# PRVNÍ KŘESŤANSKÉ KÁZÁNÍ – reakce posluchačů.

# Základ kázání: Sk 2:14-41

# *Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: 15* *Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno. 16* *Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 17* *'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. 18* *I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. 19* *A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. 20* *Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; 21* *a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.' Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. 23* *Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. 24* *Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. 25* *David o něm praví: 'Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; 26* *proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, 27* *neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. 28* *Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.' Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes.* *Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn* *viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. 32* *Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.33* *Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. 34* *David nevstoupil na nebe, ale sám říká: 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, 35* *dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.' 36* *Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem." Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"* *Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 39* *Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh." 40* *A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" 41* *Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.* (video Sk)

Minule jsme si řekli, že:

**Petr káže Ježíše Krista ukřižovaného a Ježíše Krista vzkříšeného**

**a) Kristus ukřižovaný**

*22 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.*

*36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."*

Petr si nebere servítky. Dvakrát ve svém kázání **osočí své posluchače, že to oni zabili Ježíše Krista**. Sice prostřednictvím „bezbožných“ (dosl. těch, kteří jsou bez Zákona: Římané), ale to vy jste ho ukřižovali.

To platí pro nás úplně stejně. Kristus zemřel za naše hříchy! Za naše provinění, za naše nemoci. Petr ve svém dopise cituje proroka Izajáše:

*4* *Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 5* *Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.* (Iz 53:4-5)

**b) Kristus vzkříšený a oslavený**

Daleko víc času však Petr věnuje **vzkříšení Ježíše Krista.** To je nejdůležitější bod/téma jeho kázání:

 *24* *Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.*

Petr dokazuje Kristovo vzkříšení z Písma. A také svědčí, že se s Kristem sám setkal. A ne jen on! Nýbrž všichni ostatní učedníci. Říká:

*32* *Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.*

Ježíš je zkrátka živý. Je to Mesiáš. A jaká byla reakce posluchačů? Dnes dokončíme poslední dva body z toho, jak mají kazatelé kázat Krista a pak si povíme o efektu tohoto kázání. Obezprostřední reakci Petrových posluchačů na Petrovo kázání.

**REAKCE POSLUCHAČŮ**

*Pokračování*

Minule jsme si řekli, že Petr byl vlastně prvním kristovským kazatelem. Kázal Krista. A jeho kázání bylo prvním křesťanským, neboli kristovské kázáním. Na Petrově kázání jsme si začali ukazovat jací mají být kazatelé. Jak kazatelé mají kázat. Jak kazatelé mají znát písmo. Jak kazatelé mají kázat Krista. Krista ukřižovaného a Krista vzkříšeného. A dnes pokračujme ještě dvěma body o kazateli. A potom se podívejme na reakci petrových posluchačů.

**Kazatelé Evangelia Ježíše Krista:**

**Kazatelé musí vést lidi nejen k pochopení evangelia, ale k přijetí evangelia.** Kazatel by totiž měl vědět, že lidem nevypráví o počasí. Ale o Ježíši, o dárci pravého a nového života. Proto nemůžeme s druhými o Kristu mluvit, jako bychom mluvili o počasí (*Včera bylo pěkně, že? / Ano, to bylo. / A dnes je zase škaredě. / Ano, to je…* *No, a co???*) Především kazatelé musí druhé lidi (vášnivě!) přesvědčovat o tom, že je zapotřebí přijmout Krista do svého života. Otevřít se mu. Vrhnout se mu do náruče. Padnout mu k nohám. Vydat mu svůj život. Protože když to lidé neučiní, nebudou zachráněni z bídy svého života.

# Kazatel George Whitefield (18. stol.) jednou zaníceně a procítěně kázal evangelium shromážděným horníkům. Hladovým, udřeným a od uhlí černým horníkům. Po nějaké chvíli, když tito tvrdí lidé slyšeli o lásce Ježíše, začali plakat. Jejich slzy jim umývaly tváře. To, co se dělo navenek (umytá tvář), bylo obrazem toho, co se dělo uvnitř (umyté srdce)!

