**L 5 – Abraham – čtyři velká zaslíbení**

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

Dobré ráno, vítejte ke studiu Sobotní školy ve sboru Církve Adventistů sedmého dne Granite Bay. Vítám všechny místní členy i naše širší publikum, které se dívá na různých sociálních sítích a kanálech po celém světě.

Věřím, že toto bude dobře investovaný čas, kdy budeme poznávat Boží Slovo. Doufám, že přicházíte s upřímným přáním poznávat Pána Boha a Jeho Slovo.

Pokračujeme se studiu o věčné Boží smlouvě a dnes jsme u Lekce číslo 5.

Celou Biblí a to hned od prvních kapitol se prolíná téma Boží smlouvy a zaslíbení, která Bůh dal nejen Abrahamovi, ale celému lidstvu.

Pomodleme se, než začneme studovat:

„Otče v nebesích, přicházíme k Tobě s díky za to, že Tě můžeme uctívat. Děkujeme za Ducha svatého, kterého jsi nám slíbil, že nám dáš jako pravého zástupce Ježíše Krista, aby nás vedl. Prosíme, aby Tvůj Duch svatý přebýval v našich srdcích a myslích, vyučoval nás a uvedl nás do veškeré pravdy. Děkujeme Ti za tuto Lekci a za pravdy, které nám v ní dáš poznat. Prosíme Tě a děkujeme Ti v Ježíšově jménu. Amen.“

Dnes jsme u Lekce číslo 5, kde budeme probírat různé aspekty některých smluv, které Pán Bůh učinil. A dnešní Lekce se nazývá „Abraham – čtyři velká zaslíbení“.

**Základní verš:**

ČSP – Matouš 28,20: „…A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“

Některé verze Bibli uvádějí „…až do skonání světa“, ale v podstatě to znamená: „…jsem s vámi až do konce.“

V Bibli je mnoho zaslíbení. Například Bůh řekl Jákobovi: „Jsem s tebou.“ Také Jozuovi Bůh řekl: „Jsem s tebou.“

A nakonec vyvrcholením plánu spasení v nebi bude, že Pán Bůh bude s námi.

Hřích nás odděluje od Pána Boha a tak to je pozoruhodné zaslíbení, když Pán Bůh říká: „Jsem s tebou. Budu tě chránit kamkoliv půjdeš.“ (Gn 28,15)

H.M.S. Richards při vyučování používal jednu ilustraci, příběh o tom, jak jeden otec se svou 10ti letou dcerou byli na prázdninách u moře. Jednoho dne šli plavat. Bylo hezké počasí. Oba byli dobří plavci. A najednou, když se vzdálili od břehu, otec si všiml, že začal odliv, proud byl silnější a rozdělil je a zanesl daleko na moře. Usilovně plaval, nemohl vzít svou dceru na záda, protože proud byl příliš silný.

Otec viděl, že je proud unáší dál do moře a zavolal na svou dceru: „Musím plavat zpátky na břeh a přivedu pomoc. Když budeš unavená, otoč se na záda. Tak se můžeš udržet nad hladinou celý den. Vrátím se pro tebe.“ Dívka se nebála, byla zvyklá plavat v moři. Avšak proud jí unášel stále dál.

Otec se jen stěží, s vypětím všech sil, dostal ke břehu a přivolal pomoc. Plavčíci a další lidé z vesnice nasedli do člunů a začali hledat jeho dceru. Čas utíkal a konečně po čtyřech hodinách dívku našli, jak plavala na zádech. S radostí a se slzami v očích ji dopravili na břeh. Zeptali se jí: „Měla jsi strach?“ A ona odpověděla: „Ne. Tatínek mi řekl, že můžu plavat na zádech i celý den a že se pro mě vrátí. Já jsem mu věřila.“

Když tedy věříme smlouvě, kterou Bůh s námi učinil, dá nám to pokoj do srdce.

V životě máme mnoho problémů, ale když se člověk dívá jen na starosti, tak žije neustále ve strachu. Avšak Bůh chce, abychom byli lidem víry a nikoliv lidem strachu.

**Neděle – Já jsem tvůj štít**

Podívejme se tedy na některá zaslíbení, která Bůh učinil. Například na zaslíbení v Genesis 15. Určitě si pamatujete první zaslíbení, které Bůh Abramovi dal v Gn 12,1-3. A v kapitole 15 Bůh opakuje Svůj slib.

