Právě památka sv. Jeronýma mě inspirovala k tématu Boží slovo v životě kněze. Dnes jsme, v modlitbě breviáře měli úryvek z Jeronýmovy předmluvy ke knize proroka Izajáše, kde on mimo jiné píše: „Jestliže je podle apoštola Pavla Kristus Boží moc a Boží moudrost, a jestliže ten, kdo nezná Písma, nezná Boží moc a Boží moudrost, pak neznalost Písma je neznalost Krista.“ To důležité je, že pro Jeronýma bylo slovo Boží slovo živého Boha a svým způsobem Kristus sám. Slovo vtělené.

A proto, chceme-li sloužit slovu, znát slovo, milovat slovo, je potřeba, abychom milovali Krista, poznávali Krista a spojili s ním svůj život. V listě Filipanům Pavel píše o tom, že poznat Ježíše Krista svého Pána je mu na to všechno. Víte, že tam používá takový expresivní výraz „odpadky“ v porovnání s poznáním Ježíše Krista.

A jeho touhou bylo s Ježíšem spojit svůj život navždy. Jen se říkám, ten list Filipanům Pavel píše v závěru svého života. Copak Krista neznal? Bratři, víte to, že čím víc s Pánem žijeme, čím víc ho milujeme, tím víc si uvědomujeme, že ho známe a neznáme. Ale ta touha být s ním a poznávat ho, ta nás vede k tomu, abychom hlouběji pochopili nejen jeho život, jeho samotného, jeho slovo, ale i to poslání, které nám dal, abychom na prvním místě úplně spojili svůj život s ním a dali průchod Otcovu slovu tak jako on pro tento svět. Podstatou samotného křesťanství a pochopitelně i knežství je právě naše spojení s Kristem, náš důvěrný vztah s ním, naše přetvoření v Krista. A dovolte mi to říct, to nejde bez Božího slova.

Protože Boží slovo je legitimní cesta k proměně nás samotných, našeho smýšlení, našeho jednání, nás samotných. Tím, že to slovo přijímáme společně s Ježíšovou osobou, že s vírou ho přijímáme, tak mu dovolíme, aby bylo tím, co nás určuje. Jako kněží a pochopitelně i jáhni se ve vztahu k Božnímu slovu držíme od laiků lišíme tím, že jsme povoláni být zvláštním způsobem služebníky Slova, jak o tom mluví Lukáš hned v první kapitole svého evangelia, tak to čteme ve Skutcích apoštolů. Je důležité, že ne my si sloužíme Slovem nebo že Slovo slouží nám, ale my sloužíme Slovem. Je důležité si to někdy uvědomit, když bereme Bibli do rukou. Máme totiž tendenci si jej vzít jako něco, čemu já vkládám význam, jako něco, co mi slouží. A možná je dobře, jak učili církevní otcové, si představit, že to Boží slovo je prostě nade mnou, ne pode mnou. A to Boží slovo má ve všem určovat mě. Ne nadarmo se otevřená kniha Bible vkládá na hlavu svěcence při biskupském světci, protože on má být ve všem podřízen Božímu slovu. A potažmo na nás kněze se to samozřejmě vztahuje také.

Je to slovo živého Boha, které nám Bůh nechal zapsat. Slovo, které nás přesahuje. A my se mu podřizujeme a jemu sloužíme. Z tohoto pohledu nějaké diskuze nad Božím slovem, mimo rámec modlitby a ochoty to slovo vykonat a otevřít se Duchu Svatému, aby nám zjevil jeho pravý význam – tak takové lidské diskuze nad Božím slovem jsou na hraně rouhání a znesvěcení.

Ve svém prvním listě Soluňanům Pavel píše „Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží. Vždyť jim skutečně je. Vždyť také projevuje svou moc ve vás, kteří věříte.“ Jeden z nejčastějších hříchů ve vztahu k Božímu slovu je to, že ho bereme jako slovo lidské. Myšlenku. Tohle jsem ještě nikdy nečetl. Znovu mě to oslovilo. To je zajímavý příběh. Dobře, na začátku to tak může být. Ale my dnes víme, že za těm slovem, se skrývá Bůh sám, musím to číst aspoň v duchu v postoji na kolenou.

