**L 1 – Dopis Židům i nám**

Kazatel: Alden Ho, kazatel, sbor Granite Bay Hilltop

Zdravím vás, přátelé! Vítejte v Sobotní škole. Jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a budete s námi studovat Boží Slovo.

Naše dnešní studium je první Lekce 1.čtvrtletí nazvaného „S pohledem upřeným na Ježíše“, které pojednává o „Poselství listu Židům v posledních dnech“. To je jedno z nejbohatších témat v Bibli. A myslím, že to pro nás bude opravdu požehnáním.

Pomodleme se, než začneme studovat:

„Náš laskavý Pane, jsme ti velice vděční za Pravdu, kterou jsi nám dal ve Svém Slovu a za moc Slova, která může měnit srdce. Prosíme Tě, abys k nám promlouval a vedl nás Svým Duchem svatým, když budeme probírat tento nádherný list, list Židům. O to Tě prosíme a děkujeme Ti v Ježíšově jménu. Amen.“

Mám velkou radost a jsem nadšený touto novou Lekcí, protože je skutečně velice mocná. Líbí se mi, když Lekce nedává jenom perspektivu toho, co říká Bible, ale také když naznačuje, co to znamená pro nás dnes.

Jsme tedy u poselství Židům a první úkol čtvrtletí se nazývá „Dopis Židům i nám“.

Přečtu vám základní verš, protože shrnuje, o čem tato Lekce pojednává.

**Základní verš** je z 10.kapitoly listu Židům, kde Pavel říká:

ČSP – Židům 10,36: „Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení.“

„…abyste vykonali Boží vůli“. Víte, jaká je Boží vůle? Někdy to víme. Ale důležitější otázka je: „Kolik z nás skutečně plní Boží vůli?“ Protože mnohdy Boží vůli známe, slyšíme tichý hlas, ale jistota a přesvědčení přichází pomalu. Zejména pokud jde o zdravotní poselství. Je to tak?

V Bibli se nachází úryvky z různých proslovů. U Matouše v kapitole 5 jsou například blahoslavenství, kdy Ježíš mluvil k zástupu v kázání na hoře.

Ale nikde v Bibli kromě listu Židům, není zaznamenáno celé kázání.

Kniha Židům je kázání a Bůh ho pro nás nechal zaznamenat a uchoval ho až dodnes.

List Židům je jedno z prvních úplných křesťanských kázání, které máme. Byl adresován věřícím, kteří přijali Ježíše, ale pak museli čelit obtížím. Někteří byli veřejně zostuzeni, jiní byli pronásledováni, nebo měli finanční problémy.

A to má mnoho důsledků i pro nás dnes. Ve svém strhujícím kázání apoštol Pavel své adresáty vyzval, aby si uchovali víru tím, že upřou svůj zrak na Ježíše. A k tomu vyzývá i nás.

Vzpomeňte si na píseň „Vírou k Pánu se dívej, hleď na Jeho velebnou tvář“ („Turn you eyes upon Jesus“).

Proč to máme dělat? Protože nám bylo řečeno, že „ve světle Jeho slávy a milosti, stíny pozemské se rozplynou, když je promění nebeská zář.“

**Neděle – Slavný začátek**

První odstavec v části na neděli je velice důležitý. Píše se zde:

„Abychom pochopili kázání obsažené v listu Židům a mohli ho aplikovat do svého života, potřebujeme porozumět situaci, v jaké se nacházelo křesťanské společenství v době, kdy byl tento list napsán.“

Nalistujme si 2.kapitolu listu Židům a přečtěme si první verš. Lekce sice začíná od verše 2, ale chtěl jsem přečíst i první verš, protože to je docela důležité. Pavel zde v podstatě udělal jednu věc, kterou v tomto listu později ještě jednou zopakoval. To je zajímavé, protože jaké je první slovo na začátku druhé kapitoly? „Proto“. Udělal to i na jiném místě. Víte kde? Za chvíli vám to řeknu.

Abychom zjistili, čeho se slovo „proto“ týká, musíme se vrátit ke kapitole 1, protože pamatujte: „Když psali Bibli, tak jí nerozdělovali na verše a kapitoly. Byl to původně jeden souvislý text.“ Jelikož tedy text rozdělili až dodatečně, musíme se vrátit k verši 14 první kapitoly. Tak zjistíme, co slovo „proto“ znamená.