Přečtěme si verše Gn 15,1-6.

Gn 15,1-6: „Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo: Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 2 Ale Abram řekl: Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Vždyť já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer. 3 Abram ještě řekl: Hle, nedal jsi mi potomka, a tak bude mým dědicem potomek mého domu. 4 A hle, stalo se k němu Hospodinovo slovo: Ten nebude tvým dědicem, nýbrž ten, kdo vyjde ze tvých beder, bude tvým dědicem. 5 Vyvedl ho ven a řekl: Jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu: Tak bude tvé potomstvo. 6 I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost.“

Tomu se říká spravedlnost z víry. Uvěřil Bohu a Bůh mu to počítal za spravedlnost.

Povšimněme si několika věcí v textu, který jsme si přečetli.

Především, Bůh řekl: „Neboj se.“

Proč to říkal? Řekli byste „Neboj se“ někomu, kdo nemá strach? Anebo to říkáte tomu, kdo se bojí?

Proč se Abram bál? Vždyť je nazván „otec věřících“.

Vzpomeňte si, že přišel z Uru chaldejských. Učenci nejsou jednotní v tom, kde se Ur nacházel. Jsou dvě možnosti – buď na jihu v oblasti nedaleko Perského zálivu, anebo na severu poblíž hory Ararat, kde bylo místo, které se kdysi ve starověku také nazývalo „Ur“.

Nicméně, vyšel z Mezopotámie, a přešel Eufrat. Opustil svou rodinu, své město, svůj lid a kulturu. Odešli do cizí země, kde lidé mluvili cizím jazykem, a měli tam jiné zvyky. Lidé, kteří tam žili, byli tak trochu barbaři. Uvedu vám příklad, proč Bůh řekl Abrahamovi: „Neboj se.“

Např. v Gn 12,11-13 je psáno: „Když se přiblížil k Egyptu,“ – Odešli ze své země, protože tam byl hlad. – „řekl své ženě Sáraji:“ – Ještě nedostala nové jméno. – „Hle, vím, že jsi žena krásného vzhledu. 12 Když tě Egypťané uvidí a řeknou: To je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu. 13 Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu.“

Měl pořád strach, protože jeho manželka byla krásná. Bál se, že ho kvůli ní zabijí. Byli obklopeni mnoha národy. Pamatujte, že Bůh zničil svět kvůli násilí v Noemových dnech před potopou. A teď už to bylo skoro stejné jako tehdy. Abram řekl: „Tito lidé jsou bezbožní, násilní a krutí.“

Byli obklopeni sedmi národy, které byly větší než oni. Dokonce i později, poté, co už uplynulo mnoho let, Izák řekl Rebece, když přišli k Pelištejcům, aby přebývali v jejich zemi: „Řekni, že jsi má sestra.“ Ptali se ho na Rebeku, ale on řekl, že to je jeho sestra, protože se bál.

A ještě jeden příklad. Jákobovi synové Šimeón a Lévi se rozzlobili, protože Šekem, syn Chivejce Chamóra, knížete té země, se vyspal s Jákobovou dcerou, jejich sestrou Dínou. Přesvědčili muže toho města, aby se nechali obřezat. Pak je Lévi a Šimeón napadli, zabili všechny muže, vzali jejich dobytek a jejich otroky a Jákob Šimeonovi a Lévimu řekl:

Gn 34,30: „…Uvalili jste na mne zkázu, když jste mne zošklivili u obyvatel země, u Kenaanců a Perizejců. Nás je malý počet. Shromáždí-li se proti mně a pobijí-li mne, budu vyhlazen já i můj dům.“

Žili tedy neustále ve strachu. Různé národy pořád na sebe útočily.

Proč musel Abraham vysvobodit Lota? Protože král Kedorlaómer a konfederace dalších králů napadli Sodomu a Gomoru. Tehdy králové neustále mezi sebou válčili a napadali se navzájem.

Abram byl obklopen těmito válečníky a barbary. Byly to nebezpečné časy, něco jako divoký západ tehdejší doby.

A Bůh řekl: „Neboj se. Já jsem tě povolal. Já tě budu chránit.“

Jednou Bůh řekl také Pavlovi, když ho poslal kázat do jednoho nebezpečného města, do Korintu:

Sk 18,9.10: „Neboj se, ale mluv a nemlč, 10 protože já jsem s tebou, a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil. Neboť mám mnoho lidu v tomto městě.“

Boží služebníci museli být mnohokrát ujištěni, že je Bůh bude chránit.

