**L 8 – Potěšte můj lid (Iz 40)**

Kazatel – Jëan Ross, kazatel sbor Granite Bay

Dobré ráno všem. Požehnanou Sobotu! Vítám vás v naší velké třídě Sobotní školy. Ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že se k nám připojujete ke studiu.

Dnes máme před sebou velmi zajímavou a napínavou Lekci. Je to jeden ze tří stěžejních bodů v knize Izajáš.

Kniha Izajáš je rozdělena do tří částí, jak si v této Lekci později ještě řekneme.

Dnes budeme studovat kapitolu 40, která je jedním ze stěžejních bodů, jež mění zaměření v knize Izajáš. Je to úžasná kapitola. Je v ní mnoho klíčových témat a pasáží z Písma.

Abychom udrželi krok s tím, čím se budeme dnes zabývat, a je toho skutečně hodně, připravil jsem prezentaci, kde jsou uvedeny i verše k Lekci, kterou budeme probírat.

Naše Lekce, číslo 8, jak bylo řečeno, se nazývá „Potěšte můj lid“. A text z Písma, který dnes budeme studovat, je výhradně Izajáš, kapitola 40.

Autoři úkolů se domnívali, že je to natolik důležitá kapitola, že jí věnovali celý jeden týden z třinácti. A nachází se v ní mnoho úžasných pravd.

Kapitolou 40 začíná třetí a poslední část knihy Izajáš. Kapitoly 40-66 představují mnoha způsoby nejdůležitější sekcí Izajášova proroctví. Díky nim dostal Izajáš přezdívku „evangelijní prorok“.

První dvě části knihy Izajáš jsou:

* Kapitoly 1-35. Ty se zaměřují převážně na varování a soudy.
* A druhá část od kapitoly 36-39 pojednává o Sancheríbově invazi. Vzpomínáte si, kdo byl Sancheríb? To byl Asyrský král, který vytáhl na Judsko a oblehl Jeruzalém. Bůh tehdy dal Judsku velké vysvobození a vítězství.

Je tady také příběh o Chizkijášově nemoci a uzdravení, a o návštěvě z Babylonu, jak jsme už studovali.

V kapitolách 40-66 jde prorokova mysl dopředu v čase do doby, kdy Bůh dá Svému lidu požehnání spravedlnosti a pokoje. V tom nejkrásnějším jazyce, který se nachází v Písmu, Izajáš vysvětluje Boží milost a odpuštění, službu Mesiáše, shromáždění pohanů, vítězství nad hříchem a nad satanem, založení věčného Božího Království, a stvoření nové země na konci milénia.

Je to jakési shrnutí velkého sporu, které se nachází od kapitoly 40 až do konce knihy.

Samozřejmě nebudeme schopni probrat všechna témata, která jsou v této kapitole obsažená, ale podíváme se na mnohá z nich.

Začneme prvními dvěma verši.

Iz 40,1.2: „Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. 2 Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny; vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy.“

Kniha Izajáš začíná poselstvím pokárání Jeruzaléma kvůli jeho bezbožnosti, a s tím se setkáváme v prvních kapitolách. Avšak teď se Izajáš dívá do budoucna a mluví o době, kdy války skončí. Jeruzalému bude odpuštěno, bude obnoven, a zavládne pokoj a mír.

Přestože zajetí v Babylonu mělo být až o sto let později v budoucnu, od doby, kdy Izajáš psal tuto část Písma, ve vidění viděl Judejce, jak se vrací z babylonského zajetí a jak se usadili v zaslíbené zemi. A to je symbol nejen pro doslovný skutečný Izrael, ale také pro duchovní Izrael a věčný domov vykoupených v novém Jeruzalému na konci tisíce let. Ale k tomu se ještě dostaneme později.

Ve verších 3 a 4 je psáno:

Iz 40,3.4: „Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině silnici pro našeho Boha! 4 Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo; pahorkatina se stane rovinou a útesy plání.“

Po návratu z Babylonského zajetí, Židé začali opět stavět Chrám. A v roce 457 král Artaxerxes vydal dekret, kterým bylo povoleno Židům nejen vrátit se zpátky do Jeruzaléma, ale i postavit znovu město a dále budovat Chrám, jak je psáno v knihách Ezdráš a Nehemiáš. Práce, kterou od té doby vykonávali, měla být přípravou na příchod Mesiáše. To bylo asi 450 let předtím, než Ježíš přišel.

