**SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM aneb RAdost, kterou vÁm nikdo nevezme**

**J 16:16-23a**

Ježíš mluví o radosti, kterou vám nikdo nevezme. O radosti, která vás obklopí a díky ní se nebudete potřebovat na nic ptát. Je to radost, která odpoví na vaše otázky dřív než vás napadnou. Dřív než je vyslovíte. Jde o setkání se vzkříšeným Kristem, které nasytí lidskou duši. Naplní ji pokojem. Vysvětlí všechny otázky najednou.

Mnozí máme mnoho otázek a otazníků. Říkáme si, že když na ně dostaneme odpověď, najdeme úlevu. Ale ve skutečnosti s každou odpovědí se objeví další otázka, někdy i dvě. A tak místo abychom v Bohu spočinuli, zasypáváme Ho (i sebe) nepokojem rozbouřeného nitra, malověrností, zlobou, trápením, obavami. Ježíš ale mluví o radosti, která uklidní náš nepokoj, srdce, které se chvěje a děsí. Říká: *"Pojďte ke mně všichni kdo jste obtíženi a naleznete odpočinutí své duši."* Tak jako když loď dopluje do přístavu. Jako když zakotví.

Je to něco takového, říká Ježíš, jako když se matce narodí dítě. Předtím mnoho otázek: *"Jaké bude? Kdy se narodí? Bude to v noci? Ve dne?"* A mnoho dalších otazníků. Pak během porodu mnoho bolestí. A pak najednou ... dítě je tady a matka ho drží v náruči. Takový malý uzlíček zírající na svět. A ona v tu chvíli ví, že patří jenom jí a ona jen jemu. Ten pocit spočinutí je úžasný. Nic už je nemůže rozdělit. V tu chvíli, i kdyby venku zuřila bouře, válka, zemětřesení, ona je s ním a ono s ní. Dvojice, držící se navzájem v náručí, patřící nerozlučně k sobě. Dvojice, kde jeden patří druhému. Tak přesně takový obraz dává Ježíš, když mluví o nás a o věcech nebeských. Abychom jim rozuměli, užívá obraz věcí pozemských. Ty a já ... Matka a narozené dítě. A mluví o radosti. O radosti, kterou vám nikdo nevezme. Ty a já ... Matka a dítě.

Vzpomínám, že dnešní biblický text jsem dostal ve svých 25ti letech, jako zadání. Měl jsem si podle něj připravit kázání. Kázání na známku. V semináři homiletiky, na teologické fakultě v posledním ročníku. Příprava kázání probíhala pro každého studenta vždy formou dvou seminárních setkání s ostatními studenty a učitelem. Každý, kdo si své kázání připravoval, jej předem celkem 2x představoval spolužákům za přítomnosti učitele, který byl mentorem. Ti všichni mu do jeho přípravy mluvili. A to často velmi kriticky. Když přišla řada na mně, vzpomínám, že na poprvé mně moji přípravu kázání na tento text svými kritickými poznámkami doslova rozstříleli. Napodruhé jsem kázání předělal úplně od základu. Ale stejně nebyli spokojeni. Učitel mlčel. Moji spolužáci to řekli za něj. Byli většinou z ČCE a hodně protestovali zejména proti myšlence, že se s Kristem můžeme i my, tak jako učedníci, setkat dneska taky. Pro nás, z CB, je to jasné, ale v ČCE to nechápali. A já zase nechápal je: *"Jak to, že nechápou tak jasnou analogii do našich dní."* Hádali jsme se a pak mně jedna studentka položila přímou otázku: *"A jak ses tedy ty setkal s Kristem?"* Tuto otázku evangelíci většinou nepokládají. Odpověď pro ně není relevantní. Ale potřebovali zpochybnit mé subjektivní pocity a rozbít je. Proto ji položila.

Jenže nám se zrovna ten rok narodila trojčata. Já už studoval podle individuálního režimu a v tu chvíli jsem si vzpomněl na údiv z okamžiku, když jsem právě narozená trojčata poprvé uviděl. Byl to pro mě skutečný zázrak. A tak jsem jim ho popsal. A najednou se stala zvláštní věc. Spolužáci zmlkli. Zázrak zrození dítěte totiž v tom biblickém textu používá i Ježíš. A oni tomu textu najednou porozuměli. Bible jim oživla, přestože jejich křesťanská tradice bránila porozumět osobní zkušenosti setkání s Kristem. V tu chvíli byly najednou i jejich otázky zodpovězeny, jak o tom mluvil Ježíš s učedníky. Osobní svědectví o úžasu ze zrození dětí pro ně bylo naprosto srozumitelné. Zjistili, že setkání se vzkříšeným Ježíšem nepatří do 2000 let staré legendy, ale je možné i dneska. I pro ně. Seminář skončil, kázání jsem později ve fakultním kostele odkázal. Známka z něj nebyla nic moc, ale zkoušku ze semináře homiletiky jsem dostal.

