**Můj novoroční verš 2018 - Fp 1:19**

Moji bratři a moje sestry. Dostal jsem pro tento rok novoroční verš. Vylosoval jsem si ho v tomto sboru na začátku tohoto roku. Pak jsem ho nějak založil a zapomněl na něj. V tomto roce mě potkalo mnoho zdravotních problémů. V únoru jsem ztratil 40dB sluchu v obou uších a na konci června si těžce zlomil obě nohy. Minulou neděli jsem náhodou objevil svůj novoroční verš a zůstal jako opatřen. Stálo na tom lístku napsáno: *"Vše se obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista." Fp 1:19* První, co mě napadlo bylo, že je to Boží vzkaz pro mě. Že je ve verši řeč o mých zlámaných nohou a nahluchlých uších. Nevím, jaký máte vy vztah k veršům z kontextu vytrženým a do jiné situace zasazeným, ale já jim s určitou opatrností věřím. Zkoumám a porovnávám s dalším Božím hlasem, zda ho slyším nebo ne, zda verš souzní s tím, co od Pána slyším vedle něj a sleduji otevírání nebo uzavírání Božích dveří. Párkrát jsem se už opřel o některý verš, o němž jsem si myslel, že byl slovem od Pána a zmýlil jsem se. Ale zrovna tak jsem se párkrát opřel o verš, o němž jsem si myslel, že byl slovem od Pána a on se stal tak, jak Pán v něm předpověděl. Recept na to, jak to rozlišit je prostý. Být stále napojen vírou na Ježíše a přijaté slovo stále předkládat Pánu k revizi. Bůh svá slova dává proto, aby žila, ne aby byla zakopána. Tak jako řidič auta neustále sleduje silnici a neustále koriguje směr své jízdy nepatrnými pohyby volantem, tak věřící opírající se o verš, který dostal od Pána, stále zjišťuje, jak jej Pán naplňuje a zda si jej vyložil správně. Když to nedělá a mlátí Božím slovem druhé po hlavě, musí nakonec udělat velikou opravu směru své jízdy tímto životem. Opravit toho mnoho a přiznat veliká svá pochybení. A tak raději zkoumám průběžně verše, které od Pána dostávám.

Tento verš je zasazen do úplně jiného kontextu, než v jakém se nacházím já. Píše ho ap. Pavel křesťanům ve sboru v městě Filipy. Píše ho z vězení, kde obhajuje evangelium, kde je vězněn pro evangelium a kde může být odsouzen k smrti a popraven. Tehdy nepadaly tresty "odnětí svobody na X let". Vězení tehdy byla jen vazba (někdy i několika letá) ale na jejím konci byl soud a ten odsoudil buď k smrti, nebo k propuštění, nebo k vyhnanství, nebo k peněžitému trestu, nebo zbičování a propuštění. Takže Pavel počítá jak se smrtí tak s propuštěním. Obě varianty jsou pro něj ziskem, na obě se těší. Zemře-li bude hned s Pánem, bude-li propuštěn, bude moci dál kázat Krista a uvidí filipské, kterým dopis píše, nebo o nich alespoň uslyší. Na to se také těší a modlí se za ně. I oni se modlí za Pavla. Za jeho propuštění, za jeho odvahu, za slova, kterými by před celým soudním dvorem srozumitelně zvěstoval Krista. A Pavel jim do dopisu píše ten "můj" verš: *"Vše se obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista." Fp 1:19* Vidíte tedy, že jsem si verš vztáhl do své, úplně jiné situace. Mám na to právo? Mohu to udělat? Je v CB víc jak stoletá tradice novoročních veršů bludem? A co stejná, několikasetletá, tradice Jednoty Bratrské? Všichni známe "Hesla JB". Věřím, že Pán mluví a že si k tomu může použít třeba Balamovu oslici, sen, vidění, dítě nebo slovo zapsané do Bible a řečené do jiné situace a v jiné souvislosti. Ale je třeba Boží slovo zkoumat! *"Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují." 1K 14:29* Zda je to "logos" nebo "réma".