Jestliže bereme Boží slovo jako slovo lidské, sebereme mu tu moc. A když sloužíme slovu, tak nepředáváme myšlenky, ale Boží moc. Apoštol Pavel o tom píše v listu do Korinta, že když přišel, tak nepřišel s žádnou vemlouvavou moudrostí, ale s Boží mocí a znameními, protože Boží království není ve slovech, ale v moci. A my víme, jak to vypadalo, když apoštolové kázali v moci Boží. Když Petr kázal o letnicích, tři tisíce mužů se obrátily! Já jsem si říkal, že kdyby to bylo v těch slovech, že já se to jeho kázání naučím nazpaměť a budu to říkat pokaždé při mši. Jenže ono by se nedělo nic. Bez Boží moci zůstane to slovo neplodné.

Bible není jako nějaká kniha, jiná kniha, je to zjevení Boha o Bohu a o nás, o životě. Ježíš o svém vlastním slově řekl, že jeho slovo je pravda a život. To slovo má v sobě neskutečnou tvůrčí moc. Jakub píše hned v první kapitole svého listu, že Boží slovo má moc spasit naše duše, má moc změnit náš život, naše smyšlení, mluvení, jednání. A s myšlením to začíná. Vy víte, že tím prvním a největším bojištěm mezi dobrem a zlem je naše mysl. Když jsme byli znovu zrozeni, dostali jsme od Boha nový život, nového ducha, v kterém přebývá Bůh sám.

Jsme chrámem ducha, ale naše mysl zůstala myslí starého člověka. A poctivé připodobňování se Božímu slovu a skrze slovo k Ježíši Kristu, svého myšlení, myšlení Kristovu, nás celkově připodobňuje Pánu. Apoštol Pavel v listu Filipanům píše, abychom v sobě měli to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. A když čteme ten hymnus, tak slyšíme, jaké to smýšlení Ježíš měl. A když píše do Korinta, tak s takovou zvláštní jistotou až hrdostí říká, „my Kristovu mysl máme“, ale Kristovu mysl můžeme mít jenom když všechno své smýšlení podřídíme Bohu a jeho slovu. To je zápas, každodenní zápas. Abychom neuvažovali jako lidé světa, abychom nehledali názory na svět, na politiku, na všechno možné kolem nás, jenom v nějakých sousedských řečech. Boží slovo je slovo pravdy. Bůh je pravda, Ježíš je pravda, Jeho slovo je pravda.

Víte, v naší kultuře se rozhostilo takové pořekadlo, ten má pravdu, ten nemá pravdu. Dovolte mi říct, že biblicky řečeno, obojí je špatně. Protože nikdo z nás nevlastní pravdu. Pravda buďto bude vlastnit nás a nebo budeme ve lži v omylu, v polopravdách tohoto světa. Je to slovo, které nás osvobozuje a uzdravuje, které je světlem pro náš každodenní život. Ježíš ve Velekněžské modlitbě se modlí k Otci: „Otče, posvěť je pravdou. Tvé slovo je pravda.“ To znamená, že nás slovo posvěcuje, kdykoliv ho přijímáme. Kdykoliv se mu otevíráme. A ten proces posvěcení, to je přece cíl našeho pozemského života. To je vůle Boží, naše posvěcení, píše Pavel Soluňanům. Ono nás uvádí do pravdy a také v nás živí touhu po Bohu a lásku k Bohu. Tato láska k Pánu nás zase vede k tomu, abychom milovali jeho slovo. Abychom se stali lidmi, kteří to slovo milují a zůstávají v něm. A pak to slovo zůstává v nás. A pak jsme schopni podle toho slova žít. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.

Ale napřed je ta láska. Slovo se nenaučíme zachovávat tím, že se ho naučíme nazpaměť. To není špatně. Ale to, že budeme milovat Krista a budeme milovat to, co nám zanechal a řekl. Apoštol Pavel píše Timoteovi ve 2. listě: „ Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení. A to vírou v Ježiše Krista.“ Tam je klíčové to slovo mohou. Rozumíte, Písmo nám může dát všechno. Boží život – ale vírou v Ježíše Krista. To znamená, že skrze přijetí Krista a vší té milosti, kterou nám dal. Na začátku listu Efezanům Pavel píše, že v Kristu jsme už obdařeni vším duchovním požehnáním nebeských darů. A my to vírou přijímáme. Všechno to, co nám zasloužil. Nový život, přijímáme Ducha Svatého, přijímáme odpuštění hříchů, uzdravení, odpuštění.