Žd 1,14: Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?“ – Otazník. A řeč pokračuje veršem 1 v 2. kapitole:

Žd 2,1: „Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.“

A druhé „proto“ je v kapitole 12, verš 1:

Žd 12,1: „Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející…“ – O čem je slovo „proto“ v tomto verši? Pavel zde mluví o velkém oblaku svědků v kapitole 11, o hrdinech víry, kteří vešli do síně slávy.

Avšak nyní se díváme na kapitolu 2, verš 1:

Žd 2,1: „Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.“

Jinými slovy, Pavel nám říká: „Když něco uslyšíte, vraťte se zpátky, a ověřte si to v Bibli a v Duchu proroctví.“ Protože v Izajáši 8,20 je nám řečeno: „K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.“

Jestliže tedy něco slyšíme, musíme si to zkontrolovat. A pokud je to v souladu s Božím Slovem, je třeba tomu věnovat náležitou pozornost.

Žd 2,2: „Neboť jestliže slovo, které bylo řečeno skrze anděly, bylo pevné a každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty,“

Pak ve verši 3 Pavel položil řečnickou otázku:

Žd 2,3: „jak unikneme my, zanedbáme-li tak velikou záchranu, která má svůj původ v tom, co říkal Pán, a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli,“

Jak unikneme? Jinak řečeno: „Neunikneme.“ Když přijde pronásledování, nikdo z nás neunikne.

Můžeme sice utéct do jiné země, ale pronásledování bude celosvětové. Všichni jím budou postiženi a naše víra bude vyzkoušena.

V komentáři adventistů sedmého dne se píše:

„Slovo ‚My‘ je v kontrastu s těmi, kdo ve Starém Zákoně přestupovali Mojžíšův zákon.“ – Jinými slovy: „Přestupovali Mojžíšův zákon, a nedbali na slova, která k nim promlouvali andělé. Ti, kdo jsou označováni jako ‚my‘ jsou v nebezpečí, že zanedbají slova, která jim řekl Kristus.“

Poslechněte si však, co pod vlivem inspirace napsala Ellen Whitová v Review and Herald, z 20.února 1908:

„Mojžíšův zákon, daný pro dobro lidu, byl naneštěstí zanedbáván. V táboře byl hřích. Dokonce někteří muži, kterým byla svěřena posvátná zodpovědnost, žili v otevřeném hříchu. Jejich způsob jednání z velké míry zbavil účinku snahy druhých, kteří se pokoušeli podporovat Boží dílo. To pokračovalo tak dlouho, až nakonec už nikdo nekáral nehorázné porušování Božího Zákona. Proto požehnání nebes nemohlo spočinout na lidech v hojné míře.“

Zamyslete se na chvíli: „Jestliže jim bylo napsáno něco takového už tehdy, o kolik víc to platí pro nás dnes!“ Neodsuňte to stranou se slovy: „To je jen Starý Zákon“. Bylo to napsáno totiž i v Novém Zákoně. – V 2.listu Timoteovi čteme:

2.Tm 3,16.17: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.“

A v Židům 2, ve verši 4 čteme, že Bůh také vydává svědectví„… znameními a divy, rozmanitými projevy moci a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle?“

V úkolu se píše:

Při vzniku křesťanské církve Bůh vylil svého Ducha na apoštoly v Jeruzalémě, takže mohli zvěstovat evangelium v jazycích, které dosud neznali.

To muselo být úžasné!

Někdy do našeho sboru přijdou někteří lidé, sedí, poslouchají, a říkají si: „Tady je to jiné.“ – Není to jako v jejich sboru, kde lidé vstávají, mluví jazyky, skáčou nahoru a dolů, k tomu se pustí nějaká hudba a objevují se různá světla, a kouř. Takoví lidé dnes očekávají zázraky.

Když se zeptáte nějakého evangelikála, tak vám řekne, že má dar jazyků. A pokud se ocitnete v jejich shromáždění, uslyšíte, jak tam lidé něco blábolí. Ale co takové žvanění znamená? Kdyby to alespoň někdo dokázal přeložit, pak by to snad dávalo smysl. Většinou tam však ani žádný tlumočník není, protože je to jen plané mluvení. Avšak Duch svatý tam nenápadně působí a tiše mluví. Nicméně, projevuje se jinak, než si tito lidé myslí.