Izajáš napsal slova v Iz 40,3.4, kolem roku 700 př. Kr., což bylo asi 100 let před babylonským zajetím.

Přestože se Židům mělo přihodit ještě mnoho věcí, včetně babylonského zajetí, Izajáš vyhlížel dobu, která přijde ještě později – a to nejen první příchod Mesiáše, ale i Jeho druhý příchod.

Proces přípravy na první příchod vyvrcholil službou Jana Křtitele, jak je psáno u Matouše 3:

Mt 3,1-3: „V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: 2 „ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. “ 3 To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!‘“

Všimněte si, že to jsou stejná slova, která použil Ježíš, když začal Svou službu:

Mt 4,17: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“

Existují různé fáze nebeského Království. Jednou je Království milosti, které mocným způsobem ustavil Kristus při Svém prvním příchodu. A právě to bylo Království, o kterém mluvili Jan Křtitel a Ježíš, když říkali: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“

Ale druhý aspekt nebeského Království je Království slávy. A Království slávy přijde, když Ježíš přijde podruhé. O tom Izajáš také mluvil na jiném místě v této kapitole. Ale zde mluvil o prvním příchodu Krista a ustavení Království milosti.

Matouš v kapitole 3, verš 3, napsal: „To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!‘“

Matouš poznal, že proroctví u Izajáše 40 se skutečně týkalo Jana Křtitele a přípravy na Ježíšův příchod.

A nejenom to, ale je to odkaz i na Boží lid doby konce, který podobně jako Izrael v minulosti má teď připravovat svět na druhý Kristův příchod.

Izrael tedy měl připravovat svět na Jeho první příchod a Boží lid dnes má svět připravovat na druhý Kristův příchod. A my, stejně jako Jan Křtitel máme poselství přípravy, které má jít do světa.

Dnes tedy máme podobnou práci, jako měl Jan Křtitel, a tou je připravit svět na druhý příchod Krista. Toto dílo doby konce je představeno Trojandělským poselstvím ve Zjevení 14,6-12.

Ti z vás, kdo mě už v minulosti slyšeli kázat, vědí, že mým oblíbeným tématem studia je kniha Zjevení. Studujeme teď sice Izajáše, ale promluvíme si i o Zjevení 14,6-12. To je Boží poselství pro dobu konce, které jde do celého světa, aby se lidé připravili na Kristův druhý příchod.

Zj 14,6: „Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu.“ – Proč má jít věčné evangelium ke každému národu, kmenu, jazyku a lidu? Protože druhý Kristův příchod zasáhne každý národ, kmen, jazyk a lid. Tedy celý svět.

A poselství prvního anděla je:

Zj 14,7: [„](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Zj&kap=14&v=7#v7)Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu;“ – Poselství Jana Křtitele bylo: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Království nebeské“ a naše poselství je: „Čiňte pokání. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu;“

Poselství Jana Křtitele se tedy podobá tomu, které máme nést nyní my v závěrečné fázi historie země. Máme volat lidi, aby se klaněli Bohu, jako svému Stvořiteli.

Musíme pamatovat, že hodina Jeho soudu nastala a brzy bude ustaveno Království slávy, když se Ježíš vrátí.

Zj 14,7: „…pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ 8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“ – Pamatujte, že v biblickém proroctví žena představuje církev. A ve Zjevení se mluví o dvou ženách. První, ve Zj 12, představuje pravou Boží církev. To je žena oděná sluncem, která stojí na měsíci a má korunu s dvanácti hvězdami. Ta představuje Boží církev v době křesťanství.

Avšak ve Zj 17 je jiná žena, která má na čele napsáno: „Babylon veliký, matka všeho smilstva a ohavností země.“ Tato žena ve Zj 17 představuje ty náboženské instituce, neboli církve, které odpadly od pravdy Božího Slova. Bible je popisuje jako padlé. Proto je psáno: „Padl, padl Babylon.“

A mimochodem, jsou tu dva pády. Jedním je pád matky církve. A pak je to pád církví, které jsou jejími dcerami. Matka církev je Řím a její dcery jsou protestantské církve, které se drží doktrín a učení matky církve.

Proto Babylon padl dvakrát.

