**N á š č a s**

*„A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!*

*Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“ Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“* (Jak 4,13-17)

Délka našeho života je omezená. Tím samozřejmě neříkám nic nového. Všichni o tom víme, ale ne vždy podle toho žijeme. Zamysleme se tedy nad tím, jaký zaujímáme postoj k času.

Anglosasové někdy říkají „time is money“, my Češi používáme české „čas jsou peníze“. Zde se nabízí otázka: čas jsou peníze - a nic víc? Ale ano, čas je dokonce o mnoho víc! Nejsou to jen peníze, čas znamená přece život! Čas představuje něco nesrovnatelně cenného, v podstatě to nejcennější, co máme. Čas sice můžeme proměnit v peníze, ale nikdy naopak!

Alžběta I. (1533 – 1603) prý nabízela na smrtelném loži „miliony za jednu jedinou minutu“. O bohatém A. Voltaireovi (1694 – 1778) se říká, že byl ochoten dát svému lékaři za prodloužení života polovičku svého jmění. Ale čas se koupit nedá, a proto je škoda ho promarnit, natož ho chtít „zabít“. Jak hrozně zní slovní spojení „zabít čas“.

Napřed si ujasněme, co je vlastně čas? Definici vlastně ani neznám. Pro nás je ale podstatné, že se dělí na tři části: **minulost, přítomnost a budoucnost**.

Minulost ani budoucnost nám nepatří. Jediným skutečně naším okamžikem je přítomnost. Každý z nás sice občas řekne, že do nějakého termínu nám zbývá ještě několik dní nebo třeba roků. Striktně vzato to ale není správně, protože nikdo z nás neví, co bude zítra, natož za rok. Nikdy nemáme k dispozici časovým rozsah, vždy jen daný okamžik – přítomnost, tj. bod, „průsečík“ mezi minulostí a budoucností. Proces plynutí času probíhá tak rychle, že než se nadějeme, z budoucnosti je minulost.

Nyní se zamyslíme nad tím, jaký zaujímáme postoj k:

* minulosti
* budoucnosti
* přítomnosti

**M i n u l o s t**

Nejsme pány naší minulosti, protože už nám nepatří. Už nikdy nezměníme to, co jsme vykonali a nevynahradíme promarněné příležitosti. To znamená, že na některé věci už je příliš pozdě. Uvedu drobný příklad. Jak rád bych se dnes zeptal svých rodičů, prarodičů, tetiček a strýců na některé otázky z historie naší rodiny, ale už to nejde, protože jsem kdysi promarnil svoji příležitost.

Už nikdy nezměníme to, co jsme vykonali. Nikdy nevymažeme se své minulosti ani jediný hřích, ať už nás bolí jakkoliv. Co se stalo, stalo se a jinak tomu není. Zavírání očí je jen zdánlivým řešením, protože naše paměť ukládá téměř všechno. Co neuchová paměť, to se uloží do podvědomí. Jednou se skutek z hlubiny naší duše vynoří a je opět zde. Nemilé, ale pravdivé: paměť má schopnost převézt skutky z dávné minulosti do přítomnosti. Svědčí o tom výpovědi lidí, kteří se ocitli na pokraji smrti. Informovali o tom, že se jim v mžiku promítl zrychlený film o celém jejich životě.

Pozemské trestní právo zná pojem „promlčení“, ale naše svědomí nikoliv. Ani Bůh ani naše svědomí nepromlčí vůbec nic.

Musíme tedy vláčet za sebou naše hříchy až do konce života? Chvála Bohu, ne! Naši minulost smíme odevzdat i se všemi selháními, chybami i promarněnými příležitostmi Synu Boha. Vždyť Ježíš pro nás svou nevinnou smrtí na kříži získal odpuštění. Díky němu jsme zase volní. S ním můžeme začít znovu žít. Je ale důležité si uvědomit, že odpuštění není samozřejmostí. Očištění naší minulosti není záležitostí jen fantazie. Bez toho, že bychom si jasně uvědomili vinu, nemůže k odpuštění nikdy dojít. Vyznáme-li se však před Bohem a lidmi, nejen že dojde k očištění naší minulosti, ale zároveň se otevře brána naší budoucnosti.

**B u d o u c n o s t**

Jaký zaujímáme postoj k naší budoucnosti? Zodpovězení této otázky je velmi důležité. Dokonce veledůležité, protože „smrt nečeká“. Před ní neutečeme. Ona si nás najde, ať chceme nebo nechceme.

Ježíš v horském kázání říká *„Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“* (Mt 6,27). K dispozici máme stále jen ten jediný okamžik. A protože tomu tak je, mohou se naše plány uskutečnit pouze pod podmínkou, kterou nám ve svém listu připomíná Jakub (Jak 4,15): *Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“*

Naše plány uskutečníme, jen bude-li Pán chtít. Před naší budoucností leží neproniknutelný závoj. Naše všetečnost, zvědavost, někdy obava, by tento závoj rády poodkryly. Občas se v nás ozve otázka: Co bude dál? Je jasné, že bychom rádi pociťovali jistotu. Ale varujme se touhy nakouknout za závoj budoucnosti. Začínat si s pověrami nám Pán času přece přísně zakázal (Lv 19,31 Lv 20,27 Nm 23,23 Dt 18,11).