A nebo vzpomeňme na kázání významného evangelisty 20.století, **Billy Grahama:** **(video)**

# Kazatelé musí spoléhat na to, že si Bůh jejich kázání použije ke svému dílu. Kazatel si s pokorou uvědomuje, že je jen kazatel. On ví, že nakonec je jen člověk - a ne Bůh. Že je to lidský nástroj v Božích rukou. Že na něm v posledku nezávisí spasení druhých. Skrze jeho ústa druzí slyší o spáse, o Kristu. Ale kazatel tím končí. Musí udělat tu nejlepší práci, ale výsledek je cele na milostivém Bohu – a na nikom jiném.

# Kazatel tedy volá na všechny posluchače, ale Bůh vnitřně povolává jen některé z nich. Petr mluví o Kristu ke všem shromážděným, ale Kristus mluví k srdci jen některých. Petr napomíná všechny, ale Kristus usvědčuje z hříchu jen některé. Kazatel zve ke spáse všechny, ale Kristus si přitáhne jen některé. Petr to zažívá hned od začátku své kazatelské služby. Je napsáno:

*41* *Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.*

**Efekt Petrova kázání:**

Jaký byl efekt Petrova kázání? Podívejme se blíž na dopady slov, která Petr kázal a na reakce jeho posluchačů.

Mohli bychom říci: "Fantastická první sklizeň!“ Nádhera! Ale: Nenechme se zmást, bratři a sestry, těmi úžasnými počty! Úplně všichni lidé, kteří se shromáždili Petrovo kázání nakonec nepřijali! Úplně všichni z přihlížejících neuvěřili evangeliu o Ježíši Kristu! Číslovka 3000 kterou Lukáš ve Skutcích uvádí chce říct že jich bylo hodně, ale rozhodně ne všichni. Číslovka 3000 kteří se k nim přidali je prostě konstatování počtu těch kteří se k nim přidali. Z dalších míst knihy Skutků opakovaně slyšíme že se zvěstování Krista přidala vždy jen část z těch kteří slyšeli. Že se nepřidali k věřícím sboru Kristovy církve všichni posluchači. Na jednom místě se k apoštolu Pavlovi přidaly dokonce jenom 2 lidé Priska a Akvila. A na dalším místě, athénském areopagu, se přidalo jenom velmi málo z těch kteří slyšeli.

A tak se to děje v celých Skutcích apoštolských. Zmiňme alespoň poslední zapsanou příležitost: Apoštol Pavel káže Krista židům v Římě:

 *23* *Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k nim hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčoval je o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků.* ***24*** ***Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit.*** *25* *Když odcházeli, rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto: "Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izaiáše: 26* *'Jdi k tomuto lidu a řekni mu: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.*  *Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.' 28* *Vězte," dodal Pavel, "že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou."* (Sk 28:23-28)

A to se odehrává stále znovu... Ty 3000 na začátku knihy skutků po Petrově kázání nejsou ohromujícím číslem. Nikdy neuvěří úplně všichni! Ale to nesmí vést kazatele evangelia k tomu, že by pověsili zvěstování evangelia na hřebík. Naopak! On musí kázat dál. Dalším lidem. Protože vždycky se znovu může stát ten div divoucí: Že někteří v Krista skutečně uvěří. (**video Pavel 1.dil**)

**Reakce těch, kteří uvěřili a chtěli se přidat**

**Přijali poselství + Začali život komunity nejprve v Jeruzalémě (2,37-45)**

Po uvedení celého vzoru hlásání Krista  *Sk 2:37-41* posluchači *reagují formou otázky a Petr s učedníky odpovídají.* V Petrově odpovědi slyšíme *základní podmínky osloveného člověka pro přijetí evangelia*. To, co je třeba učinit, když člověk uvěří kristologickému hlásání (2,36-37)?

**Petr předkládá určité požadavky a potom dává zaslíbení.**

**1**) Prvním požadavkem je „ **obrácení**“ (*metanoia*). Skutky opět ukazují **kontinuitu** mezi počátkem Ježíšova hlásání (kdy JKř kázal „ křest pokání“ , Lk 3,3: *včetně metanoia*) a mezi začátkem církve. Mezi prvním požadavkem Ježíšova hlásání evangelia a prvním požadavkem apoštolského kázání je kontinuita. Požadavkem je změna smýšlení. Metanoia. Obrácení se. A dále:

**2**) Petr žádá, aby se lidé dali **pokřtít** na odpuštění svých hříchů (Sk 2,38b).

Tady už kontinuita chybí. Ačkoli JKř vyžadoval, aby lidé přijali křest pokání, Ježíš ne. V prvních třech evangeliích Ježíš nikoho nepokřtil. Odpuštění hříchů se dělo jen mocí jeho Ježíšova slova.

