**Žádné trápení od starostí**

***Fp 4:6-7*** *“Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.”* ***( kralicky )*** *“O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu. A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.”*

Milí bratři, sestry, přátelé. Sešli jsme se zde proto, že věříme v Pána Ježíše Krista, nebo nás víra v něj alespoň zajímá. Bereme vážně Bibli a používáme ji, jako průvodce životem. Dnešní text patří do úzkého kontextu našeho novoročního hesla sboru pro tento rok 2018. Minulou neděli jsem mluvil přímo o verši, který nám letos visí na nástěnce: *"Radujte se v Pánu vždycky"*, dnes bych chtěl mluvit o tom následujícím, který začíná tak krásně - slovy: *“Netrapte se žádnou starostí...”*

To by bylo krásné ... kdybychom se nemuseli ničím trápit ... to je asi to první, co nás napadne. Tím ale vlastně říkáme, že není možné toto Boží slovo splnit. Říkáme, že by to bylo krásné, ale Tím říkáme, že Pán Bůh po nás něco chce, ale my to nemůžeme udělat, protože to není v našich silách. Dokonce tím říkáme, že Pán Bůh od nás nemůže přece něco takového chtít. Naše reakce je stejná, jako reakce dítěte, kterému otec řekne: *“Dojdi s odpadky do popelnice”* a dítě na to odpoví: *“To by bylo krásné, kdyby byl ten odpadkový koš už vynesený”.* Pán Bůh říká: *”Netrapte se žádnou starostí”,* ale nás napadne, to by bylo krásné, kdybych se *“žádnou starostí nemusel trápit”.* Obávám se že takto nakládáme i s jinými Božími příkazy, které v Bibli čteme.

Když se vrátíme k dnešnímu textu, tak je všem jasné, že je to slovo překrásné. Že přesně tak bychom to chtěli prožívat. Že o to nám vlastně jde. Protože žijeme dnes ve velmi ustarané době. Každý má mnoho starostí. Ne jednu, nebo dvě. Ale musí hlídat mnoho věcí najednou. Jako pilot obřího letadla, který přepne řízení na manuál. Hlídám čas, abych během každého dne nepřišel na mnoho míst pozdě. Tašku, abych na každé setkání měl v tašce všecko, co budu potřebovat. Své myšlenky, abych na každé setkání byl připraven a ve střehu abych jednání dobře ustál. Oblečení, abych neměl flek na límci, ústa, aby mi z nich nebylo cítit, boty, aby byly čisté, účes, aby byl podle bontonu, úsměv nebo hněv, aby vyjadřoval nejen co si myslím, ale také, co se ode mě chce a co prospěje věci, dopravní prostředek, kterým se dostane tam a zpátky, pracovní náčiní, věci a vztahy , které na mě čekají doma. Kontrola zásob, prádla, jídla, opravy mnoha domácích spotřebičů, bytu, domu, auta... Ve všem, co v životě máme jsme totiž závislí na druhých lidech. S elektřinou na elektrárně, s vodou na vodárně, s plynem na plynárně se spotřebiči na opravářích, s pečivem na pekárně, s mlékem na mlékárně atd. My si jistě doplníme tisíce dalších závislostí našeho života na druhých. To všechno nám působí starosti. Ustavičně kontrolujeme vývoj vztahů se svými vedoucími a hlídáme si své podřízené, aby nám nehodili klacek pod nohy. Každá práce, každý vztah, každá rodina, každý domov má svá specifika a své starosti. Taková je naše denní realita. Krom ní pak jsou dlouhodobé plány - víkendy, spoření, vývoj dětí, péče o staré rodiče, řešení konfliktů, dlouhodobé spory, rodinné oslavy, nezapomenout na narozeniny příbuzných, na výročí svatby. Pak od vás ještě nějaký kazatel nebo staršovstvo chce, abyste byli aktivními členy sboru, do které patříte, chodili na biblické a mysleli i na jeho budoucnost. A mohl bych pokračovat jmenováním dalších ještě půl hodiny.

No a do toho, jakoby z jiného světa nám dnes zazní Boží Slovo: *“Netrapte se žádnou starostí”*

**1.** Nejprve si přiznejme, že se fakt den co den starostmi opravdu trápíme. Přiznejme si to upřímně a otevřeně. Každý den má svá trápení. To je v Bibli napsané na jiném místě. Na místě, které nás chce osvobodit, alespoň od trápení nad zítřkem. Ale dnešní slovo říká: *“Netrapte se ...* ani dnes ani zítra... *žádnou starostí”.* Přiznání, že se fakt den co den starostmi opravdu trápíme, je první krok k činu.