Věštby, ať už v jakékoliv podobě, spadají do oblasti magie a tu Bůh svému národu výslovně zakázal (2 Král 9,22 a Gal 5,20 a Zj 9,21). Kdo tuto Bohem stanovenou hranici překročil, neměl by to brát na lehkou váhu.

Někdo může namítat: „A na co vy hned nemyslíte! Víte, já na tyhle věštby stejně tak úplně nevěřím. Ale ten můj denní horoskůpek, ten si rád/a přečtu, ten už mi několikrát vyšel.“ Horoskopy bývají formulovány tak, že není divu, že občas vyjdou. Lidé někdy říkají: „Víte, já to čtu jen tak pro zábavu.“ Jenže to, co považujeme za neškodné, se může časem projevit jako nebezpečné, zvlášť stane-li se ze zvyku návyk, kterého nejsme schopni se zbavit. To už je pak příležitost pro ďábla.

Ještě se pozastavme nad otázkou, proč nám vlastně Bůh budoucnost zahalil. Určitě ne proto, aby nás trápil. Chtěl nám zachovat svobodu rozhodování při plné závislosti na něm. Tato závislost, jako jediná svého druhu, představuje pravou svobodu. Kdo se naopak zaplete s věštbami a horoskopy, o svoji svobodu přijde. Budu-li si neustále připomínat, co mi vyšlo a co mě nemine, nebudu schopen se dál svobodně rozhodovat.

Ačkoliv budeme v našem životě i nadále plánovat a starat se o vše možné, musíme se smířit s tím, že nad námi zůstává viset nejistota, se kterou nic nenaděláme. Co si tedy počít? Nejlepším řešením je vzít vážně to, že jsme děti Boží. Dovolme, aby se o nás ve jménu Ježíše Krista postaral náš nebeský Otec. Důvěřujme mu! Proměňme naše starosti v modlitbu! K tomu nás povzbuzuje Petr v jeho prvním dopisu (1 Petr 5,7): *„Všechnu svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“* A nebeský Otec nás bude chránit před všemi eventualitami, které se vymykají naší kontrole.

**P ř í t o m n o s t**

V pojednání o přítomnosti bych se chtěl nejprve zastavit u slavení neděle. Ke správnému zacházení s časem totiž patří, to čemu ortodoxní Židé říkají „hawdala“, tj. jasné rozlišování mezi všedním dnem a svátkem/šabatem. Zeptejme se sami sebe: „jak slavíme neděli - den vzkříšení našeho Pána?“ Zkusili jsme si už někdy představit, jak bezútěšný by byl náš život bez nedělního odpočinku? My ho sice k dispozici máme – ale využíváme jej správně? Vskutku politováníhodný ten, kdo chce v neděli hodně stihnout: umýt auto, vyžehlit hromadu prádla… Ale ani vytrvalé sezení před televizní obrazovkou není odpočinkem, kterým nás Bůh chtěl obdařit.

V neděli posilujeme svoje duševní síly pro potřeby všedních dní. To je sice pravda, ale čas pro Boha bychom si měli najít i jindy. Totiž čas, který věnujeme při modlitbě Bohu, není nikdy promarněný. V jedné německé básni se píše:

*Dlaně své když k modlitbě složím,*

*On příjme je a k další práci pozve;*

*Dál co dlaněmi tvořím,*

*On potěšen dobrým nazve.*

Žít cílevědomě – žít tak, jako by každý den byl tím posledním. To je neutuchající výzva.

*„Jaký je tvůj život, záleží na tobě, rozhodnutí, jak bude dlouhý, přenechej nebi.“* Jinými slovy, nejde o to chtít přidat životu léta, ale létům více života. Jak naložím s časem, který mi Bůh vymezil? Tato otázka stojí před každým z nás.

Čtěme Bibli, dokud nám to zrak dovolí! Navštěvujme bohoslužby a náboženské kurzy, dokud nás nohy nesou! Poslouchejme nedělní modlitby, dokud nám sluch slouží! A máme-li prosit o odpuštění či zjednat jinou nápravu, neodsouvejme to na později!

Kdo dosud vědomě neodevzdal život Božímu Synu, neměl by déle otálet! Neboť na otázku, komu náš život patří, musíme znát v okamžiku smrti odpověď.

Přeloženo z německého katolického měsíčníku HEROLD Seines Kommens, květen 2008, <http://www.herold-schriftenmission.de/de/cms/index.php?id=53>, autor článku: H. J. Reimers