A dále je psáno:

Zj 14,8: „napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“ – To jsou falešné doktríny, které Babylon šířil ve světě.

Zj 14,9: „A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ – To nejhrozivější varování v Bibli se nachází právě zde, ve Zj 14: „Neklanějte se šelmě! Nepřijímejte její znamení!“

V době konce budou dvě skupiny lidí. V jedné jsou ti, kdo mají Boží pečeť a klanějí se Bohu a zachovávají jeho přikázání. Ti jsou zapečetění Duchem svatým. A pak jsou ti, kdo se klanějí šelmě ze Zjevení 13 a kteří dostali znamení šelmy. To jsou dvě odlišné skupiny.

Poselství tří andělů jasně říká, že pokud budeme mezi těmi, kdo se klanějí šelmě, dopadne na nás Boží hněv.

Můžete se ptát, co to je Boží hněv? Zjevení nám říká, co je Boží hněv – to je vylití sedmi posledních pohrom těsně předtím, než přijde Ježíš. Ti, kdo mají Boží pečeť, budou uchráněni v době soudu. Ale ti, kdo mají znamení šelmy, „nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí.“

To je velké varování, které se v Písmu nachází.

A pak poslední verš, kde se mluví o těch, kteří mají Boží pečeť, říká:

Zj 14,12: „Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.“

Jaké lidi Ježíš hledá v posledních dnech? Ty, kdo Ho milují. Ty, kdo v Něho věří. Ty, kdo zachovávají Jeho Přikázání a mají Jeho víru.

Ježíš řekl:

J 14,15: „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.“

A tak tady u Izajáše 40 vidíme odkaz na poselství Jana Křtitele, který připravoval cestu pro první Kristův příchod. Avšak je jasné, že toto Izajášovo proroctví má širší naplnění a týká se Božího lidu, který hlásá varovné poselství doby konce předtím, než Ježíš opět přijde.

A to obrací pozornost na nás, jako Boží lid posledních dnů. Dostali jsme poselství, které máme přinést světu.

V knize „Svědectví pro církev“, sv. 7, str. 19, je citát:

„Adventisté sedmého dne jsou ve světě jako strážní a světlonoši. Jim bylo svěřeno poslední varování pro umírající svět. Svítí na ně nádherné světlo z Božího Slova. Bylo jim dáno dílo nejvážnějšího významu – hlásání poselství prvního, druhého a třetího anděla. **Neexistuje žádné jiné důležitější dílo. Neměli by dovolit, aby cokoliv jiného zaujalo jejich pozornost.**“

Dokážete si představit Jana Křtitele, jak připravuje Kristův první příchod, že by ho něco rozptýlilo a kázal by něco jiného, než to k čemu ho Bůh povolal, aby kázal? – „Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské“?

A tak i nám dnes bylo dáno poselství, které má jít do celého světa – poselství, které má připravit svět na druhý Kristův příchod.

Nesmíme dovolit, aby nám cokoliv bránilo kázat věčné evangelium. To je poslání, které nám dal Pán Bůh.

Vraťme se k Izajáši:

Iz 40,5: „A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo; protože Hospodinova ústa promluvila.“

U Izajáše je poukázáno na tři části Boží slávy:

* První je Boží sláva zjevená v životě Ježíše
* Za druhé je to Boží sláva zjevená v životě věřících – v nás
* A za třetí Boží sláva zjevená při druhém příchodu Krista.

Verš, kde se mluví o slávě zjevené v životě Ježíše je Jan 1,14: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.“

Všimněte si, jaká to je sláva zjevená v Kristu. Jan říká, že to je milost a pravda.

Co má být zjeveno v životě věřícího? Milost a pravda.

Pavel napsal v Koloským 1,27: „kterým“ – tedy nevěřícím – „Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je **Kristus ve vás**, naděje slávy.“

Co zjevil Kristus světu? Milost, a pravdu. A co máme světu zjevovat my? Milost, a pravdu. A co má světu zjevovat církev? Milost a pravdu.

A za třetí Boží sláva se projeví úžasným způsobem při druhém příchodu:

Mt 25,31: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy;“

Ježíš přijde ve Své slávě. Přijde ve slávě Království, protože bude sedět na trůnu. Všichni andělé přijdou s Ježíšem ve své slávě.