**2.** Ale co dál? Jak to udělat? Jak se netrápit žádnou starostí? Tady by se hodila modlitba: *“Pane můj, já nechci aby to byla jen naděje a krásná idea, která by byla prima, ale není reálná a nikdy se na zemi nevyplní. Já Pane můj nechci, aby to byli jen sliby pastorů o tom, že někdy v nebi bude jednou hej a starosti už nebudou. Já vím, že nebudou, ale Ty, Pane můj, své slovo říkáš pro život na této zemi, tak mi prosím Tě řekni, jak se může stát, že se už od zítřka nebudu trápit žádnou starostí!” Amen*

A *taky by se hodil příběh. Tady je: "V jednom hodinářství bylo mnoho hodin."* Je to bajka, kde neživé předměty mluví. *"Staré a mrzuté pendlovky chtěly někomu zkazit náladu a vybraly si malý vesele tikající budík, co stál na stolku pod nimi. A hned začaly:*

*“Víš vůbec ty bláhový budíku kolikrát budeš muset ve svém životě za den tiknout? Jen si to spočítej” A budík počítal. No a výsledek ho tak vyděsil, že se zastavil a už ani netiknul. Celý se sesypal. Naštěstí vedle něj stály moudré sloupkové hodiny. A hned se ho zeptaly: “Viš ty ustrašený budíčku kolik síly musíš vynaložit do jednoho tiknutí?” Budík se zamyslel. Pak řekl: “žádnou” a hned to zkusil: “Tik ... tik .... tik, tik tak, tik tak, tik tak” a zase se rozběhl. “No vidíš řekly moudré hodiny, a to jsi se celý zhroutit nad starostmi, které jsi před sebou uviděl. Strach má vždycky velké oči. A protivnost starých mrzutých pendlovek ti málem zkazila celý život.”*

Tento příběh, který vyprávěla holandská misionářka Coorie ten Boom, jen dokresluje to, co říká dnešní verš. Říká. *“Netrapte se žádnou starostí”*, a říká také, jak to máme udělat: *“V každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.”* Nebo podle kralických výstižněji: *“Ve všech věcech, skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním, prosby vaše známy buďte Bohu.”* To znamená, že to hlavní není, aby starosti, které máme napsány v diáři byly známy nám, ale aby byly známy Bohu. Když o nich bude vědět Všemohoucí, je to mnohem důležitější než to, budeme-li o nich vědět my sami.

Jak se starostí Bohu oznamují? I to je v přečteném textu: *“skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním.”* Co to je? Modlitba to je rozhovor s Bohem. Ponížená žádost je naše pokora. A díkčinění? To je, že si připomenu všechno, co od Boha mám. Ruce, které fungují, nohy, které chodí, mozek, který myslí, cit, který miluje, oči, které vidí, uši, které slyší. Ano to je díkčinění.

My si často stěžujeme. Sobě, svým milým, druhým, svému deníčku, svým přátelům. A zapomínáme na to, že naše starosti a žádosti mají být předně známy Bohu. Bude-li je znát vždy nejprve On, už je nebudeme muset říkat druhým. Kde druzí jen vyslechnou, Bůh poradí. Kde druzí jen poradí, Bůh pomůže. A kde druzí jen pomohou, Bůh připraví východisko. Ve světle Jeho moudrosti je to naše řešení vždy jen jakousi "brigádnickou svépomocí" místo odborné firmy, která má profesionální techniku ... jestli víte, co tím chci říci... Bůh má prostředky, které my nemáme, někdy ani neznáme. Je vybaven všelikou moudrosti, ví, co přijde a má všelikou moc. On vidí dopředu a kdysi svému lidu vzkázal: *“Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.  Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci. Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.” Izajáš 65:21-24* Proto je vždy nejdůležitější, aby naše žádosti znal On dříve než lidé.

Když prostřednictvím rozhovoru s Bohem formou ponížené žádosti u vědomí si toho, jakými dary jsem pro život vybaven, budu předkládat všechny své starosti Bohu častěji než sám sobě a svému diáři, pak nastane něco, s čím ap. Pavel provázal dnešní výzvu Netrápit se žásnou starostí: *”A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit mé srdce i mysl v Kristu Ježíši.”*

My konec tohoto verše často používáme při žehnání na konci bohoslužby. Kazatelé na konci společných modliteb řeknou: *“A pokoj Boží převyšující všeliký lidský rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.”* Přejeme si, aby se to vyplnilo, přejeme to všem přítomným, ale bývá to jen hezkou básničkou, kterou Bůh vyplnit nemůže ze jednoho prostého důvodu. Nebylo totiž splněno to, co říká verš předchozí. Ono totiž toto tzv. požehnání začíná písmenkem: *“a”* ... a právě to je písmenko, které znamená, že Boží pokoj přijde jako následek toho, co uděláme nejprve my. *Když se nebudeme trápit žádnou starostí tak, že v každé modlitbě a prosbě budeme děkovat a předkládat své žádosti Bohu.* Pak skutečně: *“pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.”*

Amen