A vírou přijímáme také pochopení Božího slova a schopnost ho uskutečnit. A pak Pavel vypočítává „veškeré písmo pochází z Božího ducha“. To je důležitá věc, protože on je pravým autorem písma a nemůžeme si myslet, že budeme Božímu slovu rozumět studiem.

Slovo je třeba studovat, ale pochopení mu dává Duch Svatý. A je dobře se naučit, když ráno rozjímáme, čteme Písmo, prosit Ducha Svatého. Vždyť Ježíš slíbil, že nám Duch Svatý připomene, že nám to slovo vysvětlí. Kolikrát, když se připravujeme na službu slovem, na naše kázání, promluvy, katecheze, to je to první, co máme dělat. Prosím tě, Duchu Svatý, veď mne, promluv skrze to slovo ke mně, ať můžeš promluvit skrze mě i k těm, ke kterým jsi mě poslal. A Pavel dál píše, „a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému dílu. Boží člověk připraven ke každému dobrému dílu.

Pán nám dal obrovskou důvěru, že my máme pokračovat v jeho pozemském životě. Alžběta od Trojice říká, že potřebuje tělo každého z nás, naši duši, naši mysl, protože chce v nás žít své prodloužené lidství. Ale my to můžeme žít jenom tím, když budeme tou mocí Božího slova natolik proměněni, že všechno, co budeme dělat a říkat, bude pod jeho mocí. A pak jsme vyzbrojeni ke každému dobrému dílu. Boží slovo má obrovský potenciál.

Může nám dát tu moudrost ke spasení víru v Ježíše Krista. Může nám dát samotnou víru, když Pavel píše v tom slavném textu 10. kapitoly Římanům, že víra je ze slyšení. Chápu, že v určitých situacích ti učedníci prosili: „Pane, dej nám více víry!“, nebo jak ten posedlý chlapec prosí: „Pomoz malé víře.“ Ano, jsme na cestě. Vírou můžeme uchopit úplně všechno, co nám Bůh dal. Ale ta víra je ze slyšení Božího slova. Chceme-li růst ve víře i v lásce je potřeba, abychom se tím slovem sytili. Klíčem k naší proměně a ke službě v moci a v duchu Krista je právě slyšení slova. To není vůbec samozřejmé. Víte, jak Ježíš říká těm současníkům, mají uši a neslyší. Mají zatemněnou mysl a nerozumějí. A člověk by to tak rád četl jenom na adresu těch Ježíšových odpůrců, kteří ho nechtěli slyšet. Ale on to v říká i svým učedníkům, že máme uši a neslyšíme, že máme zatemněnou mysl a nerozumíme. Vzpomeňme na to, jak to říká těm emauzským učedníkům: „Jak jste nechápaví a doslova zpozdilí ve svém srdci, že nerozumíte tomu, co říkali proroci.“ Rozumíte? Oni vyrůstali ti učedníci v kultuře slova. Oni byli syceni Božím slovem celý život a nestačilo to k pochopení. Slyšet a porozumět může jen ten, kdo slyšet chce. A kdo se slovu otevře v ochotě měnit svoje smýšlení a svůj život podle Božího slova a kdo v tom slově přijme samotného Ježíše. Svým současníkům, to máme v osmé kapitole Janova evangelia, Ježíš řekl takovou velice silnou větu. To je v tom nedorozumění v dialogu - byli tam židé, kteří věřili, ale současně se postavili proti němu, nechtěli mu věřit. To je velice zajímavý dialog celá ta osmá kapitola Janova evangelia. A Ježíš jim tam říká: „Chcete mě zabít neboť pro mé slovo není u vás místo.“. To je šílená spojitost.

Víte, nedostatek místa v nás pro Ježíšovo slovo, vede k smrti. K duchovní smrti. A ten prostor pro Jeho slovo vede k životu, protože Jeho slovo dává život.