Když Ježíš přijde, bude to velice slavnostní událost, která zasáhne všechny národy, kmeny, jazyky a lidi. Proto je Trojanělské poselství hlásáno každému, národu, kmenu, jazyku i lidu.

Ve verších 6-8 je psáno:

Iz 40,6-8: „Hlas říká: Volej! I zeptal se: Co mám volat? Veškeré tělo je jako tráva a všechna jeho oddanost jako polní květ. 7 Tráva usychá, květ vadne, když na něj zavane Hospodinův dech. Jistě, lid je jen tráva. 8 Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí navěky.“

Tento verš jste pravděpodobně slyšeli už dříve. Je to u Iz 40,8: „…slovo našeho Boha obstojí navěky.“

Izajáš tady ukazuje, že všechno lidské dílo nakonec uvadne, ale ten, kdo činí vůli Boží, bude trvat navěky. I kdyby jeho život na zemi skončil, máme zaslíbení, že když se Ježíš vrátí, mrtví v Kristu vstanou neporušení a věčný život bude odměnou vykoupených.

Bůh je stejný včera, dnes i navěky. A Jeho slovo, Boží zaslíbení, jsou věčné tak, jako i Jeho trůn. Boži Slovo nikdy neselže.

Mám moc rád tento verš:

Ž 119,89: „Hospodine, tvé slovo je navěky ustaveno v nebesích.“ – Hebrejský výraz „slovo“ lze přeložit jako „Tvůj Zákon“, „Tvůj dekret“, nebo „Tvá zaslíbení“. Tedy Boží Zákon je navždy ustaven v nebesích. Jeho zaslíbení jsou ustavena v nebesích.

Mohly by se vyskytnout dohady na zemi ohledně Božího Zákonu. V našich srdcích by mohly vyvstat pochybnosti ohledně Božích zaslíbení. Avšak v nebi neexistují žádné pochybnosti, co se týče Božího Zákona.

V nebi neexistují žádné otázky ohledně věrnosti Božích zaslíbení.

Můžeme Bohu plně důvěřovat, protože…

Žd 13,8: …„Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky.“

Dále ve verši Iz 40,9 je řečeno:

Iz 40,9: „Vystup si na vysokou horu, Sijóne, nositeli dobré zprávy, pozvedni mocně hlas, Jeruzaléme, nositeli dobré zprávy. Pozvedni hlas, neboj se, řekni judským městům: Hle, váš Bůh!“

V první části věty je výraz „Sijóne“ a ve druhé „Jeruzaléme.“

Sijón byl název kopce, na němž byla postavena stará pevnost Jebuzejců, kterou dobyl David a přejmenoval ji na město Davidovo, a Jeruzalém.

Když byla truhla smlouvy přinesena do Chrámu, do Jeruzaléma, hora Sijón se stala známá jako místo přebývání Pána Boha.

Název města, „Jeruzalém“, představuje také Boží lid.

V Bibli jsou dvě města, která představují dvě protikladné síly: „Jeruzalém“ představuje pravdu, představuje spasení, a představuje Boha. Pak je „Babylon“, který představuje nepřátele Božího lidu, falešné doktríny a zmatek.

To jsou tedy dva protichůdné pohledy, dvě města stojící proti sobě.

A Bůh povolává Jeruzalém, neboli povolává dnes Svou církev, aby hlásala dobrou zprávu, věčné evangelium, které má jít do celého světa v přípravě lidí na druhý příchod Ježíše Krista.

Verš 10 říká:

Iz 40,10: „Hle, Panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před ním.“ – Izajáš zde zobrazuje druhý příchod Ježíše. Hospodinova paže je napřažená s milostí ke spravedlivým a se soudem k bezbožným.

U Izajáše 51, verš 5 je psáno:

Iz 51,5: „Má spravedlnost je blízko, má záchrana vzejde a mé paže budou soudit národy. Na mne očekávají ostrovy a v mou paži skládají naději.“

To je nádherné zaslíbení! Ti, kdo skládají důvěru v Pána Boha, nebudou zahanbeni. Můžeme se spolehnout na Jeho paži. Proč na Jeho paži?

Všimněte si, kolikrát se Bible odkazuje na Boží paži. Je to symbol spásy, Boží síly a Boží moci.