Někdo možná, podobně, jako oni, nevěří, že setkání s Ježíšem je možné i dnes. Že pozvání plati i pro něj. Jeho modlitba není rozhovor s Bohem, se kterým se v Ježíši setkal. Neříká Bohu "Ty". A přece Ježíšova slova o tom, že se s námi chce potkat, jako živý a vzkříšení Pán, platí i pro nás. Pro mne a tebe. Věříš tomu? Víš, že se s Ježíšem můžeš setkat? Ještě dnes? Vydat mu svůj život? Požádat ho, aby tě osvobodil od hříchů? Svěřit mu své trápení. Požádat Ho, aby vzal Tvůj život do svých rukou? Dát mu ho? Nechat ho kralovat ve svém srdci?

Podobnou, ba větší radost prožili učedníci, když se setkali s živým Kristem. Myslícím a hýbajícím se. S bytostí, která jedla a pila, mluvila na ně a ukazovala, že není mrtvá, že není duchem, že je z masa a kostí, tak jako oni. Bratři a sestry, pro tento svět je Bůh mrtvý. Svět ho považuje jen za náboženskou tradici. I jako křesťané, často Ježíše vnímáme pouze duchovně. Jako názor. Jako duchovní bytost. Ale on byl po svém vzkříšení z masa a kostí. On je i dnes živý a skutečně existuje. Učedníci ho 3 dny zpět viděli mrtvého. Mrtvé tělo na kříži. Nehybné, bezvládné.

Někdo věří v Ježíšovy myšlenky, jiný v Ježíšův charakter, další v Ježíšovu lásku. Ale neví, jestli i dnes žije, mluví a pohybuje se. Vzpomeňme však na tu radost, kterou učedníci prožili, když viděli a dotýkali se vzkříšeného Pána. Byla tak autentická a tak veliká, že pro ni v pozdějších letech s hrdostí nasazovali své životy. Jejich vlastní budoucí smrt v římských arénách při náboženských čistkách pro ně byla ziskem, ne ztrátou. Radostí, že opět spatří vzkříšeného Pána. Byla to radostn kterou jim nikdo nedokázal vzít. Ani svět, ani césar, ani Řím, ani životní útrapy. Radost, při níž každý jen tiše šeptal: *„Viděl jsem Pána.“ „Je živ!“ „On žije!“ „Vstal a znovu přijde!" Možná ještě dnes!" Maran atha."* Všecko, všecičko kolem nich by bylo zanedbatelně a nicotné před radostí, která plnila jejich nitro. Radostí ze setkání s Ježíšem. Vždyť vzkříšený Ježíš tehdy jedl jejich chleba a pil jejich vodu. Byli jako žena, které se právě narodilo dítě. I dnes se člověk může s Ježíšem setkat. Nemá cenu si představovat jak. To setkání totiž připraví On. Na mně a na tobě je, abychom o ně Ježíše prosili. Abychom Ho chtěli. Abychom Ho pozvali do svého života.

Můj známý úplně zářil, když mně vyprávěl svůj příběh o Boží moci. Ještě po 10 letech od chvíle, co se mu to s jeho malým synkem stalo, zářil radostí. Je to můj přítel. O maličko starší než já. Deset let před tím, co mi to vyprávěl, šel, jako nevěřící, na shromáždění spolu se svým věřícím kolegou z práce. Byl jím pozván, tak šel. Vzal s sebou svého malého syna s vrozenou vadou v podobě výrazně kratší nohy. Šli na shromáždění, kde se kazatel modlil za uzdravení. Modlil se i nad jeho pětiletým synem a oba dva, můj tehdy nevěřící přítel i jeho věřící kolega, viděli, jak během modlitby ta kratší noha dorůstá tu delší nohu. Když mi to po 10ti letech vyprávěl, vzpomínal, že se tehdy setkal s mocí vzkříšeného Ježíše. Ale neuvěřil hned potom, co se to stalo. Pár let to ještě trvalo, než přijal Ježíše za krále svého srdce. Dnes o něm jiní říkají, že má dar uzdravování. On sám si to nemyslí, říká: *"To je Boží věc."*

Když jsem vloni ležel se zlámanými kotníky na polohovací posteli, byly moje nohy celý ten první měsíc v sádře. Tehdy jel zmíněný bratr z Brna přes Prahu do K.Varů, kde bydlí a zastavil se za mnou. Předem mi zavolal, zda se může za zlámané nohy pomodlit. Souhlasil jsem a při jeho modlitbě jsem pocítil teplo v levé noze. Chtěl jsem ho cítit i v pravé noze. Proto jsem ho opakovaně žádal o další a další modlitbu i za moji pravou nohou. Až při jeho třetí modlitbě jsem slabší pocit tepla ucítil i v noze pravé. Nebylo to teplo z jeho ruky. On ruce položil na sádru. Sádra je tepelný izolant. Sádra teplo nepřevádí. Bylo to teplo zevnitř. Později mi řekl ortoped, který operaci prováděl: *"Ne každý roztříštěný kotník se takto zahojí."* A vyznal, že hlavní podíl na uzdravení má "Ten nahoře." Každopádně jsem už při těch modlitbách cítil Boží dotyk. Děkuji vám všem, kteří jste se za mě modlili. Cítil jsem dotyk nebeského Krále. Tak, jako když se setkáte mocí vzkříšeného Pána.