Dám vám jeden příklad. Před lety jsem byl v San Diegu, kde jsem kázal. Velká většina přítomných byli Číňané. Pro případ, že byste to nevěděli, tak já jsem Číňan. Když se mě ale lidé zeptají, jestli umím čínsky, odpovídám: „Ne, ale umím čínsky jíst.“

Neumím mluvit čínsky, natož čínsky kázat. Znám sice pár slov, ale nic víc. Tenkrát v San Diegu jsem tedy kázal anglicky a na konci jsem vyprávěl své svědectví. Pak za mnou přišla jedna starší paní a jen něco povídala v mandarínštině. Díval jsem se na ni trochu vylekaně, vůbec jsem ji nerozuměl, a netušil jsem, co bych jí měl říct. Musel jsem poslat pro někoho, kdo by mi překládal. Tlumočnice se jí tedy zeptala: „Co jste říkala?“ Pak se na mě obrátila a řekla mi: „Chtěla vám poděkovat za vaše svědectví.“

Řekl jsem: „Ale nebylo to překládáno?“ A ona mi řekla: „Ano, ale ona to slyšela ve svém vlastním jazyce a rozuměla.“

A já jsem si pomyslel: „Ó!“ – Duch svatý pracuje potichu.

Nemusí se tedy jednat o žádnou velkou show, Duch svatý působí tiše a nenápadně.

Kdybych mluvil mandarínsky, odjel bych do Číny, abych tam kázal, a byl bych velice rád, kdybych to mohl dělat.

Tento týden jsme měli v Amazing Facts večeři vděčnosti a uznání. Přišlo mnoho lidí, kteří pracují a slouží v zahraničí. Poslouchali jsme zprávy z Číny, z Indie, z Afriky… a musím vám říct, že to skutečně potěšilo má srdce, a měl jsem sto chutí říct: „Pošlete mě tam také! Chci tam pracovat!“ Myslím však, že je důležité i to, co dělám v místě, kde se právě nacházím.

Pán Bůh si nás může použít, ať jsme kdekoliv, nemusíme nikam daleko vyjíždět. Ale když vás Bůh povolá, abyste někam vyjeli, tak „Chvála Bohu za to!“

Ale hlavně služte Bohu tam, kde právě jste, jak nejlépe umíte.

Dále se v části na neděli píše, že „Filip vykonal podobné zázraky v Samaří. Petr byl v Cesareji a v Joppe“ a kázal tam také v různých jazycích.

„Pavel sloužil v Malé Asii a v Evropě. A jejich mocné činy byly důkazem pravdivosti poselství o spasení, o nastolení Božího království, o záchraně před odsouzením a o vysvobození z moci zla.“

Duch svatý první křesťany ujistil, že jim byly odpuštěny hříchy, a proto neměli strach ze soudu, modlili se se smělou důvěrou a jejich náboženská zkušenost byla naplněna radostí.“

Dnes mnohdy přicházíme k Bohu se strachem a s úzkostí. Nejsme si jisti a v našem srdci není pokoj.

Občas bychom se měli sami sebe zeptat: „Jaká je zkušenost mého obrácení?“

Často se lidí ptám: „Máte příběh o svém obrácení? Máte zkušenost, kdy jste v životě přišli na křižovatku, kde vám Ježíš zkřížil cestu? Víte, který den se to stalo?“

Někteří lidé dokáží určit dokonce hodinu, kdy Kristus vstoupil do jejich života. Jíní lidé to nedokáží. A často ti, kdo to nedokáží, bývají lidé, kteří vyrostli v církvi. A já jsem jedním z nich.

Vyrůstal jsem v církvi. Byl jsem velice dobrý laodicejský. Ano, takový jsem byl.

Ale jaká je vaše zkušenost obrácení? Kdy jste byli utvrzeni ve víře a uvěřili v Ježíše Krista, jako svého osobního Spasitele a Pána?

Důvod, proč se vás na to ptám, je ten, že je dobré pamatovat, jak Bůh působil v našem životě, a připomínat si svůj začátek.

