Tato přednáška je přepsána z pův. magnetof. záznamu jedné ze služeb Slovem bratra Dr. Jana Zemana, na téma:

 “ALABASTROVÁ NÁDOBA“

Podívejme se, ve Jménu Páně, na tři místa ve třech evangeliích. První z nich budeme číst z evangelia Matoušova, kapitoly dvacet šest, od verše šestého:

**6. Když pak byl Ježíš v Betany, v domu Šimona malomocného,****7. Přistoupila k němu žena, mající nádobu alabastrovou masti velmi drahé, i vylila ji na hlavu jeho, když seděl za stolem.****8. A vidouce to učedníci jeho, rozhněvali se, řkouce: I k čemu jest ztráta tato?****9. Nebo mohla tato mast prodána býti za mnoho, a dáno býti chudým.****10. A znaje to Ježíš, dí jim: Proč za zlé máte této ženě? Dobrý zajisté skutek učinila nade mnou.****11. Nebo chudé vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete.****12. Vylivši zajisté tato mast tuto na mé tělo, k pohřbu mému to učinila.****13. Amen pravím vám: Kdežkoli kázáno bude evangelium toto po všem světě, takéť i to bude praveno, co učinila tato, na památku její.**

A pak, Marek čtrnáct, od verše třetího:

**3. A když byl v Betany, v domu Šimona malomocného, a seděl za stolem, přišla žena, mající nádobu alabastrovou masti velmi drahé, z nardového koření. A rozbivši alabastrovou nádobu, vylila ji na hlavu jeho.****4. I hněvali se někteří mezi sebou, řkouce: I proč ztráta masti této stala se?****5. Nebo mohlo toto prodáno býti, dráže než za tři sta peněz, a dáno býti chudým. I zpouzeli se na ni.
6. Ale Ježíš řekl: Nechte jí. Proč ji rmoutíte? Dobrýť skutek učinila nade mnou.
7. Však chudé máte vždycky s sebou, a když budete chtíti, můžete jim dobře činiti, ale mne ne vždycky míti budete.
8. Ona což mohla, to učinila; předešlať, aby těla mého pomazala k pohřbu.
9. Amen pravím vám: Kdežkoli bude kázáno toto evangelium po všem světě, takéť i to, což učinila tato, bude vypravováno na památku její.**

A pak z evangelia Janova, z kapitoly dvanácté od třetího verše:

**3. Maria pak vzavši libru masti drahé z nardu výborného, pomazala noh Ježíšových, a vytřela vlasy svými nohy jeho. I naplněn jest dům vůní té masti.
4. Tedy řekl jeden z učedníků jeho, Jidáš Šimona Iškariotského, kterýž jej měl zraditi:
5. Proč tato mast není prodána za tři sta peněz, a není dáno chudým?
6. To pak řekl, ne že by měl péči o chudé, ale že zloděj byl, a měšec měl, a to, což *do něho* kladeno bylo, nosil.
7. Tedy řekl Ježíš: Nech jí, ke dni pohřbu mého zachovala to.
8. Nebo chudé vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete.**

Máme před sebou pohled do krátké doby před Golgotou. Den, dva, několik málo hodin ještě uplyne. A tuto dobu, převzácným způsobem vystihla žena, která je před námi v těchto třech zprávách. Ty první dvě zprávy byly napsány tak možná kolem let padesátých-šedesátých, ale ta poslední až kolem let asi

devadesátých našeho letopočtu. V něčem se tyto zprávy mezi sebou liší a já chci poukázat na to, **jak** se liší.

Začnu tou třetí zprávou, a pak se k ní ještě vrátím. Apoštol Jan měl zvláštní úkol – doplnit zprávy všech evangelistů, kteří psali před ním, o údaje, které jsou nám velmi potřebné, dobré k tomu, abychom pochopili, jak se něco rozvinulo, jak něco vzniklo, co se stalo… Například u Matouše jsme nečetli o hodnotě obnosu, o výši ceny té masti. Tam čteme jen, že **mohla tato mast prodána býti za mnoho** peněz. Ale u Marka jsme četli, že mohla ta mast být prodána za **tři sta peněz**. Jenže, to jsme se ještě nedozvěděli, čí to byl nápad ohodnotit tu mast, vyřknout tu cenu. Praví nám to až Jan: byl to Jidáš.