Co dalšího Bůh řekl? V Deuteronomiu čteme:

Dt 20,8: „Nechť správcové dále promluví k lidu a řeknou: Bojí se někdo a má slabé srdce? Ať jde a vrátí se domů, aby neoslabil srdce svých bratří tak, jako je jeho srdce.“

Strach je nakažlivý a Bůh nechce, aby se jeho lid bál.

Jednou byl Ježíš na lodi se svými učedníky. Byla bouře, ale Ježíš spal. A u Mk 4 čteme, že když se probudil…:

Mk 4,39.40: „…pohrozil větru a řekl moři: „Mlč, buď zticha!“ A vítr přestal a nastal úplný klid.“ – A co řekl Svým učedníkům? – „40 Řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“

Víte, co to znamená? Lidé, kteří žijí v neustálém strachu, nežijí vírou.

Právě jsem dopsal knížku o starostech. A důvod, proč jsem ji napsal, je, že jsem se setkal s tolika křesťany, kteří se neustále něčeho bojí. Žijí stále ve strachu. Bojí se všeho, pořád mají starosti. A když zjistí, že právě žádné starosti nemají, tak si najdou něco, čeho se můžou bát.

Vaše starosti však nikoho nepřivedou k víře. Jelikož žijeme ve světě strachu, lidé budou získáni, vaší vírou. Pokud jste člověk, který prožívá pokoj a klid a vyrovnanost, lidé tím budou přitahováni.

Ježíš řekl: „Kde je vaše víra? Proč máte strach?“

No, neměli byste strach, kdybyste byli v noci na moři během bouře a hrozilo by vám, že se každou chvíli potopíte?

Ježíš neměl strach a řekl: „Neměli byste se bát.“

Víte, jak se obrátil Wesley? Stalo se to, když jel na misii do severní Ameriky, kde měl pracovat mezi indiány. Cestou vypukla hrozná bouře. Všichni námořníci měli strach a stejně tak i všichni cestující kromě skupiny moravských bratří. Byli na palubě, zpívali a vypadali, že se vůbec nebojí. Wesley se pak zeptal staršího skupiny: „Vy jste se nebáli? Vždyť to byla strašná bouře. Vlny se valily přes loď, blýskalo se, vítr skučel, námořníci museli pumpovat vodu, všichni měli strach. A vy jste zpívali! To jste se vůbec nebáli?“

A starší mu odpověděl: „Ne, nebáli jsme se.“

„A neměly strach ani vaše ženy a děti?“

„Ne. Nebály se. Jsme v Božích rukou.“

Když se rozhodneme následovat Ježíše, umíráme, takže už nemáme strach ze smrti. Nemusíme se tedy bát, když jsme už mrtví. Křesťané vědí, že smrt je jenom spánek, ze kterého se probudí. Nemusíme se bát.

Manžel jedné známé je velice odvážný řidič. Neřeknu jejich jména pro případ, že se dívají. On se vůbec nebojí, ale ona je velice bojácná. Je zajímavé, že Pán Bůh často spojuje takové lidi v manželství. To je Boží vesmírný humor. Protiklady se přitahují.

Pokaždé, když jeli a on zabočoval, tak ona křičela, protože jel velmi rychle, až se auto naklonilo a jelo skoro na dvou kolech.

Když jsem jel s nimi v autě a pozoroval je, řekl jsem sestře: „Nebylo by snazší počítat s tím, že zemřeš a být klidná? Žít v takovém neustálém strachu je hrozné. Přijmi to, že zemřeš a raduj se z jízdy. To je k ničemu pořád se bát a křičet. Jako křesťanka se smiř s tím, že zemřeš a těš se z jízdy. Žij vírou.“

Bůh tedy řekl: „Neboj se.“ A dále řekl:

Gn 15,1: „Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“

Promluvme si o štítu. V Žalmu 144,2 je psáno: Bůh je… „…můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel! Je mi štítem, u něj hledám útočiště….“

To je podobné jako v listu Efezským. Součástí výzbroje křesťana je štít víry, který držíme a odrážíme ohnivé střely nepřítele. Satan útočí ohnivými šípy pokušení, a když je odrážíme štítem víry, neublíží nám. Bůh nás chrání.

