**Jak věřit v nesnázích**

**Sk 12:1-24** *V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím ...atd*

Jak věřit v nesnázích? Nesnází pro Petra bylo v našem čtení vězení a čekání na soud s vysokou pravděpodobností popravy. To byla velká nesnáz. Avšak každému z nás je dána jiná míra odolnosti a proto i mnohem menší nesnáze nás mohou naprosto rozložit. Petra ne. Podívejme se proč ne?

Situace, o níž jsem četl, se může nejspíš v určité míře stát každému z nás. Asi to nebude hned kriminál, soud a poprava, ale bude to třeba v rovině vztahů zášť a útoky, v rovině práva křivda, v osobní rovině malomyslnost, v rovině školy a zaměstnání nezdar, v rovině zdraví nemoc, v příbuzenské rovině problémy v rodině a v rovině víry hřích a vzdálení se od Boha.

Tři postřehy k příběhu o Petrových nesnázích:

1) a) Dveře, o kterých si lidé mysleli, že zůstanou zavřeny, se otevřely.

*(Dveře vězení, Pán je otevřel a žádný je nemohl zavřít).*

b) Dveře, o kterých si lidé mysleli, že se musí hned otevřít, zůstaly zavřené. *(Dveře Mariina domu. Jak těžko otevíráme své dveře velkým Božím činům!)*

2) a) Muž, o kterém se myslelo, že probdí celou noc, spal klidně jako malé děcko. *(Petr ve vězení, kterého musel anděl probudit, aby jej mohl z vězení odvést. Boží děti mají hluboký pokoj i tváří v tvář hrozbě smrti).*

b) Lidé, o nichž se myslelo, že spí, bděli celou noc.

*(Ježíšův sbor v Mariině domě, který se držel slova: „Bez přestání se modlete!")*

3) a) Muž, o němž se myslelo, že je jeho život u konce, měl před sebou ještě dlouhý život.

*(Petr, který byl odsouzen k smrti. Pán používá svých nástrojů, jak se mu to líbí bez ohledu na to, co rozhodnou mocní)*

b) Muž, o němž si každý myslel, že bude ještě dlouho živ, se ocitl na konci své životní dráhy.

*(Herodes, jehož strašný konec dosvědčuje vážnost a hněv svatého Boha.)*

Slyšíte? 6x jsem užil slovo „myslelo se“ a 6x to dopadlo jinak, než lidé mysleli. 6x nám dnes zní zvěst o tom, že „člověk myslí a Pán Bůh mění“. Chceš stále ještě zůstávat ve své beznaději? Tvrdit, že se ve tvém životě nemůže cokoli změnit? Chceš stále Bohu nedůvěřovat? Vždyť On má všelikou moc vstoupit do tvých nesnází způsobem, který tě nenapadne. Dveřmi, o kterých nevíš. Z perspektivy, jíž nejsi schopen.

Otázky k přemýšlení:

* Zažili jste někdy dveře, které Pán je otevřel a žádný je nemohl zavřít?
* Prožili jste někdy hluboký pokoj i tváří v tvář těžkým nesnázím?
* Jak vytrvale se náš sbor modlí. Nebo alespoň jeho některá skupinka.
* Máte zkušenost s Boží svrchovaností bez ohledu na to, co rozhodnou mocní nebo vlivní? Prostě druzí lidé?
* Jak velkou máme úctu před Bohem? My nepotřebujeme „všemohoucí víru“. Potřebujeme s úctou věřit ve „všemohoucího Boha“.

Text končí: „*Ale slovo Páně se šířit nepřestalo“*. Přesně, jak předpověděl učitel zákona Gamaliel, když řekl: „Je-li toto od Boha, nebudete je moci vymítit“. …Nemohli … Proto: „Neboj se, ale věř!“ …

Události, které se ve vězení odehrály, jsou ukázkou toho, co znamená záchrana z víry. Do vězení se nedostal jen Petr, ale také apoštol Pavel se svým spolupracovníkem Sílasem. Zbičovaní, ranami pokrytí apoštolé zde zpívají. Nezahořkli, nezačali Pánu Bohu vyčítat, co to na ně dopustil. V situaci, kdy nevědí, co je zítra čeká, písní a modlitbou velebí svého Pána. A nezpívají nějak šeptem. Zvuk jejich písně se nese celou věznicí. A vězňové je poslouchají. Píseň má samozřejmě prvořadý význam pro toho, kdo ji zpívá. Může se však stát i důležitým svědectvím pro ty, kteří ji slyší. Ten apoštolský dvojzpěv byl působivý už svým žánrem. Nešlo totiž o žalozpěv, nýbrž o chvalozpěv. Ve věznici se pláče, zoufá, nadává nebo zuří, ale nechválí! Zdá se totiž, že není koho a není zač. Pavel se Silasem to vidí jinak. Ačkoli byli ztýráni, mají okovy na rukou a nohy sevřené v kládě, vědí, že stále patří Bohuu, a že je od jeho lásky nemohou odloučit ani výšiny ani hlubiny, ani přítomnost ani budoucnost, ani andělé ani mocnosti, ani život ani smrt. Tato víra je činila svobodnými i v okovech. Povzbuzovala srdce a zvedala hlavu.