To je prosím rys apoštola Jana v jeho evangeliu. Kdybychom neměli Jana a jeho zprávu, pak bychom tu neměli odhalení, od koho to vyšlo. Jan má překrásné takovéto postřehy. Například, když sledujeme, jak Pán byl vydán oné noci do rukou lidských a byl předváděn k různým výslechům, víme, že Matouš a Marek píšou o Kaifášovi. Ale Jan! Jan je puzen k tomu, aby doplnil tuto zprávu: **„A vedli ho k Annášovi nejprvé;“** (Jan 18:13) Annáš byl prvním, kdo Ho vyslýchal. Když se teď soustředíme na Pánovu smrt na kříži, připomeňme si, že Matouš, Marek i Lukáš píšou, že **„...vedli ho, aby byl ukřižován. A vyšedše, nalezli člověka Cyrenenského, jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl kříž jeho.“** (Matouš 27:31,32) Marek (15:20,21) píše, že: **„...vedli jej, aby ho ukřižovali.
I přinutili nějakého Šimona Cyrenenského, pomíjejícího,** (kterýž šel z pole, otce Alexandrova a Rufova), **aby nesl kříž jeho.“** A Lukáš píše (23:26): **„A když jej vedli, chytivše Šimona nějakého Cyrenenského, jdoucího s pole, vložili na něj kříž, aby nesl za Ježíšem.“** Ale Jan věděl, že to nebylo tak od počátku. U Jana čteme krásnou zprávu – podívejme se na ni (Jan 19:16,17): **„I pojali Ježíše a vedli. A nesa kříž svůj, šel na místo, kteréž slove popravné, a Židovsky Golgota.“** Není to krásné doplnění? Podle Matouše, Marka a Lukáše bychom viděli pouze Šimona Cyrenenského, že nesl Pánův kříž. Ale Jan praví, že když se ten průvod dal na pochod, tak Pán Ježíš nesl kříž. Jan čtenářům předkládá vždycky počátek. A z tohoto hlediska můžeme při četbě Janova evangelia vždycky posoudit, že Jan krásně doplňuje předchozí tři evangelisty.

A tak také zde. Jidáš vhodil tu jiskru mezi učedníky, on byl jejich finančníkem, že ano. Někteří lidé mají určitý smysl, ohodnotit věci. Třeba takový soudní znalec musí vědět, co která věc stojí. A Jidáš to provedl jako finančník – on to hned odhadl: **tři sta peněz**. A ti druzí se toho hned chytili a opakovali to po něm.

Takže v této situaci vidíme odhaleného Jidáše, toho tak šikovného odhadce, který měl ovšem své vedlejší zájmy, pro něž to znepokojení mezi učedníky vyvolal. Prosím, já jsem řekl, – on vyvolal znepokojení. Kdyby tam nebylo Jidáše, pak by to znepokojení mezi učedníky taky nebylo. A nespokojenost nad tou ženou by taky nebyla. Ale ten z učedníků, který Pána nikdy Pánem nenazval, (v žádném evangeliu o něm nečteme, že by někdy řekl Pánu: „PANE“ -to nikdy neřekl), tak ten mezi učedníky vyvolal znepokojení. Vyvolávat znepokojení mezi učedníky, je vždycky známkou někoho, kdo Pána jako „Pána“ neuznává, nevzývá, kdo s Ním jako takovým nežije. Přitom je to tak důležité – my máme v Pánu Ježíši Spasitele a máme v Něm Pána. On je Spasitel, co se týká našeho duchovního postoje před Bohem a máme v Něm Pána, co se týká našeho duševního života. Teď mně právě napadá, že Maria, matka Pána Ježíše, tento rozdíl taky už sama dělala, když chválila a dobrořečila Hospodinu. Čteme to u Lukáše 1:46,47: **„Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina, a veselí se duch můj v Bohu, spasiteli svém.“** Tělo, duše, duch. Tak je nám Slovem Božím představena stavba lidského těla. Od Boha oddělený duch je s Bohem (může opět být) spojený skrze Spasitele. Ale to duševno, ta vlastní naše bytost se projevuje. To, co nás charakterizuje, jak se poddáváme a jak se jeden od druhého lišíme, to je duše. A ta potřebuje být podřízena, mít někoho, komu se podrobuje a svou vůli podřizuje. A to je PÁN. **„Velebí duše má Hospodina, a veselí se duch můj v Bohu, spasiteli svém.“** Chápete to? Marie to dovedla krásně rozdělit – duši od ducha, co kam patří. Uvádím to zde proto, aby bylo zřejmé, že máme Spasitele a máme Pána. To je jiný pohled na tutéž požehnanou Osobu, která ovládá jak našeho ducha, tak naši duši, náš duševní život.

