Novoroční 2017

**Introit:** *“Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný ”*

# 2K 11,24-12,10

Jak rádi prožíváme mimořádné okamžiky života. Rádi bychom v novém roce tyto mimořádné okamžiky zažili. Ale ono to velmi často bývá i jinak. Často prožíváme slabosti, pády a prohry. Boží Slovo nám říká, jak se vypořádat se zážitky obojího druhu. Těmi mimořádně krásnými i těmi mimořádně špatnými. Zamysleme se nad hodnocením obojích zážitků apoštolem Pavlem. 1. nechlubí se těmi mimořádně krásnými 2. nemalomyslní z těch mimořádně špatných.

**1.** Byl přenesen až do třetího nebe... *”2K 12,4 a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit.”* ale nechlubí se tím. Píše to křesťanům v Korintě jenom proto, že vyzdvihovali kazatele, kteří něco mimořádně duchovního zažili. Ap.Pavel se jim v porovnání s těmi tzv.”veleapoštoly” zdá ubohoučký, bez duchovních zážitků, bez cti a slávy. A tak Pavla vyprovokovalo tento postoj k tomu, aby jim také napsal to co prožil s Bohem. Ale říká, že se tím nebude a nechce chlubit. A má-li se chlubit, pochlubí se raději svou slabostí. To je zvláštní postoj křesťana, že? Proč to píše? Proč to dělá? Protože se chce menšit, aby Kristus, který je Jeho Pánem mohl růst. Aby Duch Svatý se mohl v jeho životě rozmáhat. A to je možné jenom tehdy, kdy se pýcha ap.Pavla bude menšit, kdy sláva Pavla jako apoštola bude hasnout, kdy se bude menšit a uprostraňovat ve svém životě Krista. Jak se to dělá? Tak, že se bude ptát na Jeho vůli, že Boží vůli přijme a že Boží vůli bude činit. V tomto postoji a s tímto jednáním se pak děje to, co je tělu nemožné, totiž to, co ap.Pavel vyznal: *“Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.”* V novém roce máme mít to nejlepší pro Ježíšovu slávu. Nezapomeňme, aby Ježíš mohl v nás růst, my se musíme menšit. Je to nepřímá úměra, která funguje s matematickou přesností. Čím více se budeme povyšovat, tím více Duch Svatý bude uhašován a čím více se budeme menšit, tím více Ježíš bude v nás a skrze nás růst.

**2.** Ale je zde jedno úskalí. A sice - malomyslnost. Člověk mdlý duchem, rád slyší tato slova a považuje se za člověka pokorného a slabého. Ale sebelítost není pokora. Takový člověk nemůže říci druhou část věty ap.Pavla. Řekne: *“jsem sláb”*, avšak ap.Pavel pověděl: *“Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.”* Pavel nechce být sláb. Chce být silný. Nehoví si v bezradnosti, slabosti, nestatečnosti, sebelítosti, malomyslnosti a lenivosti. Je mužem odvahy, rozhodnosti a síly, ale poznává, že k tomu aby byl skutečně silný, musí složit sílu svou vlastní u Pána Ježíše Krista a Jeho nechat bojovat za sebe. A tak v novém roce nebuďme pyšně odvážní ani nezdravě zbabělí. Silný je ap.Pavel tehdy, kdy dobrovolně skloní své zbraně odvahy i malomyslnosti a řekne svému Pánu: *“Pane tu jsem, učiň si ve mně svůj chrám podle tvých představ a tvých plánů. Já Ti do toho nebudu mluvit. Naopak budu spolupracovat při jeho realizaci.”* To není pasivita, to je pokora a udělání prostoru Ježíši jako králi mého života. Takhle to vypadá, když On roste a já se dobrovolně menším. Pak platí: *“Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.”*

Co nás čeká v roce 2017? Bude to 365 dní. 365 příležitostí. *Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Genesis 2:19-20*

Nový rok nám přináší 365 mnohých možností. Jsou to dny, které nám Bůh daroval. Můžeme je promarnit starostmi, sklíčeností, nedbalostí… Nebo je můžeme vyplnit tvořivou činností, radostí, vítězstvím a požehnáním. Podle dovednosti můžeme udělat z téže látky krásné šaty, nebo ubohý pytel. Ze stejných poživatin můžeš připravit chutný pokrm nebo ubohý oběd bez chuti. Podle tvého kuchařského umění. Tak přijímáme každý rok od Boha jako dar. Avšak zodpovědnost vítězně a úspěšně jej využít … ta spočívá na nás.