Naše mysl i naše srdce nedovedou být prázdné. A buďto jsou i naše mysl i naše srdce plné pána a nebo jsou plné lidského myšlení, slov a taky starostí a úzkostí. Jen lidská slova vedou k neplodnosti. A slova zlého, ta vedou k smrti. Proto Ježíš na závěr té řeči o rozsévači, to je taková magna charta, jak pracovat se slovem Božím, říká u Marka ve čtvrté kapitole „Dávejte pozor, co posloucháte. Protože člověk se stává tím, co poslouchá.“

Člověk se stává tím, na co se dívá, tím, o čem přemýšlí. Ten duševní směr proměňuje pak naše nitro. Proto je tak důležité, abychom dobře zvažovali, na co se podívám, čemu budu naslouchat.

Víte, že žijeme v kultuře, kde lidé vysedávají u těch komunikačních prostředků, u televizí, na internetu a sytí se vším možným balastem. A vy pak se připravujete, modlíte, prosíte Pána a při nedělním kázání máte 10 až 15 minut, abyste se postavili proti celému tomu světu, který on za ten týden nabral do sebe? Jestli nebudeme vést lidi k rozlišování čemu mají dát přednost, čemu věnovat čas a jestli je nenaučíme, aby žili z Božího slova denně, tak to je nekonečný zápas.

Je zajímavé, že můžeme mít s Pánem docela blízký vztah - nebo mít pocit, že máme blízký vztah - a většina z vás jistě má - a přesto v nás jeho slovo nemusí mít místo. My to názorně vidíme na tom biblickém příběhu Ježíšova setkání v Betánii s Martou a Marií. Marta měla jisté Ježíše ráda a byla si jistá jeho láskou. Přijala ho do svého domu a určitě i do svého srdce. Chtěla mu dát všechno. Vyjadřovala to tím, že ho chtěla pohostit a vůbec jí nedošlo, že on nepřišel proto, abychom mu dali na první místě jíst, ale aby sytil on nás. A on chce být ten první, který nás bude sytit každý den ráno svým slovem, svojí láskou, eucharistií.

Dokonce měla pocit, že Pána nezajímá, co prožívá. Byla plná neklidu a starostí. Ale pokoj nalezneme jenom u Pána, u jeho nohou, v jeho vůli.

Bez naslouchání Pánu snadno uvažujeme jenom lidsky. A začneme tím pádem i posuzovat druhé, protože to je součást lidského smýšlení, srovnávání, posuzování, kritika. Marta si dělala tolik starostí, že jí úplně uniklo Pánovo přání, aby mu naslouchala stejně jako Marie.

My často přemýšlíme a uvažujeme o věcech, které za to vůbec nestojí. Většinou to zažijete, když přijdete někde mezi lidi, kteří žijí ve světě a teď slyšíte jejich řeči a vidíte, že jde v životě o hodně. A že Pán tolik touží potom, aby byly lidé, kteří mu budou naslouchat a konat jeho vůli, protože pokoj do lidských srdcí nepřinesou v lidské řeči lidské konání. A vy slyšíte, o čem všem je možné se bavit, čemu všemu je možné věnovat čas, lépe řečeno ztrácet čas. A nakonec často ty lidské řeči ještě nahánějí strach a vedou prostě k neřestem.

Mnoho našich problémů je ze špatného uvažování. Působí to smutek, starost a strach, protože myslíme na to, čemu nasloucháme - a pak, co máme ve svém srdci. A víte, že jedna špatná myšlenka vám může narušit celý den. Stačí, když ráno, místo toho, abyste otevřeli Boží slovo, otevřete internet a většinou tam najdete věci, které člověka nepovzbudí. A když si to uvědomujeme, začneme na to myslet. A už celý ten čas, který jsme si vyhradili pro Pána je vlastně pod útlakem těchto lidských myšlenek, které nám někdo vsugeroval a které jsme do sebe pustili.

Nehledě na to, že špatné myšlení vždycky vede k špatnému jednání. A ten Pán Ježíš té Martičce říká, že myslí na mnoho věcí. My také myslíme často na mnoho věcí. Někdy musíme: pracovně, služebně. Ale někdy nemusíme. Marie si vybrala ten lepší úděl, že na prvním místě myslí na Krista a na to, co říká.

Boží slovo má moc úplně změnit náš život. Připodobnit nás Kristu.