Slovo, které mi Pán na tento rok dal, mě velmi potěšilo. Přečetl jsem si ho pořádně teprve až poté, co jsem se dostal do těžkých situací: *"Vše se obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista." Fp 1:19* A to slovo se doopravdy stalo. Stalo se RÉMOU. Stalo se slovem Boha živého, které se k Stvořiteli nenavrátí s prázdnou, ale vykoná to, k čemu bylo určeno.Ale já tu dnes před vámi nechci jen chválit Boha za zázrak, který tři dny po přečtení toho verše Bůh se mnou udělal. Tehdy lékař, který viděl můj RTG změnil názor na dobu srůstání kostí a řekl mi ať se hned teď před ním postavím a ty kosti zatížím 100% své váhy (k tomu podle jeho předchozího názoru mělo dojít až za 10 měsíců). Já chci dnes také vám všem povědět, že podle toho verše je moc Ducha Ježíše Krista jen "přispěním". Obrat "k dobrému" nastal skrze vaši modlitbu a přispěním Ducha Ježíše Krista. Byly to vaše prosby, přímluvy a modlitby za mě, které Bůh slyšel a rozhodl ze své svrchovanosti o jejich vyslyšení. I tady se ptáme, jak to že v mém případě byla modlitba vyslyšena a v jiném, např. před 1/2 rokem nebyla. Odpověď je prostá. Protože Bůh je Bohem, ne automatem. Protože je svrchovaný. Protože On rozhoduje. Jeho je království i moc i sláva na věky. Což bychom chtěli důvěřovat Bohu, který by rozhodoval vždy jen podle našich představ a přání? Ne, nechtěli. Chceme věřit Bohu svrchovanému, který vidí dopředu a rozhoduje podle své vůle. Buď vůle tvá je prosbou naší naděje, ne zoufalství. Naděje, že Boží rozhodnutí je správné, dobré a nejlepší z možných i když mu někdy nerozumíme. Věříme, že Bůh je PÁN. A přece nás to nemá odvést od přímluvných modliteb. Byly to modlitby filipských a přispění Ducha Ježíše Krista, co apoštola nakonec z vězení propustilo. Byly to vaše modlitby a přispění Ducha Ježíše Krista, co mé kosti uzdravilo (i když v sobě mají mnoho šroubů a kovových dlah a budou ještě rehabilitovat a podrobí se operacím k vyndání všeho toho kovošrotu). A z toho plyne, že má cenu se modlit, má význam psát modlitební řetězce, má smysl prosit Pána ne jednou, ne dvakrát, ale i opakovaně. *"Vdova nepřestávala soudce prosit, nemilé noční návštěvě souseda bylo vyhověno pro neodbytnost víc než kvůli přátelství, kdo prosi dostává, hledající nalézá a tlučícím bude otevřeno."*

*"Vše se obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista."* A nakonec v tom verši Pavel filipským napsal slovo: "Vím". *"Vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista."* Toto je stejné "Vím", které Pavel napal křesťanům do Říma v 8.kapitole. A dokonce v možném čísle: *"Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha."* Víme to? Víme to doopravdy? Vím to i já? Mohu docela osobně říci i za sebe? Je to i moje vyznání? Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, co Boha milují? Ano. My to přece VÍME! My jsme to s Bohem přece už zažili. My přece víme, že ani vlas nespadne z naší hlavy bez vědomí našeho nebeského Otce. A pak je tu slůvko "všecko". To je síla! Nejen když se daří tak to napomáhá, ale i když se nedaří. Nejen když je člověk mladý, ale i ve stáří. Nejen ve zdraví, ale i v nemoci. Nejen když je bohatý, ale i když je švorc. Nejen ty dobré věci, ale i ty zlé. Prostě "VŠECKO, VŠECIČKO" napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha. Protože On je Pánem nad úplně vším. Dokonce i všechny duchovní mocnosti ho musí poslouchat. Slovo "napomáhá" nám naznačuje, že se počítá s naší spoluúčastí. Že nám nespadne Boží pomoc do klína bez našeho přispění. My ale můžeme ke všemu přistupovat velmi pozitivně. Vždyť na co sáhneme, napomáhá k dobrému, milujeme-li Boha. Náš pozitivní přístup k životu může být i nakažlivý. Milující Boha se přece nebojí toho, co přijde. A ještě nakonec zaslíbení: ...napomáhají "k dobrému". Co je pro nás doopravdy dobré? Apoštolovo "DOBRÉ" neznamená, že naše epikurejské "dobré" je pro nás doopravdy dobré. Ne všecko, co vidíme na barevných obrázkových odkazech je pro nás doopravdy dobré. A někdy dokonce "dobré" podle způsobu tohoto světla může pro nás být velmi zlé. Vzpomeňme na propagaci tabákových výrobků z 20.let minulého století. A naopak platí i to, že dočasná bolest nakonec přinese velmi dobré ovoce do našeho života. Zkrátka i ohledně definice toho, co je "dobré" se musíme spolehnout na našeho Pána, který nás miluje a kterého i my milujeme. On bude nejlépe vědět, co je pro nás dobré. A proto naším i mým jediným potěšením v životě i ve smrti je, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší náležím svému věrnému Spasiteli Ježíši Kristu. Amen