Líbí se mi obraz v Žalmu 91,4: „Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem.“

Připomíná mi to kuřátka, která běží, aby se skryla pod křídly své maminky. Ukryjí se tam a jsou v bezpečí. Matka je chrání a je hotova položit svůj život.

Bůh říká: „Budu vás chránit pod Svými křídly, kde se ukryjete.“ Bůh je náš štít.

Pokud vás chrání Bůh, může vás někdo zranit? Bůh říká, že ne.

Mimochodem, Abraham zemřel starý a nasycen dnů. Bůh ho chránil celý život ve všech zkouškách a dobrodružstvích, které ho potkaly. Bůh řekl: „Budu tě chránit.“

Je úžasné, že David se všemi dobrodružstvími, které měl, zemřel doma na svém loži kvůli stáří.

Bůh tedy v podstatě říká: „Postarám se o tebe. Budu tě chránit. Neboj se. Jsem tvůj štít.“

Abramovi řekl:

Gn 15,1: „Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“

Když přemýšlíte o odměně křesťana, myslíte na nebe nebo na Boha?

Mnoho lidí myslí na nebe a říká si: „Už nebude utrpení, budeme mít nové tělo. Už žádná bolest a trápení. Už žádný smutek, žádné slzy. Budu létat vesmírem do neznámých světů. Najím se dosyta ovoce ze stromu života. Už nikdy nebudu mít hlad ani žízeň.“

Lidé si představují všechny tyto nádherné věci. A to všechno je pravda. Ale jaká je největší nebeská odměna? Samotný Bůh bude s námi a my budeme s Ním.

Ta největší odměna pro křesťany je, že když milujeme Ježíše a přemýšlíme o nebi, tak myslíme na to, že celou věčnost budeme s Tím, koho milujeme.

To bude naše největší odměna, když budeme se svým Stvořitelem a Vykupitelem.

Přejděme k další části.

**Pondělí – Zaslíbení Mesiáše I**

V Genesis 28,14 čteme o Boží smlouvě pro Jeho lid:

Gn 28,14: „Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhojníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země.“

To je zaslíbení a proroctví, které má několik způsobů, jak může být naplněno.

Především dnes je ve světě přibližně 2,1 miliardy křesťanů. Sice nemusí být aktivní, ale počítají se za křesťany, protože se narodili v katolické, anglikánské nebo jiné církvi, kde byli pokřtěni jako děti a jsou do ní zapsáni.

Muslimů, ať už zbožných nebo sekulárních, je zhruba 1,7-1,8 miliardy.

Židů je asi 16 milionů. A přitom existují mnohem déle než muslimové. A samozřejmě, v historii byly doby, kdy byli Židé zabíjeni a skoro vyhlazeni.

Když tedy Bůh řekl: „Tvého lidu bude jako písku v moři“, tak mluvil o Židech nebo křesťanech? Anebo o obou?

Bible říká v listu Galatským:

Ga 3,29: „A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.“

Tedy zaslíbení, které Bůh učinil Abrahamovi, bylo: „Tvých potomků bude, jako hvězd na nebi a jako písku v moři.“ To samozřejmě nezahrnuje jenom doslovný Izrael. Dokonce už Šalomoun, když zasvěcoval Chrám, tak v modlitbě řekl: „Učinil jsi mě králem nad Svým lidem, který je nesčíslný.“

Bůh tedy splnil toto zaslíbení už tehdy, když z nich učinil velký národ.

Ale kromě toho, v Gn 18,18 je psáno:

Gn 18,18: „Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země.“

Když přemýšlíme o velikosti, myslíme na jejich počet, na miliardy křesťanů a miliony Židů ve světě.

Ale proč říká: „V tvém semeni bude požehnán celý svět“? Semeno znamená potomstvo.

Jak byl celý svět požehnán v tomto potomstvu? Skrze semeno Abrahamovo přišel Mesiáš.

Dnes jsme v modlitebně kvůli knize, Bibli.

Všechno, co zde děláme je kvůli Slovu v této knize. V ní je vše čemu věříme, náš základ, naše ústava, je to Magna Charta toho, čemu křesťané věří. A Ježíš je nazván „Slovo“.

Jak jsme se dostali k této knize?

Bible je historie Abrahama a jeho lidu. Nebýt Židů, svět by neměl Bibli. Napsali jí jeho potomci. Bůh řekl Abrahamovi: „V tobě a v tvém semeni bude požehnán celý svět.“ Kromě kapitoly 4 v knize Daniel, kterou napsal Nebúkadnesar, celou knihu napsali Židé.