Pán Ježiš říká Martě, ta tvoje sestra Marie, ona si vybrala, zvolila si dobře. To znamená, že my si to vybíráme, rozumíte? Ne, že ty máš takový poslání, ty taky. Samozřejmě, každý z nás má jiný poslání. Ale ten nejlepší úděl, ten si vybíráme my. A záleží na nás, jestli si ho vyereme. Marie si zvolila tu nejlepší cestu, tu milující pozornost vůči Kristu a naslouchání Jeho slovu.

A když milujeme pána nesobeckou láskou, tak to vždycky rozhoří naše srdce k němu. Kdykoliv k vám promluví - a pak každé jeho slovo stojí za zapamatování, rozjímání a uchovávání v srdci. To vidíme na Ježíšově matce, Panně Marii. Jak ona i slovo, kterému nerozuměla, uchovávala v sobě, rozjímala o něm. To znamená, přemítám stále o tom, jak to ten Pán řekl.

My většinou jsme k tomu dotlačeni, aspoň právě tou službou slovem. Když mám kázat a teďka si přečtu to evangelium a jsem tupý, tak to jsou ty chvíle milosti, kdy najednou prostě začnu volat: „Pane, co tím chceš říct? Jak tomu mám rozumět já? Co chceš, abych těm lidem řekl? A začnu o tom přemýšlet zleva, zprava – a to je prostor pro Ducha Svatého. Kdo to zažil, tak ví, že není nic důležitějšího. Protože ten „aha efekt“, který člověk zažije, když na tu myšlenku nepřijdete sami a vy víte, že to v sobě nemáte, ale že vám to vnuknul Duch Svatý, způsobí tu radost, že můžete to slovo i předat těm druhým.

Protože každé to jeho slovo je slovo, které osvobozuje, přináší naději. Slova lidská uvádí lidi do beznaděje. A my stojíme na té kazatelně proto, abychom jim vlévali naději, důvěru, protože díky Kristu už je zvítězeno. Ježíš zvítězil. Všechno dopadne dobře. Jak říká Juliana z Norwich: „Všechno bude dobře. Všechno dopadne dobře.“ Ale Pán k tomu potřebuje i ty, kteří to evangelium a tu naději zvěstují lidem kolem sebe.

Jen Ježíšovou slovo si zaslouží naši neustálou pozornost. Dokonce je to to jediné potřebné. A Bůh nás k tomu zve, nenutí. Tu Martu také nenutil Pán Ježíš. A my se stále učíme být pozorní k tomu, co Pán říká. A to slovo nás vtahuje do stále hlubšího vztahu s Kristem a pochopení Krista. K poznání Krista, to, čím jsme začínali. Protože čím víc ho poznávám, tím víc ho miluji. A čím víc ho miluji, tím víc ho poznávám. A to je proces, který se nastartuje právě skrze Boží slovo, které přijímám a nově ho uskutečňuji. Nakonec to, že ho uskutečním, je vlastně to nejhlubší pochopení toho slova. Protože mu začnu rozumět. Zevnitř. Do té doby je to teorie. A teorií máme dost. Jakub ve svém první listě píše o tom, jak je důležité, abychom podle slova také jednali, nejen ho slyšeli, nejen ho četli. Abychom ho poslouchali v tom smyslu, že v poslušnosti budeme jednat. V tomto smyslu je geniální to poslední slovo Panny Marie v evangeliích. Jak říká v Káně Galilejské: „Udělejte všechno, co vám řekne.“

Čili začínáme tím, že Ježíš něco říká. A my tomu nejen nasloucháme, ale uděláme to. A to slovo „všechno“ je stejně důležité, protože my si častokrát vybíráme, jak mlsná koza.

Čteme to, co se nám líbí, děláme to, co se nám chce dělat. Ale Pana Maria říká všechno, všechno, co řekne. Čili dobře, ať žádné slovo nepadne pod stůl. Ať není slovo, které bys přehlídl, které bys nechtěl slyšet, protože popravdě řečeno srdcem slyšíme jenom to, co jsme ochotní uskutečnit. Proto je tak důležité k tomu naslouchání přicházet s tím: chci to vykonat. Jak učí sv. Hillarius z Poities „Boží slovo, Boží výroky, to jsou dekrety k uskutečnění“. Protože to není jenom tak, že to je hezká myšlenka, popovídáme se o tom. A jeden z důvodů, proč při mši svaté při evangeliu stojíme je samozřejmě z úcty, protože je to slovo Kristovo, je to také postoj služebníka, který je připraven to slovo, co slyší okamžitě jít uskutečnit.