Jsou to Boží zaslíbení, na která se můžeme spolehnout. Můžeme, tak říkajíc, spočinout v Jeho náručí a On přinese spásu, záchranu.

Ve Zjevení 22,12 Ježíš říká:

Zj 22,12: „Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.“

To se stane, když se Ježíš vrátí.

A u Izajáše 40,11 čteme:

Iz 40,11„Bude pást své stádo jako pastýř, svou paží shromáždí jehňata a v náruči je ponese, březí povede pomalu.“

Kristova péče o Jeho církev, Jeho lid je často připodobněna práci pastýře. Jako laskavý pastýř vede své ovečky, nese něžně v náručí slabé a mladé, tak i Kristus dodá sílu a utěší Svůj lid.

Jeden z nejznámějších Žalmů je o Ježíši, o dobrém pastýři:

Ž 23,1.2: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku.“ – Povšimněte si několika věcí.

Předtím, než nás Ježíš povede údolím stínu smrti, nechá nás nejprve ulehnout u klidných vod a na zelených lukách. Předtím než přijdou zkoušky a těžkosti v našem životě, Bůh chce, abychom měli klid, odpočinutí a pokoj, který může dát jedině On.

Bůh pracoval šest dní a pak odpočinul sedmého dne. Avšak na konci šestého dne Bůh stvořil Adama a Evu. A Adam s Evou následující den odpočinuli a pak dalších šest dní pracovali.

Bůh tedy nejdřív pracuje a pak odpočine. Avšak nám Bůh dává nejprve odpočinek a pak nás posílá do práce.

Dobrý pastýř tedy nejprve dopřává ovečkám odpočinutí předtím, než je vede dál.

A v následujícím verši pokračuje:

Ž 23,3.4: „ Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. 4 I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého,“ – protože dobrý pastýř nám dopřál odpočinek. – „neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo (ČEP – „Tvoje berla“) a tvá hůl mě potěšují.“

Možná si kladete otázku, co to znamená „Tvoje berla a Tvá hůl“.

Pastýř míval berlu a hůl. Občas to bývalo to samé.

Berla byla na konci zahnutá a hůl byla něco jako tyč. Pastýř mohl použít tyč jako hůl, nebo ji mohl používat jako prut.

Berla se používala k vedení ovcí. Avšak hůl se nepoužívala na ovce, ale na vlky. Používala se proti nepřátelům ovcí.

A tak David říkal: „Hospodin mě vede a Hospodin mě chrání. Nemusím se bát. Bůh bude bojovat za mě.“

Ž 23,5.6: „Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. 6 Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.“

Ježíš o tom mluví u Jana 10, kde říká:

J 10,14: „Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne,“ – A pak si všimněte, co se píše ve verši 16:

J 10,16: „Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince.“ – Ježíš mluví k Izraelcům a říká: „Jsou i jiní lidé mezi pohany ve světě. A ti jsou také moji“. A dnes Ježíš říká: „Mám i jiné ovce v Babylonu, které jsou moje.“ A říká: - „I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.“

Ježíš zde činí předpověď, když říká: „Mám ovce, které jsou venku. Uslyší Můj hlas a přijdou. A bude jedno stádo, jeden Pastýř.“

Kdy je naplní to, o čem zde Ježíš hovořil? Naplnění tohoto proroctví, které Ježíš vyslovil, se nachází ve Zjevení, v kapitole 18. V této kapitole je tzv. poselství čtvrtého anděla.

Zj 18,1.2: „Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe: měl velikou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Zvolal mocným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon…“ - Druhý anděl samozřejmě mluvil o pádu Babylonu. Ale zde ve Zjevení 18 je zopakováno poselství druhého anděla a je řečeno:

Zj 18,2: „Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka;“ – A poté, co je toto poselství o pádu Babylonu přineseno, ve verši 4 čteme:

Zj 18,4: „Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe,“ – To je Ježíšův hlas. – „který říkal: „Vyjděte z ní, **můj lide**, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran.“

A tak v době konce, když Boží církev hlásá Trojandělské poselství a káže pravdu o tom, že Babylon padl, Ježíš volá Svůj věrný lid, aby vyšel z náboženského zmatku a zařadil se mezi Boží lid, který věří Bibli.

Avšak aby Ježíš mohl volat své věrné, aby vyšli z Babylonu, musí jim být předáno poselství. Kázání Trojandělského poselství musí jít do světa.