V Abrahamově semeni je skutečně celý svět požehnán.

Úkolem Židů bylo představit Mesiáše a ohlásit Jeho příchod. To se stalo o Letnicích a tím, že Židé napsali Písmo svaté.

Pavel řekl, že Židům byl svěřen Boží Zákon (BK Ř 3,2: „…jest jim svěřen zákon Boží“).

Ř 3,2: „Židům byly svěřeny Boží výroky.“ – Svaté výroky jsou Zákon, Proroci a Žalmy.

Bibli nenapsal Ježíš osobně, ale Abrahamovi potomci.

Je tedy několik způsobů, jak bylo toto proroctví doslova naplněno. Ale ten hlavní je, že Mesiáš přišel skrze Abrahamovo símě.

Tento strom, Abrahamův rodokmen, má mnoho větví. Ne každý Hebrej je Žid.

Včera večer, když jsem studoval, jsem na Internetu viděl článek, kde se psalo: „Židé, Hebrejové, Izraelci jsou jedno a to samé.“ – Je mi líto, ale to rozhodně není pravda.

Technicky vzato, Abraham byl Hebrej. Slovo „Hebrej“ znamená „Ten, který přešel na druhou stranu“. To znamená, že i všichni muslimové jsou Hebrejové.

Židé jsou lidé, kteří jsou potomci kmene Juda.

Deset kmenů bylo odvedeno Asyřany. Kmeny Juda, Benjamin a Lévi byli odvedeny Babyloňany, ale vrátili se zpět. Asyřané nedovolili Izraelcům, které odvedli, vrátit se.

Židé i muslimové jsou Semité. To znamená, že jsou potomky Šéma – odtud pochází slovo „Semité“.

Jsou zde však rozdíly.

Potomci Jákoba, 12 kmenů, jsou Izraelci. Potomci Judy, Benjamina a Léviho jsou nazýváni Židé.

Může být člověk tělesným Židem a nebýt Abrahamovým dítětem?

Něco vám přečtu. Farizeové řekli Ježíšovi:

J 8,39: „…„Náš otec je Abraham.“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli Abrahamovy děti, činili byste Abrahamovy skutky.“ A pak řekl: „Vy nejste Abrahamovi děti, váš otec je ďábel, protože činíte skutky svého otce.“

Když se tedy mluví o Abrahamovu semeni, nemluví se jen o tělesné DNA. Ale mluví se o těch, kdo mají duchovní DNA. A jaký byl identifikační znak DNA Abrahama? „Abraham uvěřil Bohu.“ Jeho děti jsou lidé víry.

Je mnoho proroctví, na které se můžeme podívat. Jedno říká, že Mesiáš vzejde z Abrahamova semene. A víme, že to tak skutečně bylo. A nejenom, že je řečeno, že Mesiáš přijde z Abrahamova semene. Ale dále je psáno, že přijde skrze Izáka, a pak skrze Jákoba.

Později Jákob řekl, že Mesiáš přijde z kmene Juda.

Gn 49,10: „Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. “ – A pak ještě zúžil zaměření.

Nejprve je tedy řečeno, že přijde skrze Šéma, pak skrze Abrahama, dále skrze Izáka, a jeho syna Jákoba. Potom, že bude potomkem Judy, a nakonec je psáno, že přijde skrze Davida. A samozřejmě Josef i Marie pocházeli z Davidova rodu.

**Úterý – Zaslíbení Mesiáše II**

Ve Starém Zákoně je mnoho zaslíbení o příchodu Mesiáše. Některá z nich mluví o prvním příchodu a jiná o druhém příchodu.

Ďábel zmátl lidi ohledně Ježíšova příchodu a tak nebyli připraveni na Jeho první příchod. Některá proroctví mluví o tom, že Ježíš přijde hlasitě, jako lev. Jiná říkají, že přijde tiše jako Beránek.

Izraelský národ se domníval, že poprvé přijde jako lev. Avšak, mýlili se. Špatně porozuměli proroctvím.

Když přišel tiše, tak si říkali: „Tomu nerozumíme. Mysleli jsme, že přijde, jako král dobyvatel, porazí Římany a upevní Davidovu dynastii a Šalomounovo království.“

Ale On přišel a zemřel na kříži. A proto řekli: „Tak jsme si to vůbec nepředstavovali, vůbec nevypadá jako král.“

Nebyli připraveni na Jeho první příchod.