V tichosti přijměte zaseté slovo, píše Jakub. To se musíme naučit – tu vnější i vnitřní tichost.

A otevřít to srdce tak, jak Pán mluví v podobenství O rozsévači. Ono to vypadá, když to podobenství čtete jako nově, nebo ne tak z toho pohledu, že už ho znám. Tak to je docela dramatické, protože jedno slovo padne tam někde na cestu, pták ho sežere, druhé padne sice do půdy, ale za chvíli je suché, třetí padne do trní a nic z toho není.

Každý normální hospodář by říkal: „no tak co s tím?“ A pak je tam ta čtvrtá setba do toho dobrého srdce. Ale s tím souvisí, jak dobře se staráme o to zaseté semeno. Ne jen, že je potřeba, aby se neselo do trní. Proto Jeremiáš říká: zorejte úhor, nesejte do trní. Musíme to srdce připravit. A pak mu dát vhodné podmínky. Živit se s ním, zalévat, to je modlitba. Nechat ho v sobě růst, aby přineslo plody. Prostě se o něj starat. O to slovo se starat. Abych ho nezapomněl. Abych podle něho vždycky jednal. A pak je tady dvojí setba. Zasévá i Boží nepřítel! Když Pán Ježíš říká, dávejte pozor, co posloucháte, tak je to pro nás taky výzva, abychom nepříteli nenaslouchali. V podobenství o pastýři a ovečkách Pán Ježíš říká „moje ovce slyší můj hlas, já je znám a jdou za mnou“. Všichni se rozplývají, když je tohle evangelium, protože všichni se za ty ovečky považujeme. Jsme šťastní, že máme Pána Ježíše jako pastýře. A ještě si k tomu říkáme, že je dobře se občas zatoulat, ne? Aby nás vzal na ramena. Ale Pán Ježíš říká, moje ovce slyší můj hlas. A kousek dál říká, že hlas cizích neslyší.

A proto za ním nejdou. Bratři, já nevím, jakou máte zkušenost, ale moje zkušenost z pastorace je, že lidi daleko víc slyší božího nepřítele, než Boha. Bojují se stálými pokušenými a říkají: „Otče Vojtěchu, ale já neslyším Pána Ježíše“. To neslyšení Boha je důsledek toho, že jsem slyšel někde jinde a že moje mysl je zanesená tím hlasem cizích pastýřů. Ale jestli Ježíš řekl moje ovce slyší, tak ve chvíli, kdy vydám svůj život Pánu Ježíši, jakože jsme to udělali už mockrát, tak ve víře se dovolávám toho, abych jej slyšel. Protože chci jít za tebou. A protože to slovo způsobuje, že ten pastýř zná ovci a ovce zná pastýře. A pak je třeba podle toho jednat.

Neskutečné podobenství o dvou stavitelích, které Pán říká v závěru Horského kázání, říká to těm, kteří to slovo slyšeli. Čili už první krok je v pořádku, ale jeden podle toho slova jednal a druhý nejednal. A výsledek je diametrálně rozličný. Tomu jednomu se dům zbořil, když přišli vichřice a ten druhý obstál. Jenomže nezapomeňme, že v té kultuře, kde to Ježíš říká, ten dům, to je obraz domova, rodiny, to jsou naše vztahy. My se díváme na to, jak lidem se boří rodiny, lidé se rozvádějí, děti odcházejí z rodin, staré lidi odkládají. Pořád jim vysvětlujeme, že prostě ne, rodina je základ, rodina, domov. Ale ten dům obstojí ve zkouškách jedině, když to Boží slovo slyším a podle něho jednám. Když není předmětem mého rozhodování to, co jsem slyšel v z médií, ale co říká Pán Ježíš.

A víte to sami, že kolikrát, když pak v těch konkrétních situacích a problémech těch lidí říkáte, ale Pán Ježíš to říká jinak. Tak vám řeknou „no jo, ale ona doba je taková“. Ale Boží slovo platí pořád.