Podívejme se na verše 12-17 v Izajáši 40:

Iz 40,12-14: „Kdo svou dlaní odměřil vody a nebesa pídí vyměřil a do třetinky nabral prach země? Kdo odvážil hory na váze a na miskách kopce? 13 Kdo vystrojil Hospodinova ducha, kdo byl jeho rádce a poučil ho? 14 S kým se radil, aby mu dal porozumět a vyučil ho cestě práva, naučil ho poznání a dal mu poznat cestu rozumnosti? 15 Hle, národy jsou před ním jako kapka na vědru“ – Slyšeli jste už někdy předtím tento výraz, že je to „jako kapka ve vědru“? Pokud ano, tak víte, odkud to pochází. Vyskytuje se to u Izajáše.

Iz 40,15-17: „Hle, národy jsou před ním jako kapka na vědru nebo jako poprašek na vahách. Hle, ostrovy nadzvedá jako smítko. 16 Stromy Libanonu nestačí na oheň“ – Tehdy bylo v Libanonu hodně stromů. – „a jeho zvěř nestačí na zápalnou oběť. 17 Všechny národy jsou před ním jako nic. Mají pro něj cenu menší než nic, než marnost.“

Jinak řečeno, Izajáš potvrzuje Izraeli, že se mohou sice cítit přemoženi nepřáteli, avšak ve skutečnosti v porovnání s Boží mocí a silou, nepřátelé Božího lidu, jsou jako nic.

V době Izajáše Asýrie byla největším a nejobávanějším národem na zemi. Ale tady Bůh připomíná Svému lidu, že ve srovnání s Ním, národy na zemi nejsou nic. Bez ohledu na plány a záměry lidí, Bůh nakonec Své vlastní plány uskuteční. A to je nádherně zobrazeno v příběhu Nebúkadnesara.

Přibližně o sto let později, v roce 605 př.Kr. Nebúkadnesar dobyl Jeruzalém. Odvedl Židy do zajetí. A díky vlivu Daniela a jeho tří přátel – Chananiáše, Míšaela a Azarjáše, se Nebúkadnesar dozvěděl o pravém Bohu, o Bohu Hebrejů a byl ochoten naslouchat tomu, co mu Daniel říkal.

Jednoho dne měl Nebúkadnesar sen a v tomto snu viděl obrovský strom, který měl mnoho listí a mnoho ovoce. Avšak potom uslyšel volání z nebe:

Da 4,11: „Podetněte ten strom a osekejte mu větve, připravte ho o listí a jeho ovoce rozházejte. Ať zpod něho prchne zvěř i ptactvo z jeho větví. 12 Avšak pařez mu s kořeny ponechte v zemi a v poutech železných i bronzových mezi polní trávou ať se nebeskou rosou smáčí a se zvěří se dělí o porost zemský.“ A nechte ho tak sedm let.

Nebúkadnesar nerozuměl, co to znamená a zavolal si Daniela.

Daniel přišel a vysvětlil králi, že v tomto snu Nebúkadnesar byl tento velký strom, který měl mnoho ovoce a naplňoval celou zemi. Avšak hlas z nebe byl Boží výnos, že kvůli své pýše bude poražen.

A samozřejmě Daniel krále varoval. Řekl mu: „Čiň pokání.“ Ale Nebúkadnesar to neudělal a proto zešílel a sedm let běhal jako divoké zvíře. Daniel, který znal proroctví, pravděpodobně uchoval trůn pro Nebúkadnesara. Po uplynutí sedmi let se Nebúkadnesarovi vrátil rozum. A v kapitole Da 4, Nebúkadnesar vlastně sepsal svou zkušenost. Býval to pohanský král. Vládl nejmocnějšímu království tehdejší doby, a teď poznal Boha nebes.

Na konci vyprávění své zkušenosti řekl:

Da 4,31.32.34: „Avšak po uplynutí té doby jsem já, Nebúkadnesar, pozdvihl své oči k nebesům a mé poznání se mi navrátilo. Nejvyššímu jsem dobrořečil a věčně živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná a jeho království trvá z pokolení na pokolení. 32 Všichni obyvatelé země se počítají za nic, vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říci mu: Cos to provedl?!“ – A ve verši 34 říká: – „Nyní já, Nebúkadnesar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji Krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně.“

Nebúkadnesar si uvědomil, že Bůh má všechno ve Svých rukou.