Teď se děje to samé. Lidé říkají: „Přijde tajně, tiše. Vykoupení najednou začnou mizet. Život na zemi bude pokračovat a nastane sedm let soužení.“

Ne. Když Ježíš přijde podruhé, tak přijde jako lev, bude to velmi hlasité. Nebude to vůbec tajné.

Lidé se pletou ohledně druhého příchodu a satan tím připravuje křesťanský svět, aby byl sveden falešným Kristem. To ďábel dělá neustále. Vede lidi, aby nazývali zlo dobrem a dobro zlem, světlo tmou a tmu světlem.

Teď se zabýváme zaslíbeními druhého příchodu Ježíše.

Nachází se ve Starém Zákoně zaslíbení o prvním příchodu? Ano. Např. Izajáš 53 je příklad proroctví o prvním příchodu.

Jsou ve Starém Zákoně i proroctví o druhém příchodu? Anebo ta jsou jen v Novém Zákoně? Ve Starém Zákoně je mnoho proroctví o druhém příchodu. A to je důvod, proč si je lidé pletou.

Uveďme si některé příklady.

Ž 50,3-5: „Náš Bůh přichází a nebude mlčet. Před ním stravující oheň, kolem něj to hrozně běsní. 4 Povolává nebesa shůry, povolává i zemi, aby soudil svůj lid. 5 Shromážděte mi mé věrné, ty, kteří při oběti uzavřeli mou smlouvu“ – Tehdy Ježíš pošle Své anděly, aby shromáždili Jeho lid ze čtyř… „…větrů od nejzazšího konce země až po nejzazší konec nebe.“ (Mk 13,27)

Podívejme se, co se píše u Jóba 19,25:

Jb 19,25: „Ale já vím, že můj vykupitel žije a nakonec se postaví nad prachem. 26A poté, co tihle sedřeli mou kůži, bez svého těla uvidím Boha. 27 Toho já uvidím při sobě; mé oči jej budou vidět a ne cizí. Ledviny v mém klíně po tom prahnou.“

To musí být druhý příchod, protože mluví o vzkříšení v oslaveném těle.

Ve Starém Zákoně je tedy více proroctví o druhém příchodu. Další jsou v knihách Joel, Amos, Ezechiel, Jeremiáš, a jsou zde i mnohá jiná proroctví.

A samozřejmě, v Novém Zákoně, všechna proroctví o Ježíšově příchodu jsou o druhém příchodu anebo o příchodu na konci milénia.

Ježíš řekl u Jana 14,1-3:

J 14,1-3: „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. 3 A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“

To je jedno z nejjasnějších proroctví.

A pak je psáno ve Zj 3,12: „Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno.“ – Bůh zde mluví o novém městě.

Mnohá proroctví jako Matouš 24, Marek 13, Lukáš 17, Lukáš 21 jsou texty, kdy se učedníci ptali Ježíše: „Pověz nám o Tvém druhém příchodu. Jaká budou znamení Tvého druhého příchodu? Co se bude dít na konci světa?“

Ve zmíněných kapitolách jsou podrobné informace o některých událostech druhého příchodu. Existuje tedy mnoho proroctví, kde se o tom mluví.

V 1.Tesalonickým 4 je např. psáno: „Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, 16 protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. 17 Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem.“

Dokonce i Daniel ve Starém Zákoně mluvil o druhém příchodu:

Da 12,1: „A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid, a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize. 2 Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.“

Mnohá proroctví o druhém příchodu Mesiáše jsou v Novém i ve Starém Zákoně.

A pak část na středu je o zaslíbení, že z Abrahama vyvstane velký a mocný národ.

**Středa – Velký a zdatný národ**

Splnil Pán Bůh Své zaslíbení, že Abraham bude velký a zdatný národ? Přečtěme si Dt 4,6-8.