Když učedníci viděli vzkříšeného Pána, toho, který má klíče od hrobu a od smrti, tomu nemohli pro samou radost zpočátku ani uvěřit. Byli stále v chrámě a chválili Boha. A když později viděli, jak jejich slovům Bůh žehná, jak je provází mocí Ducha svatého, věděli, že už nemohou mít jiné povolání, než být rybáři lidí. Nic už by je neuspokojovalo tak, jako zvěstovat evangelium. Evangelium toho, který z mrtvých vstal a má klíče od hrobu a od věčnosti. A tak z Petra a Jana, z Matouše a Judy, z Filipa a dalších byli poutníci, kteří vypravovali, co viděli a slyšeli, čeho se jejich ruce dotýkali. A skrze jejich vypravování přicházeli k víře další lidé. Kázali a vyprávěli o veliké Boží milosti a slávě. To teď bylo jejich povolání. Nemohli nekázat. Nemohli nemluvit o tom, co viděli a slyšeli. Nemohli mlčet o Boží slávě, kterou prožili na vlastní kůži. Byla to živá zvěst, kterou prověřovali desítky těch, kteří se obrátili. Téměř denně Pán přidával k jejich společenství ty, jež povolával ke spáse. Apoštolé se neustále setkávali s Boží mocí v příbězích lidí, které vzkříšený Ježíš, sedící na pravici Boha Otce všemohoucícho, i za jejich časů uzdravoval, oslovoval a proměňoval.

Když na vlastní oči uvidíte, jako jsem to viděl já, že člověk, oslovený Boží milostí, jde v bílém křestním plášti v březnu bos středem vesnice, kde ho všichni znají jako feťáka, zloděje a podvodníka a přejí mu to nejhorší, musíte jen chválit Boha z jeho obrácení. A on šel k místnímu rybníku na náměstí, lezl se mnou do vody, chtěl křest na znamení, že patří Ježíši a vůbec mu nevadilo, že na něj lidé koukají z oken. V tu chvíli to pro vás bude další nové a silné setkání se vzkříšeným Pánem. Vnímáte, že ten, křtěný, teď má v srdci radost jiného druhu, než míval předtím. Radost, kterou mu žádný škodolibý pohled souseda nemůže vzít. V tu chvíli i vy, kteří jdete vedle něj, musíte chválit Boha, děkovat a věřit v zázrak vzkříšení.

V bibli čteme, že tehdy bylo nedělní ráno. Velikonoční neděle. Hrob otevřený, rakev prázdná. Ten mrtvý ožil. Je to snad pro Hospodina nějaký div? Pro architekta Země a Vesmíru? Pro toho, který svým požehnáním udržuje v chodu běh života na Zemi? Který dává proletět velkým meteoritům kolem Země v tak přesné vzdálenosti, aby do ní nenarazili a když jeden přeci jen narazí, tak má tak přesnou velikost, rychlost a načasování, že vyhynou jen dinosauři proto, aby se mohli začít rozvíjet savci. Ve správný čas. Pro správnou věc. Nic se neděje náhodou. *„Ty Bože víš, kdo jsem, jak se jmenuji, kolik je mi let a jak dlouho tu ještě budu. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.  Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet,  sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou.“*

Možná je tu někdo, koho se Boží hlas dotýká a chtěl by vložit svou ruku do ruky svého spasitele. Říct mu, že už nechce v té a v té věci rozhodovat sám. Jít dál sám. Že mu ji odevzdává. Jmenuje ho králem svého srdce. Chcr se jím dát vést.

Možná je tu někdo, kdo by chtěl úplně všecko, co má a kým je, odevzdat do rukou Pána Ježíše Krista. Své zápasy, svá trápení, své bolesti. Své viny, prohry a propady. Možná mu dnes chce někdo začít znovu důvěřovat celým svým srdcem.

Věřím, že On slyší a přiznává se k našim rozhodnutím. Budeme zpívat píseň a jestli se někoho Boží hlas dotkl a chce to dát viditelně najevo, může na konci písně, až dozní poslední akord povstat. Pak povstaneme všichni a budeme se modlit ve společné modlitební chvíli. Amen