Proto je tak důležité, abychom sami to slovo milovali a ty lidi tomu určili, aby na nás bylo vidět, že když Pán něco říká, tak i kdyby mi to nešlo, tak já to slovo chci uskutečnit a budu dělat všechno pro to, abych podle něho žil. Protože je to slovo mého Pána. Je tedy důležité, když naslouchám a mám jednat podle toho slova, abych ho dobře pochopil. A nebyl sem nechápavý a zpozdilý v srdci, jak emauzští. Naštěstí jim to Pán všechno vysvětlil, a pak postupně jim to srdce se rozhořívalo. To je vždycky, když ho pustíme dovnitř.

Abychom ho pochopili, je potřeba ho rozjímat dnem i nocí, čteme v prvním žalmu. Je to možné? Dnem i nocí? No samozřejmě. Protože v noci v nás je živé to, s čím usínáme a s tím se i budíme. A chcete-li mít prorocké sny a chcete, aby Bůh k vám mluvil ve vašich snech, tak mu musíte naslouchat předtím. My dneska víme, jak je škodlivé usínat s modrou obrazovkou, vysvětlujeme to v mládeži všechno. Ale všechny ty psychologický deviace, to je detail proti tomu, že se ten člověk okrádá o pokoj srdce během noci, ve které má odpočívat. A ve které chce Pán k němu mluvit.

A pak se vám stane, že se v noci vzbudíte a začínáte myslet na to, co jste večer rozjímali, co chcete zítra kázat. A teďka vám Duch Svatý začne něco říkat. Já jsem kolikrát říkal „Duchu Svatý, mně se teď kvůli tomu nechce stávat. Prosím tě, připomeň mi to ráno.“ Jo, protože člověk je rozespalý – ale někdy jsem vstal a napsal si, co v té noci přišlo, protože dnem i nocí máme ozjítmat slovo a prosit Ducha Svatého. A v neposlední řadě to všechno prožívat v tom důvěrném vztahu s Ježíšem, tak jako ti učedníci, když nerozuměli, tak se ho ptali. Když se ho neptali, většinou to dopadlo špatně.

Kdo má Ježíšovo slovo ve svém srdci, může ho hlásat, může ho zasívat. A máme rozsévat štědře. Píše Pavel ve druhém listě do Korinta. Kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. Jestliže Božím slovem probouzíme život v těch, které nám Bůh svěřuje, kterým máme kázat – ne naše myšlenky. Slovo. V moci Boží. To nemusí být dlouhé. Já vždycky obdivuji, když v tom starověku prostě kázali otcové hodinu, dvě, tři. Sv. Augustin tím byl známý, Pavel kázal tak dlouho, že jeden chudák tam vypadl z okna. Dneska toho nejsme schopni - ani kázat, ani poslouchat. Ale musí to být v Duchu Božím.

Jde o to také, co rozséváme a do čeho rozséváme. V listě Galaťanům píše „každý sklidí, co zaseje. Kdo se je do svého těla, z těla sklidí záhubu. Kdo seje do ducha, z ducha sklidí věčný život.“ Do ducha sejeme právě tím slovem Božím. Apoštol Petr ve čtvrté kapitole svého prvního listu píše - ten text není tak jednoduchý přeložit – ale jeden z překladů je, že kdo káže, ať zvěstuje Boží slovo. A pro nás kněze se mi to hrozně líbí, protože kázat můžeme ledacos. Kdo káže, ať zvěstuje Boží slovo. A to slovo působí i naše vítězství nad zlem. Vzpomeňme, jak Jan píše ve svém prvním listě, těm mládencům, napsal jsem vám, mládenci, že jste silní, a slovo Boží zůstává ve vás. A tím jste zvítězili nad zlým.

Až bude zůstávat Ježíšovo slovo v srdcích našich ministrantů, dospívajících, biřmovanců a mládeže, nemusíme mít o ně strach. Protože tím zvítězí nad zlým. Boží slovo je obrovský a nezasloužený dar. Ježíš se modlil v Getsemanech „slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim“.

Pane Ježíši, ty jsi nám dal sebe, a s tím jsi nám dal všechno ostatní. Ale dal jsi nám také Otcovo slovo, a zaslíbení. Dal jsi nám svého ducha. Prosíme tě, dej nám tu milost, abychom s vědomím té obdarovanosti, žili svůj každodenní život a s vděčností za ty dary, kterými nás uschopňuješ v tomto světě žít a také sloužit těm, které jsi nám svěřil. Amen.