Předtím, než Mojžíš zopakoval Deset Přikázání, řekl:

Dt 4,6-8: „Zachovávejte a plňte je, protože to je vaše moudrost a vaše rozumnost před očima národů, které když uslyší všechna tato ustanovení, řeknou: Tento velký národ je vskutku moudrý a rozumný lid. 7 Vždyť jaký jiný velký národ má bohy tak blízko sebe, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? 8 A jaký jiný velký národ má tak spravedlivá ustanovení a nařízení jako je celý tento zákon, který před vás dnes kladu?“

Boží plán je, že když se misionáři rozejdou do světa, budou vyučovat Boží Slovo a různé národy řeknou: „To jsou skutečně správné a spravedlivé zákony. Kdyby společnost následovala tyto zákony, byla by šťastná a žila by v míru a pokoji.“

Je pravdou a často slýcháme z médií a čteme v knihách o historii, že jezuité vycházeli jako misionáři a říkali lidem: „Buď uvěříte, nebo zemřete.“ Občas se to stalo, ale ne vždycky.

Bylo mnoho dobrých misionářů a dokonce velmi mírných a soucitných misionářů z katolické i ortodoxní a protestantské církve, kteří lidem neříkali: „Uvěř, nebo zemřeš.“

Žili mezi lidmi, naučili se jejich jazyk, vyučovali je Boží Slovo.

Četl jsem několik nádherných knih o misionářích – např. William Carrey, Hudson Taylor a jiní vykonali obrovský kus práce.

A víte, co se stalo? Lidé, kteří nikdy neslyšeli o křesťanství, řekli: „To dává smysl. Zdá se, že to je pravda. To jsou moudré a spravedlivé zákony.“

Důvod, proč se křesťanství rozšířilo ve světě, není ten, že používalo násilí. Bylo to proto, že to jsou dobré zákony.

A skutečně, základní ustanovení zákona u většiny vlád ve světě, byla přijata z Mojžíšova zákona. Nezáleží na tom, do jaké země dnes jdete, zdá se, že jejich zákon se v podstatě zakládá na Mojžíšovu Zákonu. A to jsou spravedlivé zákony.

Jednají s lidmi jinak, když něco neví, než když spáchají trestný čin vědomě a úmyslně. Proto se v Americe rozlišuje vražda prvního, druhého a třetího stupně. Pokud je to úkladná vražda, trest je mnohem přísnější. To všechno je v Mojžíšových zákonech.

Zákony ohledně dědictví a vlastnictví se nacházejí v Bibli. Jsou to dobré a spravedlivé zákony. Stejně tak tam najdeme i zákony o péči o své bližní.

Nebo pokud najdete osla svého bližního, přiveďte ho zpátky, i když toho člověka nemáte rádi. Udělejte to, protože to je správné.

Jsou to v podstatě moudré zákony, aby společnost byla šťastná.

A mimochodem, teď se od nich začínáme odklánět.

Pravděpodobně jste to už ode mne slyšeli. V Severní Americe máme jednu skupinu, která prosazuje: „Pokud to nějak souvisí s náboženstvím, držte se od toho dál.“ Nazývají to: „Odluka státu a církve.“

Podle nich se nesmí propagovat a šířit nic, co je z Bible. Deset Přikázání se nesmí nikde objevit. A neměli bychom nutit nikoho k ničemu, o čem se v Bibli píše, protože to je používání náboženství.

Avšak to není to, v co věřili autoři ústavy.

Ti, kdo napsali ústavu, byli zbožní lidé. Přestože to byli deisté, věřili v Boha.

Když se podíváte na spisy otců zakladatelů, všichni jednomyslně věřili, že tyto zákony budou fungovat jen mezi zbožnými lidmi, protože obsahovaly určité morální zásady.

Většina problémů ve společnosti je způsobena lidmi, kteří mají zlé srdce. Není to kvůli nedostatku zákonů. Kdyby se změnila naše srdce, neměli bychom problémy, které teď máme.

Jedna tabulka Desatera je ve své povaze civilní a jedna náboženská. První čtyři přikázání definují, kdo je Bůh, jak a kdy Ho uctívat a jaké je Jeho jméno. Vláda by nikdy neměla vydávat zákony, které by lidem nařizovaly, kdy a jak máme Boha uctívat, a jaké je Jeho jméno.

Pán Bůh dodržel Své Slovo a Izrael se stal velkým a mocným národem. Přečtěme si z knihy Jozue.

Jz 21,44.45: „A Hospodin jim dal odpočinek od jejich okolí podle všeho, o čem přísahal jejich otcům. Nepostavil se proti nim nikdo ze všech jejich nepřátel. Všechny jejich nepřátele jim Hospodin vydal do ruky.“ – Pokud jim Hospodin vydal do rukou všechny cizí národy, stali se opravdu velkým a mocným národem.