Ve Sk Ježíšova moc nad hříchy trvá, vykonává se však nyní skrze křest. **Křest je veřejný akt**, což má svoje důsledky: Petr žádá lidi, aby vykonali **viditelné a ověřitelné vyznání**, že přijímají Ježíše, což rovněž znamená připojit se k Petrovi a jeho skupině.

Základní izraelské pojetí je, že Bůh se rozhodl spasit *lid*, a obnova smlouvy o Letnicích na tom nic nezměnila. Spása má společenské hledisko a jednotlivec je **spasen jako součást Božího lidu**. Církev stojí na svém počátku, a tak její význam v Božím plánu se přímo odvozuje od významu Izraele jako Božího lidu.

**3**) Petr upřesňuje, že **křest** se musí vykonat „ **ve jménu Ježíše Krista**“ .

Janův křest a fakt, že sám Ježíš byl od Jana pokřtěn, byl určitě významný motiv, který vedl Ježíšovy následovníky k trvání na křtu. Sk 18:24-19:7 ovšem upřesňují, že existovalo jasné **rozlišování mezi křtem Janovým a křtem „ ve jménu Pána Ježíše“** (19,5).

Neznáme s jistotou nejstarší křestní obřad. „ Ve jménu někoho“ však nejpravděpodobněji znamená, že křtěnec vyznal, kdo je Ježíš (a v tomto smyslu vyslovil jeho jméno), např. „ Ježíš je Pán“ ; „ Ježíš je Mesiáš (Kristus)“ ; „ Ježíš je Syn Boží“ ; „ Ježíš je Syn člověka“ .

Mimochodem: Tato křestní vyznání vysvětlují, proč je v NZ pro Ježíše tak všeobecně rozšířené užívání více titulů.

**4**) po vypočítání požadavků Petr slibuje (2,38-39): „ Jako **dar dostanete Ducha svatého**. *Vždyť to zaslíbení platí těm… které si povolá náš Pán Bůh.“*

I když je tu výzva ke změně života, hlavní úlohu při obrácení hraje Bůh.

Petr a jeho druhové přijali Ducha svatého a nyní slibují, že stejného Ducha svatého dostanou i všichni věřící. Nebudou patřit do „ druhé třídy“ . Stejná **rovnost** v přijímání daru Ducha se prokáže při křtu prvních pohanů (Sk 10,44-48). Na tento princip je třeba se odvolat, až vyvstanou hádky o zvláštní úkoly v církvi (1 Kor 12).

**5**) Podle Sk 2,41 bylo pokřtěno asi tři tisíce lidí. Dále se popisuje, **jak žili**. Vzpomínky jsou vždy výběrové, historie se tu prolíná s teologií. *Souhrnná zpráva v 2,42-47 uvádí čtyři prvky komunitního života prvních křesťanů*. O nich až příště. První roky v Jeruzalémě (asi do r. 36 po Kr.) se shrnují jako doba, kdy křesťané byli jedné mysli (1,14; 2,46; 4,24; 5,12).

**ZÁVĚR: BEZ SKUTEČNÉHO KÁZÁNÍ EVANGELIA NEBUDE ŽÁDNÉ NOVÉ PROBUZENÍ!**

Bratři a sestry, přáli bychom si, aby Bůh dal nové probuzení v naší zemi? Přáli bychom si, aby mnozí lidé začali žít s Pánem Ježíšem – nyní i navěky? Pak se modleme za kazatele evangelia! Prosme Hospodina, aby si vzbudil a povolal nové kazatele. Aby také ty staré kazatele probouzel z duchovního spánku, aby jim dodával odvahy, aby je vedl k sobě blíž a probudil v nich skutečnou touhu evangelium kázat. Aby s nimi pracoval. Protože ani v 21. století kázání nepřestalo být tím nejlepším nástrojem zvěstování evangelia o Ježíši Kristu.