V dalších verších z Izajáše 40 je psáno:

Iz 40,18-20: „Ke komu tedy připodobníte Boha? Jakou představu si o něm učiníte? 19 Řemeslník odlil modlu a zlatník ji potáhne zlatem; stříbrný řetěz k ní udělá zlatník. 20 Kdo je chudý na takovou oběť, vybere nepráchnivějící dřevo; vyhledá si zručného řemeslníka, aby modlu upevnil, takže se nepohne.“

V době, kdy to Izajáš napsal, Hebrejové přijali mnohé praktiky okolních národů včetně uctívání model. Hebrejové ve skutečnosti nevěřili, že modla dokáže pro ně něco udělat. Věřili ale, že modla představuje Boha. A dokonce i dnes se mnozí lidé klaní modlám. Nevěří sice, že modla má nějakou moc, ale myslí si, že modla Boha zastupuje. Avšak dokonce už Izajáš řekl: „To je špatně. Neklanějte se zpodobnění Boha. Jak by mohlo Boha představovat to, co si vyrobíte svýma rukama!“

Prorok poukazuje, jak bláznivé je myslet si, že nějaká modla může představovat Všemohoucího Boha. A samozřejmě, poselství prvního anděla nás volá, abychom se klaněli Bohu jako Stvořiteli, jako Tomu, kdo učinil nebesa a zemi.

A ve verších 21 a 22 je psáno:

Iz 40,21.22: „Což to nevíte? Což jste o tom neslyšeli? Což se vám to neoznamuje od počátku? Což jste neporozuměli, kdo položil základy země? 22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, který jako závoj roztahuje nebesa a napíná je jako stan k bydlení,“

Izajáš říká: „Neslyšeli jste?“ Bůh je největší a všechno převyšuje.

Všimněte si tohoto zajímavého citátu proroka Izajáše, že Bůh „sedí nad kruhem země“ (Bible krále Jakuba) – toto bylo napsáno asi 700 let př.Kr. Už tehdy Izajáš říkal, že kulatá.

V těchto verších Izajáš apeluje také na zdravý rozum a říká, že modly mají menší hodnotu než lidé, kteří je vyrobili, a neměly by být uctívány.

S touto pravdou se setkáváme samozřejmě i v Novém Zákoně. V listu Římanům Pavel napsal:

Ř 1,20-23: „Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. 21 Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 22 Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 23 **Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka**, ptáků, čtvernožců a plazů.“

V biblickém komentáři Adventistů sedmého dne se píše:

„Mnozí, kteří si říkají křesťané, slouží jiným bohům, kromě Hospodina. Náš Stvořitel vyžaduje naši úplnou oddanost, a nejvyšší věrnost. Cokoliv by oslabilo naši lásku k Bohu nebo narušilo službu, která Mu náleží, se stává modlou.“

Dnes se lidé možná už neklanějí rytinám, sochám a obrazům, ale každý z nás může mít modly ve svém srdci. Všechno, co nás odděluje od Pána Boha, se může stát modlou.

Dále je u Izajáše psáno:

Iz 40,23.24: „který proměňuje mocnáře v nic, soudce země učinil marností. 24 Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož zakořenila v zemi, již na ně zaduje a oni uschnou a **vichřice je odnese jako stéblo.**“ – Jinak řečeno: „Jaký je váš základ?“

Ježíš řekl:

Mt 7,24-27: „Každý, kdo slyší tato má slova a **činí je,** bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. 25 A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům — ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. 26 A každý, kdo slyší tato má slova a **nečiní je**, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 27 A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům — a zřítil se a jeho pád byl veliký.“

Víte, přátelé, my všichni můžeme něco stavět. Ať už je to dům z kamenů nebo ze dřeva, anebo něco jiného. Ale všichni si budujeme charakter. Budujeme si víru.

Přijde bouře a naše víra bude vyzkoušena. A podle toho, na čem stavíme, se rozhodne, jestli budeme stát, když přijde doba zkoušky, nebo jestli se zhroutíme. Ježíš řekl: „Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále.“

Máme být tedy nejenom posluchači Slova, ale musíme být těmi, kdo slovo činí.