Vraťme se, prosím, do Matoušova evangelia – tam, odkud jsme vyšli. **„A vidouce to učedníci jeho, rozhněvali se, řkouce: I k čemu jest ztráta tato?“** Mezi těmi učedníky bylo znepokojení. Oni se rozhněvali! Ta předpona „roz“ znamená určitý počátek. Běžet – rozběhnout se. To je poukaz na začátek. Povídat – rozpovídat se – znamená začít povídat. Tak oni tam klidně seděli a klidně hovořili a najednou se rozhněvali. Jakoby do nich něco vjelo, začali se kabonit, byli celí zamračení a mluvili nevlídná slova, možná i rukama šermovali a na tu ženu se tam sápali – oni začali, oni se rozhněvali. Prosím, u Marka máme tuto zprávu poněkud obměněnou. Tam čteme (14:4): **„...i hněvali se někteří mezi sebou…“.** Co to znamená? Že už v tom hněvání se pokračovali! Oni se hněvali, praví Marek. Ale nezmiňuje ten počátek – jak se to hněvání rozběhlo. Když se někdo rozhněvá, tak je velice dobře, když brzy přestane. Když někdo něco dělá, co dělat nemá, tak je dobře, když brzy ustane. Ale ti učedníci nepřestali. Oni se rozhněvali a hněvali se dál. To byla ta slabina. To bylo to pozadí Jidášovského semene. To byl ten jed, který on tam mezi ně rozšířil.

Ovšem, když někdo dělá něco dobrého, tak nemá přestat. Jednu krásnou výzvu: „...**činíce pak dobře, neoblevujme;“** píše apoštol Pavel Galatským (6:9) a taky Tessalonicenským. Víte, někdy se stane, že něco dobrého začneme dělat, ale brzy se unavíme a necháme toho. To bychom nikdy dělat neměli! Apoštol nás vybízí, že v tom dobrém máme pokračovat. Dobré máme dělat ustavičně! Zkoumejme se sami, jestli jsme třeba nezačali kdysi věrně, pravidelně číst Slovo Boží a zdali teď čteme stejně horlivě. Nebo zdali jsme vedli takový modlitební život, který byl vroucný a pravidelný, častý a zda jsme v tom neumdleli. Víte, únava - to je vlastně takový výraz naší lidské podstaty. Ale my nemáme oblevovat v konání toho, co je dobré, Bohu milé. Naopak, v tom se máme rozmáhat! Apoštol Petr nám ve své druhé epištole píše (3:18): **„...rozmáhejte se v milosti a v známosti Pána našeho a spasitele Jezukrista...“** Je pochopitelné, že když něco začneme dělat, a děláme to opětovně, naše schopnosti se k tomu tak nějak zacvičí, vyběhají a my to pak děláme rychleji, snáze a bez značnější únavy... Zvládneme toho udělat víc a víc. V tomto smyslu „zvyšujeme normu“. Ono na tom něco je! Víte, teď je taková doba, kdy slýcháme o „zvyšování norem“. V tom je něco odkoukaného. Člověk, když se do něčeho zacvičí, do něčeho zaběhne a stane se v něčem zručným, on toho pak dovede udělat víc a víc a ještě víc, za kratší dobu a ještě něco – on se rozmáhá. Co se týče čtení Slova Božího – v tomto směru by se u dítek Božích mělo pěstovat „zvyšování norem“. Nebo co se týče modlitebního života, co se týče duchovních projevů – rozmáhat se, neoblevovat. **Činíce dobře, neoblevujme!** Apoštol Pavel nám to píše na místech, která teď nemůžeme číst pro krátkost času, jen jsem na to chtěl upozornit. Takže, když někdo začne dělat, co dělat nemá, má rychle přestat. U těch učedníků – tam to bylo smutné. Oni se rozhněvali a hněvali se dál. Až i Marek to musel zaznamenat. I on to musel napsat. A nad čím se hněvali? Nad ztrátou! Říkali: taková ztráta! Copak je vlastně ztráta? No, ovšem, tady se nic neztratilo, a přece tady stojí napsáno: **I k čemu jest ztráta tato?** Vlastně správně mrhání, taková marnotratnost! Když něco stojí korunu a já za to dám stokorunu – no tedy, to je opravdu marnotratenství (=marnotratnost), že? Kdyby stačilo něčeho 5 dkg a já bych dal celé kilo na to – no to je marnotratnost, to je mrhání! Nebo kdyby nějaká práce trvala tři dny, a já bych 14 dní si na to vzal – to je mrhání, to je ztráta.