Protože, když si vzpomínáte na tento moment, tak máte něco, s čím se můžete sdílet s druhými lidmi. Je to vaše zkušenost, kterou můžete vyprávět při sdílení evangelia. A věřte mi, že není možné říct: „Neměl jsem příležitost sdílet víru.“

Pán Bůh nám dává šanci každý den, ať už o ni prosíme v modlitbách, či nikoliv. Příležitost se vždycky naskytne. Otázkou je, jestli tu chvíli poznáme a využijeme příležitost, kdy nás Duch svatý pobízí: „Tady jsou otevřené dveře. Vejdi dál.“

Avšak velmi často, kvůli svým obavám, nejistotě, nedostatku víry, a kvůli nepochopení svého obrácení, neřekneme vůbec nic.

**Pondělí – Příchod potíží**

Přečtěme si z listu Židům 10,32.

Žd 10,32-34: „Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s utrpením. 33 Buď jste byli veřejně vystavováni urážkám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž se takto nakládalo. 34 Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé.“

Jsme voláni a vyzýváni, abychom pamatovali. Pavel zde píše a oslovuje přímo nás, abychom porozuměli, co to znamená uvažovat o své minulé zkušenosti, jako křesťanů: „Vzpomeň si, čím jsi byl. Vzpomeň si, kde jsi byl. Vzpomeň si, jak ses z toho dostal.“

„Dřívější dny“ znamená zkušenosti, které lidé zažili krátce po svém obrácení.

První adresáti listu Židům, byli Židé. A právě k nim Pavel mluvil. Když ještě nebyl list napsán, tak jim to říkal přímo.

A pak na mnoha místech v knize Skutky, se setkáváme s tím, že nevěřící Židé od samého začátku pronásledovali své bratry, kteří přijali křesťanství.

Slova „dny, v nichž jste byli osvíceni“ znamenají „Poté, co jste přijali evangelium.“

V kapitole 13, verš 3, je psáno:

Žd 13,3: „Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle.“

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni spolu s nimi.

Vězeňské kaplanství je velice zvláštní služba, kterou někteří lidé nemají vůbec rádi.

Já velice rád pracuji jako vězeňský kaplan. Když chodíte od dveří ke dveřím, lidé vám mohou přibouchnout dveře před nosem, protože nemají zájem. Avšak když děláte kaplana ve věznici, tak tam o vás vědí, že jste kazatel, nebo biblický pracovník. A často oni sami přijdou za vámi, a budou vás vyhledávat, protože hladoví po Slovu.

Ano, v celách jsou i ti, kdo nemají zájem. A může to být i odstrašující, podle toho v jakém druhu vězení jste. Pokud jste byli někdy ve federální věznici, tak to skutečně nahání strach. Protože tam je mnohem větší bezpečnostní ostraha. Musíte se podrobit různým kontrolám, a projít detektory. A když potom vidíte vězně, tak to vám povídám, někteří z nich jsou opravdu drsní, hrubí chlapi, a nahánějí hrůzu.

Ale když k vám přijdou a řeknou: „Kazateli, můžete mi říct něco o Ježíši?“, tak už vůbec nevypadají tvrdě a otrle. Evangelium způsobí, že zjihnou.

V části na pondělí tedy čteme, že služba lidem ve vězení, když jim přinášíme evangelium, a jiné důležité činnosti, budou zváženy na vahách při posledním soudu.

Zjistil jsem, že v našem oddělení studia Bible v Amazing Facts, sedmdesát procent materiálů, pokud mi paměť dobře slouží, je posíláno těm, kdo jsou uvězněni. A to je opravdu hodně. Evangelium tak dosáhne mnohem dál a udělá mnohem víc, než dokážeme my, protože pronikne do každého koutu.

Je zde uveden princip, že křesťan by se měl snažit vžít se do situace potřebných, kterým má sloužit v souladu se zlatým pravidlem. A tím je:

Mt 7,12: „Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.“

Je velmi pravděpodobné, že adresáti listu Židům byli vystaveni slovním i tělesným útokům ze strany davu a nepřátel.