Iz 40,25.26: „Ke komu mne tedy připodobníte? Komu jsem roven? praví ten Svatý. 26 Pozvedněte své oči vysoko a pohleďte: Kdo stvořil tyto věci? Ten, kdo vyvádí podle počtu jejich zástup, všechny je volá jménem, pro jeho velkou sílu a ohromnou moc žádná z nich nechybí.“

Když přemýšlíme o rozsáhlosti vesmíru, počtu hvězd a přesném umístění naší planety, aby na ní mohl existovat život, nemůžeme než žasnout a být ohromeni Boží mocí. V Žalmu 19,2-4 je psáno:

Ž 19,2-4: „Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou. 3 Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. 4 Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet.“

Když se díváme na nádheru stvoření, vidíme Boží moc a majestát.

Jen pro znázornění vám řeknu, co jsem jednou četl: „Slunce uvolňuje každou vteřinu tolik energie, že kdybychom mohli všechnu tuto energii spoutat a využít, bylo by to dostatečné množství, které by udrželo v chodu všechny elektrické přístroje na zemi po dobu pět set tisíc let.“

To je skutečně obrovské množství energie. A kde se všechna tato energie vzala? Bůh jí stvořil.

Existuje něco příliš těžké, aby to Bůh nemohl udělat? Díváme se na naše zkoušky a problémy ve svém životě a jako Izrael v dávných dobách naříkáme: „Ach Bože! Kde jsi! Proč neslyšíš!? Můj nepřítel vytáhl proti mně!“

A Bůh nás utěšuje: „Vím o tom, důvěřuj mi. Slož ve mně svou důvěru.“

Ti, kdo věří v Boží sílu, nebudou nikdy zahanbeni. Amen?

Iz 40,27.28: „Proč říkáš, Jákobe, proč povídáš, Izraeli: Má cesta je před Hospodinem ukryta a mé právo mému Boha uniká? 28 Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná.“

Mnoho Judejců se cítilo, jakoby na ně Bůh zapomněl, když potřebovali pomoc. Ale Izajáš jim připomíná, že neexistuje nic, co by uniklo Boží pozornosti. Bůh nikdy nespí a jedná moudře, správně, spravedlivě a dobře.

Ježíš řekl:

Mt 10,29-31: „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. 30 I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 31 **Nebojte se tedy**; vy jste cennější než mnoho vrabců.“

Dodává nám odvahu: „Nedělej si starosti. Vím o tobě.“

A u Izajáše 40,29.30 čteme:

Iz 40,29.30: „Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. 30 Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, 31 ale ti, kdo očekávají na Hospodina, **nabývají nové síly**, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.“ Amen.

Bůh vždycky slyší pláč těch, kdo jsou slabí a cítí, že nemají dostatek sil ke splnění svých úkolů, a touží po pomoci z nebe. Je to právě v naší slabosti, kdy se projeví Boží síla. Jak řekl Pavel:

2.Kor 12,9: „ale on“ – Bůh – „mi řekl: ‚Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.‘ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 10 Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.“

Rád bych skončil citátem z knihy „Cesta ke Kristu“:

„Přinášej mu všechno, co znepokojuje tvou mysl. Není nic tak těžké, aby to nemohl unést, neboť Bůh nese všechny světy a vládne nad všemi věcmi vesmíru. Nic, co se týká našeho pokoje, není tak malé, aby si toho nevšiml. Žádná kapitola našeho života není tak temná, aby si ji nemohl přečíst, žádná situace, v níž se octneme, není tak těžká, aby ji nemohl zvládnout. Žádná pohroma, která postihne nejmenší z jeho dítek, žádná starost, která trápí srdce, žádná projevená radost, ani žádná upřímná modlitba neunikne našemu nebeskému Otci, aniž by o ni projevil okamžitý zájem. „Uzdravuje ty, kdo zkrušeni jsou v srdci, jejich rány obvazuje“ Žalm 147,3. Mezi Bohem a jednotlivcem je tak jasný a plný vztah, jako by nebylo jiného člověka na světě, o kterého by pečoval a za nějž dal svého milovaného Syna.“ {SC 100.1; CK 68.2)

Izajášovo poselství je: „Slož svou důvěru v Pána Boha. Neboj se, protože On je s tebou.“

AMEN.

Kéž vám Bůh žehná, když budete dále studovat tuto nádhernou knihu.