Rád bych zde poukázal na důležité téma „pojmenování“. Prostřednictvím jména můžeš volat na jakoukoli bytost a je to pevné označení věcí. Když čteme l.Mojž.2/19-20 tak poznáváme, jak Bůh volal Adama a jak Adam dal všem zvířatům jména. Bible nám také říká o tom, že když Bůh někoho promění, tedy současné změní i jeho jméno. Zamysli se nad životem Jákoba! Jákob znamená *„podvodník“*. Avšak když obdržel u potoka Jabok Boží požehnání, změnil anděl Páně jeho jméno z Jákoba na Izraele, což znamená *"Boží bojovník"*. Když bylo jeho jméno změněno, nenavrátil se již zpátky k podvodníkovi. Když pročítáš život Šimona Petra, tak poznáš, že jeho, jméno Šimon znamená *"rákosí"* a také takový byl. Jeho povaha byla nestálá, klonila se podle větru a měnila se podle nálady. Když však na Petra pohleděl Ježíš, změnil zcela jeho jméno, když řekl: *"Ty jsi Petr, tak se budeš jmenovat.* Petr znamená *"skála"*. Nikdo nevěřil slovům Pána Ježíše, snad se mnozí smáli nad tou změnou Šimonova jména, neboť znali jeho povahu – byla jako rákosí. Avšak když Kristus jeho jméno změnil, po čase začneme Petra poznávat již ne jako rákosí, ale jako skálu. Stal se skálou církve, sloupem prvého křesťanského sboru.

Pomysleme jen s úctou a bázní na tu moc, kterou Pán Bůh daroval Adamovi, když na něho přenesl úkol aby pojmenoval v ráji všechna zvířata. Jaké jméno Adam zvolal, to bylo vždy zvláštním jménem, které označovalo povahu zvířete. Také my jsme dnes v podobném postavení, jako byl Adam v ráji. Dnes před nás Bůh staví 365 dní v roce - právě tak, jako přivedl před Adama všechna zvířata. My musíme těm dnům dát jméno a *"tvář"*. Těch 365 dnů je nám předloženo bez jediného jména.

Musíte obsah a povahu jednoho každého dne určit tím, že tomu dni dáte jeho vlastní jméno. Můžete mu dát špatné jméno a následkem toho bude zlý. A následkem jednoho špatného určení budou možné zlé i dny další. Mnozí lidé jsou přemáháni smůlou a neštěstím, které prožívají ve svém životě. Oni však často nechápou, že dávají svým dnům negativní jména. Kdyby je pojmenovali dobrými jmény, byly by jim vyšly vstříc a sloužily jen k dobrému. Ano, my můžeme svým dnům dát dobrá jména a tak je nechat sloužit k našemu nejlepšímu prospěchu. Ať se ti to líbí, nebo nelíbí, ty budeš dávat svým dnům buď vědomě, nebo nevědomě - jména. Tvůj život bude tak, či onak - ovlivňován jmény, kterými pojmenuješ každý jednotlivý den.

To první, co udělat, když nastupuje nový den, který ještě nemá žádnou tvář, je hned v jitře říci: *"Otče, děkuji ti, že mne daříš novým dnem. Nový dni, tvé jméno buď úspěch! Dnes od časného rána, až do pozdního večera,* *budeš mi sloužit užitečně.* Někdy se lze radovat z toho, že smím novému dni dát jméno podle zaslíbení Božího, které čtu v Bibli a řeknu: *"Otče, Ty jsi ve 3.ep Jana ve verši 2. zaslíbil: "Žádám obzvláštně, abys ses dobře měl a zdráv byl tak, jako duše tvá dobře se má."* Proto dávám tomu dni jméno tohoto slova a tak mu dávám "tvář" a tento den přichází potom právě s požehnáními, aby mi po celý ten den takto sloužil. Také my můžeme dávat dnům, které nám Bůh daruje, jméno a tvář. Učiňme to a nechme je obšťastňujícím způsobem sloužit.

Rozdáváním lásky, něhy, porozumění a odpuštění. Předáváním pokoje a slov o Božím království. *“Nemohli mlčet”* ti, kteří pochopili a uvěřili zvěsti evangelia. Pán Ježíš po nás nechce víc, než svědectví. Nemáme být kazateli a znalci Písma, učiteli a vykladači Bible. Jen svědky toho, co Bůh v Kristu učinil pro tento svět a kým se Ježíš stal pro náš život. Plni radostné zvěsti evangelia. Plni vůně spásy. Plni štěstí z vykoupení. I v roce 2017 můžeme obohatit druhé, posvítit do některých temných koutů naší planety a lidského srdce. Nechce se od nás přece příliš. V Písmu čteme o jednom jediném, co se od nás jako od správců Božích tajemství čeká: *“1K 4,1-2 Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.”* A jestliže podle slov této modlitby budeme z Boží síly a pro Boží vyslyšení žít, stane se i v příštím roce to, co je zaslíbeno v 8. kap ep. Římanům těm, kteří Boha milují:

*“Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Ř 8,32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Ř 8,33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Ř 8,34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Ř 8,35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Ř 8,36 Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku." Ř 8,37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Ř 8,38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, Ř 8,39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.* Amen