Někdy to dojde až do bodu, kdy lidé nechtějí nic slyšet. A přitom vy chcete ještě něco říct. Ale i když nic neřeknete, samotná vaše přítomnost je pro ně velmi zneklidňující.

Před mnoha lety si to zažil i James White. Byl v situaci, kdy kázal a dav venku byl velice rozhněván. James White nevěděl, co dělat. Ve sboru otevřeli okna, protože tam bylo mnoho lidí, kteří chtěli slyšet poselství. Bylo to v zimě a dav začal na něho házet sněhové koule. Sníh z roztříštěných koulí mu dopadal na Bibli, a podle jeho slov ji úplně promočil.

Když odcházel, dav na něho venku čekal. A když tam tak stál, přišel k němu nějaký muž. Uchopil ho pevně za ruku a provedl ho davem. To byl anděl, který se najednou objevil, aby ho doprovodil. A když ho pustil, James White se obrátil, aby mu poděkoval, ale anděl už tam nebyl.

Musíme pochopit, že když konáme Boží dílo, nikdy nejsme sami. Mohli byste si sice myslet, že jste sami, ale kdybyste jen viděli anděly kolem sebe, kteří vám pomáhají a chrání vás!

Ale to vyžaduje něco skutečně velikého, a říká se tomu „víra“.

V Lekci je položena otázka:

„Jak zkušenost Mojžíše a adresátů 1.Petrova listu pomáhá pochopit, proč byli křesťané pronásledováni?

V listu Židům 11, verš 24, je nám řečeno:

Žd 11,24-26: „Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery 25 a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. 26 Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě.“

A v 1.listu apoštola Petra 4,14-16 čteme:

1.Pt 4,14-16: „Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží.“ – Oni se mu rouhají, ale u vás je Kristus oslaven. – „15 Ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo jako pletichář. 16 Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu.“

Nevím, jestli jste byli někdy pronásledováni, zastrašováni, nebo hanobeni. Pronásledovatelé obyčejně začínají tím, že pomlouvají a očerňují morální zásadovost křesťana, jeho inteligenci, a jeho chování jako občana.

Být pronásledován není zábava.

Vyrůstal jsem jako adventista, jak už jsem zmínil. Ale chodil jsem do státní školy. Rodiče mě nechtěli posílat do církevní školy. Vyrůstal jsem v Torontu, v Kanadě. A když jsem šel na střední školu, tak tam to není, jako tady, nejsou to čtyři ročníky, ale pět. Takže studenti na konci už byli starší.

Když jsem byl v prváku, vážil jsem jenom 48 kilo, takže mě všichni hravě přeprali. Byl jsem proto velmi bojácný.

Ve škole byla jedna část, kudy se muselo vždycky projít. Nebylo možné se tomu vyhnout. Když se sešlo ze schodů, přišlo se do chodby a to byla jediná cesta, jak se dostat do jídelny. Chodba byla asi 6 metrů dlouhá a všichni nejstarší velcí kluci tam postávali v kožených bundách opření na obou stranách o radiátory. Snažil jsem se počkat, až budou tudy procházet ostatní studenti, abych nějak proklouzl.

Byla to italská střední škola a já jsem byl jediný Asiat. Tito velcí kluci si ze mě dělali legraci. Nebudu ani říkat, jaká jména mi dávali.

Když jsem šel na oběd, tak jsem byl potom stejně hladový jako na začátku, protože mi vzali jídlo.

Naštěstí, za několik měsíců jsem se s jedním z nich skamarádil. A on se stal mým tajným ochráncem. Pokaždé když si mě ostatní dobírali, on se na mě podíval a řekl jim: „Nechte ho být.“ A já jsem si oddechl. To byl můj strážný anděl.

Každý z nás má strážného anděla, který ho chrání. Ale musíme věřit, že stojí při nás. Nicméně, neočekávejte, že vám vždycky všechno projde lehce.

Budeme pronásledováni, ať už se nám to líbí, či nikoliv. Každý člověk trpí, ať už je křesťan nebo ne.

Co to znamená? To znamená, že když musel trpět Kristus, proč by to s námi mělo být jinak? My také budeme muset trpět.

**Úterý – Nebezpečí malomyslnosti**

Žd 4,15: „Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.“

Jak se vám líbí mít takový dokonalý vzor? Nevíte, co dělat v nějaké situaci? Podívejte se, co udělal Ježíš.