My, lidé máme sklon ve svých problémech Pána Boha obviňovat. Možná si tím na chvíli zchladíme žáhu, ale určitě tím ničemu nepomůžeme a nic nezískáme. Zbavíme se tím jen toho posledního potěšení a poslední naděje, které nám v našem soužení ještě zbývají. Pavel se Silasem si uchovali víru i ve vězení. Náš 1.prezident TGM říkával, že je možno pověsit se buď na Boha nebo na hřebík. Jiné alternativy podle něj pro lidský život není. Pavel se Silasem se jednoznačně rozhodli pro tu první možnost. A ukázalo se, že to bylo ku prospěchu nejen jim, ale i dalším. Dozvídáme se, že všem vězňům pobývajícím ve filipském žaláři, spadla pouta a dveře jejich cel se otevřely. Všichni, kteří slyšeli jejich chvalozpěv, se stali svobodnými. Zůstávali sice stále za zdmi věznice, jejich pobyt zde však získal nový rozměr. Jejich mysl přestala naplňovat jen prázdnota, marnost a beznaděje. Píseňplná vděčnosti, která k nim dolehla, jim dovolila vystoupit až k nebi. Byli v žaláři, ale ruce a mysl měli volné a ústa se k tomu chvalozpěvu připojovala. A dokonce žalářník s celou rodinou díky tomu uvěřili v Pána Ježíše Krista. Radost z Hospodina má obrovskou sílu. A proto: "Raduj se!"

Jedné osobě věnuje pisatel Sk obzvláštní pozornost. Je to žalářník ve Filipech. Ten jediný nebyl proměnou, která změnila kárné zařízení na místo radosti, potěšen. Dokonce vytasil meč a chtěl se zabít. Vězení, kde se vězni přestali bát, kde si zpívají, přestává být vězením v pravém slova smyslu. Ti, které měl hlídat, byli sice stále ještě za mřížemi, žalářník si však uvědomoval, že už nad nimi nemá moc. Ale evangelium je „mocí ke spasení pro každého“. Nejen pro apoštoly a pro zločince. I pro žalářníky! V revoluci, kterou evangelium způsobuje v lidských myslích, nepadají hlavy. Tato revoluce má jedinou oběť: Ježíše Nazaretského. Evangelium neodsuzuje a nelikviduje ani své nepřátelé. Církevní otec Origenes byl touto myšlenku stržen natolik, že ho přivedla až k tvrzení, že i ďábel může být spasen. Tento názor byl sice církví odmítnut, Boží milost se však zastavuje skutečně, až teprve těsně před ním. Žalářník dostal na svou otázku: Co mám dělat, abych byl zachráněn, jasnou odpověď věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou ve tvém domě.

Tato věta je radostným poselstvím pro vězně i pro jejich žalářníky. Proto má být jedněm i druhým zvěstována. Je pravda, že není vždycky přijímána. Obzvláště tragické je, když ji nechtějí slyšet vězňové. Obzvláště povzbuzující je, když ji chtějí slyšet žalářníci. Ten z Filipis dal svou radost najevo tím, že ještě v noci pozval Pavla se Silasem do svého domu. Umyl jim rány, prostřel stůl a s celou svou rodinou se nechal pokřtít. V jeho životě došlo k zásadní proměně. Stal se z něj „žalářník s lidskou tváří“. Skutečně, nevyzpytatelné jsou cesty Páně. Začátek byl přitom tak depresivní: Falešná obžaloba, bičování, žalář… a k jak pozoruhodnému konci to dospělo! Pavel se Silasem nejen že byli osvobozeni, ale pomohli svobodně se nadechnout i dalším. A viditelný či spíše slyšitelný počátek všeho byl v tom, že i ve vězení dokázali zpívat. V tom nám jsou inspirací. Ten osvobozující chvalozpěv přitom není záležitostí hudebního nadání. Schopnost zpěvu žaláři souvisí s vírou. S tím, jestli se dokážeme spolehnout na to, v co doufáme a počítat s tím, co nevidíme. Amen