1. **Přechod přes Jordán (Jozue 3):**
	* **Potřeba svatosti.**
		+ Po 40 let oblak ukazoval, že je čas rozbít tábor a vyrazit, a archa vedla Izrael k jeho novému cíli (4. Mojžíšova 9,17; 10,33).
		+ Byl čas se pohnout. Tábor v Šitimu byl rozebrán a oni se na tři dny utábořili před Jordánem. Poté jim bylo přikázáno, aby následovali schránu smlouvy do Zaslíbené země (Jozue 3,1-3).
		+ Následovat schránu smlouvy znamenalo:
			1. Poslouchat Boha (10 přikázání)
			2. Důvěřovat Boží péči (nádoba s manou)
			3. Respektovat Bohem ustanovené vůdce (Áronova hůl)
		+ Existoval však jeden předpoklad: měli být posvěceni (Jozue 3,5). Toto zasvěcení zahrnovalo obřadní očistu (vyprání oděvu a těla), zanechání hříchu a vnímavý postoj k poslušnosti Božím příkazům.
	* **Živý Bůh zázraků.**
		+ Bůh je "jediný, kdo činí divy" (Žalm 72,18). Z tohoto důvodu Ho uznáváme jako jediného Boha (Žalm 86:10), pamatujeme si jeho zázraky (Žalm 77,11) a vyprávíme o jejich úžasných skutcích (Žalm 96,3).
		+ Pro Toho, který stvořil všechno, co existuje, není nic příliš obtížného nebo podivuhodného (Jerrmiáš 32,17; Lukáš 1,37). Díky tomu můžeme věřit, že i v našem životě může dělat zázraky. (Žalm 107,8)
		+ Přechod Jordánu je jedním z Božích divů, který prorocky ukazuje na další z velkých divů, které Bůh zaslíbil v nás vykonávat: na vstup do nebeského Kanaánu (Zachariáš 8,6-8).
2. **Památka (Jozue 4):**
	* **Znamení, která je třeba si zapamatovat.**
		+ V Bibli může mít znamení několik významů: zázrak (1. Královská 13,3), symbol něčeho (1. Mojžíšova 9,13), krvavé znamení (2. Mojžíšova 12,13), rozlišovací znamení (Ezechiel 20,20), kameny (1. Mojžíšova 28,18).
		+ 12 kamenů vzatých z Jordánu, které Jozue vztyčil jako znamení, patří k druhému typu: památníku.
		+ Kromě samotné vzpomínky, jaký byl Boží záměr, když požádal, aby tyto kameny byly vztyčeny (Jozue 4,6.7)?
		+ Nové generace musely vědět, co Bůh udělal. Tvá víra musí být založena na Božích zázracích. Je odpovědností rodičů předat tyto znalosti svým dětem (5. Mojžíšova 4,9). S tímto vědomím musí každý z nás žít svou vlastní vírou.
	* **Zapomnětlivost.**
		+ Při vztyčování 12 pamětních kamenů v Gilgálu Jozue zdůraznil dva body (Jozue 4,23):
			1. Bůh vysušil Rudé moře před *námi* (Jozuem, Kálebem a několika dalšími, kteří ještě žili z generace, která vyšla z Egypta)
			2. Bůh vysušil Jordán před *vámi* (novou generaci narozenou na poušti a předurčenou k dobytí Kanaánu)
		+ Nastupující generace byla v nebezpečí, že udělá stejnou chybu jako jejich otcové: zapomene na Boží mocné skutky. Naneštěstí zapomněli a zaplatili za následky (Soudců 3,7.8).
		+ Jak důležité je tedy, abychom si v živé paměti uchovávali, jak se Bůh staral o naše předky a o časy, kdy jsme na vlastní oči viděli mocnou Boží ruku!
3. **Milníky Jordánu.**
	* Přechod Rudého moře a přechod přes Jordán jsou dvě historické události, které byly spojeny jako milníky v dějinách vykoupení. (Žalm 66,6; Žalm 114) Společně signalizují naše vysvobození z hříchu a náš přístup k věčnému životu.
	* To, že jako zázrakem překročil řeku Jordán a byl přenesen do Boží přítomnosti, se pro Elijáše stalo skutečností. (2. Královská 2,1.7.8.11)
	* Pro Elíšu však byla tatáž událost znamením přijetí Ducha svatého, který mu umožnil splnit jeho poslání (2. Královská 2,14.15).
	* Vstup do vod Jordánu měl stejný účinek na Ježíše, který byl Duchem svatým zmocněn, aby splnil své poslání: osvobodit nás od hříchu a dát nám věčný život (Marek 1,9-11; Jan 1,29; 3,16).