávu, a uvědomíte si, že v našem materialismu v Severní Americe někdy zapomínáme, že to není jen o věcech, a o hmotě. Je to o duších a na tom opravdu záleží. Musíme se zapojit do této nesobecké práce. A když to budeme dělat, tak zachráníme i sebe.

Líbí se mi, co řekl Pavel Timoteovi:

1.Tm 4,16: „Budiž sebe pilen i učení, v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.“

Když se sdílíte s druhými, tak napomáháte své vlastní záchraně.

V knize „Cesta ke Kristu“, strana 80, se píše o tomto principu.

„Duch nesobecké lásky k druhým dává povaze hloubku, pevnost a křesťanskou vznešenost a přináší pokoj a štěstí. Srdce zatouží po něčem vyšším. Není v něm místa pro lenost nebo sobectví. Ti, kdo takto užívají křesťanských darů milosti, porostou a zesílí pro dílo Boží. Získají jasné duchovní vědomí, pevnou, rostoucí víru a jejich modlitby nabudou větší moci. Duch Boží, který působí v jejich srdcích, rozechvěje v nich svým božským dotykem posvátné melodie. Ti, kteří se takto věnují nesobecké práci pro blaho druhých, dělají to nejlepší pro vlastní spasení.“ (SC 80)

**Středa – Boží touha a naše poslání**

Jedním ze způsobů, jak překonat ducha smrti, se kterým mnozí zápasí, je zapojit se do záchrany druhých. Dokonce, i když se na to necítíte, něco se s vámi stane v procesu sdílení.

Věrnost Kristu je příkaz. Ve Skutcích 26,17 je psáno, co Ježíš řekl Pavlovi ve vidění:

Sk 26,17: „Vysvobozuje tebe z lidu tohoto, i z pohanů, k nimž tě nyní posílám, 18 Otvírati oči jejich, aby se obrátili od temností k světlu, a z moci ďábelské k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali skrze víru, kteráž jest ve mne.“

A právě to děláme. Vysvobozujeme lidi a jejich životy jsou úplně proměněny a obráceny od ďábla k Bohu, od temnoty ke světlu, aby mohli být zachráněni z otroctví. To je dramatická změna. Bůh chce, aby všichni byli spaseni.

Někteří lidé říkají: „Ježíš zemřel pro vyvolené, a nikoliv pro každého.“ Ale Bůh nechce, aby byl někdo zatracen. Bible říká, že chce, aby nikdo nezahynul.

2.Pt 3,9: „Nemeškáť Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává), ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili.“

Dále v 1.Tm 2 říká:

1.Tm 2,3.4: „Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, 4 Kterýž chce, aby všickni lidé spaseni byli, a k známosti pravdy přišli.“

A u Ez 33,11 čteme:

Ez 33,11: „Rci jim: Živť jsem já, dí Panovník Hospodin, žeť nemám líbosti v smrti bezbožného, ale aby se odvrátil bezbožný od cesty své a živ byl. Odvraťtež se, odvraťte od cest svých zlých. I proč mříti máte, ó dome Izraelský?“

Pánu Bohu by zlomilo srdce, kdyby měl být někdo zatracen.

To je dobrý přechod k poslední části. Jaký je důvod sdílení víry? Láska.

**Čtvrtek – Láska je důvod sdílení víry**

Iz 41,8: „Ale ty, Izraeli služebníče můj, ty Jákobe, kteréhož jsem vyvolil, símě Abrahama, přítele mého,“

Bůh nás miluje více než přítel.

V 2.Kor 5,14 je psáno:

ČSP – 2.Kor 5,14: „Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli.“

Boží láska nás váže. Jsme stísněni, když vidíme Krista na kříži nejen kvůli nám, ale kvůli každému člověku.

Někdy bychom některé lidi zavrhli jako bezcenné, ale Ježíš je miluje a zemřel i pro ně. Chce, abychom měli s nimi i s každou duší něžný soucit.

V každém člověku musíme vidět nejen to, kým jsou, ale čím se mohou stát skrze evangelium. Potom bude jednodušší milovat je.

2.Kor 5,18: „To pak všecko jest z Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista, a dal nám služebnost smíření toho. 19 Neboť Bůh byl v Kristu, v mír uvodě svět s sebou, nepočítaje jim hříchů jejich, a složil v nás to slovo smíření.“

Bůh nám dal úkol. Sdílí s námi Svou práci.

2.Kor 5,20.21: „Protož my na místě Kristově poselství dějíce, jako by Bůh skrze náš žádal, prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem. 21 Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm.“

To je nádherné poselství, přátelé. „Kristova láska musí přebývat v srdci. A skrze tuto lásku budeme mít nesobecký zájem o spasení druhých lidí.“

1.J 4,10.11: „V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše. 11 Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i myť máme jedni druhé milovati.“

„Láska musí přebývat v srdci. Poctivý křesťan čerpá své pohnutky k jednání z upřímné lásky k Mistru. Z jeho lásky ke Kristu pramení i nezištný zájem o bližní.“ (AH 425)

AMEN.

Doufám, že dnešní studium bylo pro vás požehnáním, přátelé. Bůh vám žehnej.