A následující verš mám velice rád:

Jz 21,45: „Nezapadlo nic ze žádného dobrého slova, které promluvil Hospodin k domu izraelskému. Všechno se to naplnilo.“

Jak se nazývá Lekce? „Čtyři velká zaslíbení“. Všechno, co Pán Bůh zaslíbil, se naplnilo. Přivedl je do zaslíbené země a dal jim vítězství. Pán Bůh zachovává Své Slovo. On je původce a dokonavatel naší víry. Musíme věřit, že, když Mu to dovolíme, On dokončí to, co v našem životě začal.

Bůh dokončí Své dílo, když Ho budeme následovat. Ježíš řekl: „Následujte Mě.“

Když děti Izraele následovaly Pána Boha, přivedl je do zaslíbené země.

V Žalmu 19 je psáno:

Ž 19,7: „Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost.“

Jaký jiný národ má tak spravedlivé zákony?

**Čtvrtek – Velké učiním tvé jméno**

Dále Bůh v Genesis Abrahamovi řekl: „Velké učiním tvé jméno.“

Jak se to stalo?

V Genesis 12,1.2 je řečeno: „Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 2 A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým, a buď požehnáním!“

Co to znamená mít velké jméno? Mít velké jméno znamená mít skvělou pověst.

Boží jméno je veliké. Proč? Protože On je veliký. Jeho jméno představuje, kým je.

Když se řekne Abraham, tak si lidé vzpomenou na jeho velkou víru. Abraham odešel ze své země v 75ti letech a ztratil tam své jméno.

Když se přestěhujete do nového města, nikdo vás tam nezná. Nemáte tam jméno.

Abraham tedy začínal v nové zemi úplně od nuly, ale Pán Bůh mu řekl: „Nedělej si starosti. Budeš mít velké jméno.“

Jméno „Abram“ znamená „Vznešený otec“, a to je docela hezké jméno. Ale později ho Pán Bůh přejmenoval na „Abraham“ – „Otec množství“, „Otec mnoha národů“. A Bůh změnil jeho jméno ještě předtím, než měl děti.

To muselo být velice podivné. Bylo mu už 75 let. Přišel do nové země a tam se ho někdo zeptal: „Jak se jmenuješ?“ A on odpověděl: „Abraham.“ A ten člověk položil další otázku: „A kolik dětí máš?“ „Ještě žádné.“ „A kolik je ti let?“ „75.“

Kolik lidí je dnes ve světě? Kolem osmi miliard. Z toho kolem 50ti % lidí se hlásí k Abrahamovi jako ke svému duchovnímu otci. Popřemýšlejte o tom: jsou to všichni muslimové, Židé, křesťané, dokonce i mnozí jiní. Abraham je velkou inspirací jejich víry.

Abraham byl člověk, který miloval Pána Boha natolik, že opustil všechno, co měl a položil svého syna na oltář.

Když odešel z domova, položil na oltář svou minulost. A s Izákem položil na oltář i svou budoucnost.

Abraham důvěřoval Pánu Bohu úplně a On učinil jeho jméno velikým.

Matthew Henry napsal ve svém komentáři:

„Jeho jméno je veliké mezi Židy, jejichž potomci se pyšní tím, že Abraham je jejich otcem. A jeho jméno je slavné v sekulární historii mezi mnoha národy ve světě. Dokonce i mezi těmi, kdo nejsou Židé nebo muslimové. Jeho památka je vzácná u všech, kdo mají stejné vzácnou víru. U všech křesťanů z každého národa.“

V 1.Sm 2,8 Bůh učinil zaslíbení.

1.Sm 2,8: „Pozvedá chudého z prachu, vytahuje nuzného ze smetiště, aby je posadil se šlechtici a dal jim do dědictví slavný trůn.“

Bůh může z bezvýznamných lidí učinit významné a dá jim velké jméno.

Žd 11,8: „Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde.“ – To vyžadovalo velkou odvahu a víru. – „9 Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení. 10 Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.“

Abraham měl velkou víru, a proto měl velké jméno.

Nakonec mu Pán Bůh dopřál odpočinek od všech okolních národů a udělal jeho potomstvo početné, jako hvězdy na nebesích, jak zaslíbil.

AMEN.

Bůh vám žehnej, přátelé. Za týden, dá-li Pán Bůh, budeme pokračovat ve studiu Jeho Slova.