Ale lidé řeknou: „No jo, to byl Ježíš. Pro nás to je nemožné.“

Nikoliv. On nám připravil a ukázal cestu, abychom po ní mohli projít. Ale je na nás, jestli se rozhodneme tudy jít.

A mnozí z nás se rozhodnou, že tudy nepůjdou.

V Židům 10,25 je psáno:

Žd 10,25: „Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.“

Víte, i v souvislosti s Covidem a vším, co se děje, nemáme zanedbávat společná shromáždění. Neměla by to být výmluva, proč nechodit do sboru.

Rád bych vám ukázal malou ilustraci.

Kazatel jednou navštívil člena sboru, který už dlouho nebyl ve shromáždění. Bylo to v zimě a byl večer. Muž pozval kazatele dál a oba se posadili u krbu. A když si sedli, nepromluvili ani slovo.

Najednou se kazatel postavil, šel ke krbu a vzal jedno hořící polínko. Oklepal ho, položil ho stranou vedle ohně a šel si opět sednout. A ten člověk spolu s kazatelem pozorovali toto hořící dřívko, jak postupně pomalu měnilo barvu z jasně oranžové až na černou.

Kazatel vstal a šel opět ke krbu. Zvedl vyhaslé černé polínko a položil ho zpátky na oheň. Barva se začala zase měnit z černé na tmavě oranžovou až na zářivě oranžovou.

Aniž by řekl slovo, kazatel se obrátil a šel ke dveřím. A člověk, kterého navštívil, mu řekl: „Kazateli, děkuji vám za vaše ohnivé kázání. Tuto Sobotu přijdu do sboru.“

Pokud nejsme ve sboru, a jsme jen sami mimo společenství, vytvoří se určitý chlad. Jestliže jsme ve společenství s lidmi podobného smýšlení, tak to je povzbuzení a zahřeje nás to.

Avšak satan stále pracuje mnoha různými způsoby.

List Židům říká, že jeho adresáti měli stále problémy a těžkosti. Byli vystaveni slovním i tělesným útokům vyprovokovaným nepřáteli, a čelili pravděpodobně i jiným potížím. Byli z toho unavení a bylo snadné, aby pozbyli odvahu.

Vidíte, proč je tak snadné stáhnout se a zůstat doma? A zapnout si jen v počítači vysílání ze sboru?

Byl jsem kazatelem v Texasu. A když bylo nepříznivé počasí, tak si mnozí členové pustili bohoslužbu v televizi, nebo na počítači.

Mimochodem, chtěl jsem jen zmínit, že pronásledování může přijít mnoha odlišnými způsoby. A někdy to nemusí být způsobeno lidmi. Občas to může vypadat, jako něco normálního.

Včera večer jsem mluvil s dceru, která se nedávno provdala a teď žije v Texasu. Blížila se bouře a ona se mě vždycky ptá, protože ví, že sleduji počasí. Zeptala se mě, jak to vypadá a co se děje tady v Kalifornii. Podíval jsem se a řekl jsem: „Bouře se přesunuje na sever, takže buď v klidu.“

Ráno mi však poslala zprávu, jestli jsem se díval na televizi. Přihnalo se tornádo, a poprvé v historii se hnalo nonstop rychlostí 230 mil za hodinu a zanechalo za sebou paseku.

Je potvrzeno, že zabilo 50 lidí. Ale možná zahynulo více než 100 lidí v samotném Kentucky. Národní meteorologická služba naměřila, že na některých místech tornádo dosáhlo rychlosti více než 300mil za hodinu.

Mělo by nás to překvapit? Nebo bychom měli pochopit, že to všechno je naplnění toho, co nám bylo řečeno u Matouše 24?

Nic z toho by nás nemělo zaskočit – ani požáry, ani zemětřesení, ani jiné katastrofy – protože víme, že žijeme v posledních dnech. A duch proroctví nám říká: „Buďte připraveni! Buďte připraveni! Buďte připraveni!“

Pavel v 1.listu Korintským napsal:

1.Kor. 9,24: „Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali.“ – Jinak řečeno, nic by nás nemělo rozptýlit, abychom ztratili ze zřetele cíl.

Předevčírem mě tajemnice sboru poprosila, jestli bych zahrál na klavír na pohřbu jednoho člena. Souhlasil jsem a během obřadu jsem slyšel, jak zesnulý muž velmi rád jezdil na kole. Pak vystoupil jeden jeho kamarád a také o něm mluvil. A na konci obřadu jsem promluvil i já.

Minulý rok na začátku koronaviru, jsem si vzal volno. Tehdy jsem pochopil, co to znamená, když běžíte závod. Jel jsem na kole ze San Diego v Kalifornii až do San Augustine na Floridě. To byla moje zkušenost na poušti, protože mi to zabralo čtyřicet dní. Bylo to celkem 2500 mil cesty, a jel jsem sám.

Když jsem vyjel ze San Diega, viděl jsem jiné cyklisty, jak jedou ve skupinkách. Ale já jsem se k nim nepřidal. Začal jsem závod a chtěl jsem ho dokončit.

Každý z vás, když jste byli pokřtěni, jste zahájili závod. Dostali jste číslo a běžíte. A Pavel říká: „Běžte tak, abyste získali cenu!“

v.25: „Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý;“ – To je zdravotní poselství. – „oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. 26 Já tedy běžím ne jako bez cíle;“ – A pak Pavel vypráví, co se děje při olympiádě: – „zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, 27 ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad — jiným hlásaje — sám nestal tím, kdo se neosvědčil.“

Bratři a sestry, začali jsme závod. A musíme běžet tak, abychom měli oči zaměřené na cíl. Nic nás nesmí rozptýlit a odvést naši pozornost.

Protože pokud se jen na chvilku podíváte na nějaké rozptýlení, satan toho okamžitě využije a způsobí, abyste je viděli v plné kráse. Udělá všechno možné, aby vám zabránil závod dokončit.

Něco podobného se stalo Eliášovi.

V 1.Královské, kapitola 19, verše 1-4, čteme, jak Jezábel promluvila k Eliášovi.

A co se s ním stalo? Tento Boží muž se v podstatě vylekal a utekl. Byl vystrašen.

**Středa – Vzájemná podpora**

V části na středu čteme, jak Eliáš utekl a zamířil na Choréb. To je dlouhá cesta.

Ale než tam přišel, lehl si pod strom a usnul a přišel k němu anděl. Dokážete si představit, že by k vám přišel anděl a připravil vám jídlo? Pak Eliáše probudil a řekl mu: „Vstaň a jez.“

A tak se Eliáš najedl, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl podruhé, a dal mu druhý chod a řekl mu: „Vstaň a pojez, protože je před tebou dlouhá cesta.“

1.Kr. 19,8: Elijáš „Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí“ – Šel 200 mil – „až na Boží horu Choréb.“ – Nebylo to však 200 mil po hezké rovné cestě bez překážek, ale Elijáš šel pustinou. Bylo to obtížné. Když tam přišel, byl vylekaný a ve verši 11 je psáno:

1.Kr 19,11: „Řekl: Jdi a postav se na hoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem.“ – Miluji tuto scénu! Jen si to představte! – „Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. 12 Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. 13 Když ho Elijáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně; a hle stal se k němu hlas: Co ty tady, Elijáši?“

Někdy na své cestě můžete zjistit, že utíkáte před skutečností. Nedokážete si poradit s problémy. A Boží hlas k vám promluví, protože Bůh vás miluje. A řekne: „Co tady děláš? Proč jsi tady?“ Anebo spíše: „Proč to děláš?“

V těchto posledních dnech Bůh kárá Svůj lid a snaží se jej připravit na to, co přichází.

Tedy příběh o tom, jak Bůh jednal s Eliášem po Karmelu, je fascinující, protože ukazuje na něžnou, laskavou péči, se kterou se Bůh sklání k těm, kteří se trápí a ztrácejí svou víru.

Bůh udělal pro Eliáše několik věcí, které vám chci připomenout pro případ, že vy byste také měli problémy.

**Za prvé**, stará se o vaše tělesné potřeby. Vzpomeňte si na píseň, už si nepamatuji číslo, ale jmenuje se „This so sweet to trust in Jesus“, „Je tak milé svěřit se Ježíši“.

Příběh této písně vypráví, že manžel ženy, která píseň zpívá, ji opustil, nebo zemřel a ona zůstala sama s několika dětmi, ale jinak doma neměla nic. To se stalo před mnoha lety, možná i o století zpátky.

Nevěděla, co dělat a tak si klekla a modlila se a prosila, aby se Bůh o ně postaral.

A Bůh není hluchý k našemu volání.

Najednou uslyšela klepání. Šla ke dveřím, otevřela a stál tam koš s jídlem, s čerstvě upečeným chlebem. Rozhlédla se, ale nikoho neviděla.

Bůh se stará o naše tělesné potřeby.

**Za druhé**, když byl Eliáš v jeskyni, Bůh na něho neřval. Jenom ho laskavě pokáral: „Co tady děláš Eliáši?“

„A pomohl mu hlouběji pochopit, jak jedná a naplňuje své záměry. Hospodin nebyl ve větru, v zemětřesení ani v ohni, ale v tichém a jemném hlase.

**Za třetí**, Hospodin dal Eliášovi úkol a ujistil ho: „Ty to dokážeš.“

To je připomínka a povzbuzení pro každého z nás: „Ty to zvládneš“, ale ne ve své síle. Potřebuješ Jeho sílu. To je řečeno v Přísloví 3:

Př 3,5: „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. 6 Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.“

Bůh nám vždy napřímí stezky. Ale otázka je: „Dovolíte Mu to?“

**Čtvrtek – Poslední dny**

V části na čtvrtek vidíme, jak Pavel zdůrazňuje, a mluví o tom, že nemáme zanedbávat společná shromáždění.

Verš Židům 12,25 mluví k nám dnes. A to bych chtěl ještě podtrhnout:

Žd 12,25: „Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli toho, který k nim promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, kdo mluví z nebes. 26 Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, a nyní zaslíbil řka: ‚Já ještě jednou zatřesu‘ nejenom ‚zemí‘, ale i ‚nebem‘. 27 Ono ‚ještě jednou‘ ukazuje na proměnu těch věcí, jimiž lze otřást, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jež jsou neotřesitelné.“

Dnes žijeme v době, kdy probíhá tříbení. O tom psala Ellen Whiteová v „Raných spisech“, na straně 270:

„Tázala jsem se, jaký význam má toto tříbení, jehož jsem byla svědkem a bylo mi ukázáno, že bude vyvoláno přímým svědectvím Věrného Svědka k církvi laodicejské. Ono bude účinkovat na srdce toho, kdo je přijme a přivede jej k tomu, aby vyzdvihl korouhev, a zvěstoval přímou pravdu. Někteří však toto přímé svědectví nesnesou, postaví se proti němu a tak vznikne tříbení mezi lidem Božím.“

Už to není volání Božího lidu k těm, kdo jsou vně: „Vyjděte z něho, lide Můj!“

Ale je to tříbení těch, kdo se účastní závodu. Protože mnozí z nás slyší poselství, ale nejsou jím usvědčeni.

Ano, musíme pokračovat postupně po krocích, ale mnozí z nás jsou na stejné úrovni od té doby, co byli pokřtěni. Nic se pro ně od té doby nezměnilo.

Bratři a sestry, poselství, které dává Pavel v listu Židům, je poselství pro nás dnes. Musíme se probudit a mít oči otevřené dokořán, protože naše spasení je blíž, než když jsme uvěřili. Přibližujeme se velmi rychle ke konci tohoto světa.

Pokud, má nastat doba, kdy musíme brát Bibli vážně, a uchovávat Boží Slovo ve svém srdci, tak je to právě teď.

Pomodleme se:

„Náš Otče v nebesích, děkujeme Ti za příležitost, kterou nám dáváš každý den. Děkujeme Ti za Tvou lásku a za Tvou milost k nám. Protože, když jsme byli ještě hříšníci, Kristus za nás zemřel. Prosíme Tě, Pane, abys nás ve své milosti a slitování dále povzbuzoval, abychom běželi závod a nezastavili se, ale zaměřili se na cíl a na odměnu. Dej, ať naše oči stále vzhlíží k Tobě. O to Tě prosíme v Ježíšově jménu. Amen.“

AMEN.