Jenže zde, kde se jedná o projev pocty Synu Božímu, kde se jedná o projev pocty Pánu Ježíši – chápeme sami, jakou můžeme dát odpověď – ztráta nepřichází v úvahu. Avšak my se s tím setkáváme, viďte? Bývá nám to připomínáno, například: „Vy chodíte do shromáždění? Jaká to ztráta času!“ „Ty si čteš Písmo? Jaká to ztráta času!“ To nám říkají neobrácení lidé, viďte? Ale, co se týče duchovních věcí - náš čas věnovaný království Božímu, v zájmu díla Páně - to není nikdy, nikdy, nikdy! ztráta času! Ne!!! Nám nemůže být žádná cesta daleká, žádná práce příliš těžká a žádný náklad příliš vysoký pro vyvýšení Jména našeho Spasitele a Pána. A přitom nám je toho Marie takovým krásným příkladem, krásným dokladem. Ona nebyla bohatá. Když se podrobněji zamyslíme, jaká byla jejich domácnost - například - ta Marta sama tam posluhovala, ony neměly služebnou. Tam neměli nějaké pomocníky – Marta sama dělala všecku tu robotu kolem nádobí, úklidu a chystání, sama všechno dělala, protože nebyli bohatí. Ovšem, když už tam Marie měla takovou vzácnou věc, jako byla ta vonná mast, to znamenalo, že to bylo koupeno možná za všechny její úspory. Že to byla jejich celá vkladní knížka, bychom dnes mohli říct. A Jidáš to vystihl přesně: tři sta peněz. To byl určitý předmět, snad zboží z tržiště, co si pouze majetní dovolovali a těm to nic nedělalo dát za to tři sta peněz. Tři sta peněz – to byl, prosím, celoroční výdělek nádeníka. Jeden peníz se vydělal za den, tolik platil majitel vinice svým dělníkům – za jeden den jeden peníz. Když se odpočítají svátky z roka, tak zbude 300 pracovních dnů. Představte si: celý rok pracovat a nic při tom nejíst – čili, to se nedá ušetřit za rok! Kdo byl pouze dělník, musel by popřípadě pracovat několik let, aby každý den trošičku z toho peníze ušetřil a nakonec aby měl našetřeno 300 peněz. A to Marie měla – ona byla „**mající nádobu alabastrovou masti velmi drahé**“, měla tuto vzácnou, výbornou mast. Ona ji měla ve své domácnosti, možná jako takovou ozdobu. Ta nádobka měla děrované víčko, aby se tudy do ovzduší trvale vypařovaly jemné kapénky onoho vzácného oleje a činily to prostředí milým, takovým příjemným a provoněným. Ona to tam měla připraveno, my nevíme proč, ale měla to! To byla žena, která měla sice velmi chudý byt, ale v pořádku, v čistotě, ozdobený, milý, příjemný. Víte, i na tom záleží, jak máme upravené příbytky, jak my žijeme. Jestli jsme spokojeni, když se nám někde něco povaluje anebo, jsou-li někde nějaké zaprášené kouty. Anebo když máme pěkně čisto na podlaze, nikde žádný prach, všechno na svém místě. Kde bydlí dítky Boží, tam všude je čistota, pořádek, útulné prostředí – ne pouze pro tyto tak zvané hmotné věci, ale co víc – to je prostředí prosycené přítomností Boží, to je příbytek Boží. Tam, kde dítko Boží, tam Bůh přebývá; a proto je i ten příbytek prosycen vůní – ne tou voňavkou, ale naším modlitebním životem. My to hmotné musíme obratně převést do našeho duchovního života.

A teď se prosím zase vraťme k tomu hmotnému. Ta žena, Marie, když tam Pán Ježíš byl, když tam teď stoloval, něco vystihla. Ona zatoužila projevit Mu poctu. Ale teď čím? Teď čím! Izraelité, když přinášeli oběti, tak někdy vybrali obětního beránka kulhavého, nebo slepého a nestyděli se jej přinést na oltář. Ale toto ona nedělala. Ona chtěla Pánu Ježíši vyjádřit poctu – štěstí svého srdce, vděčnost svého srdce, dát výraz tomu, co leželo v jejích citech. A tak se najednou rychle rozhodla: tam po té nádobce sáhla, vzala ji a nad hlavou Páně ji rozbila (snad z ní urazila úzké hrdlo). A všechen ten vonný obsah se na Pána vylil. Na Jeho hlavu, u Jana čteme, že na nohy. To byla veliká pocta, projevená Pánu Ježíši. To možná za Jeho celý život nikdo z těch lidí se kterými se stýkal, neučinil. Ale ona to teď projevila, ona dala kus svého majetku, něco cenného, drahého, skvostného. Ovšem, to byla výborná věc! To byla věc tak výborná, že čteme o tom, co se pak stalo, a jak Pán musel vzít Marii v ochranu. A když už jsme, prosím, u toho vzdávání pocty – musíme si všimnout, že ta mast byla nejen velmi drahá, ale Jan nám píše, že byla výborná. Kdo si otevře ten 3. verš u Jana 12, čte: **„Maria pak vzavši libru masti drahé z nardu výborného...“** Ono to ale není správně přeloženo, promiňte zas moji takovou malou poznámku, Žilka to správně překládá: **„pravého nardu.“** To byl nard pravý, na rozdíl od nějakého falšovaného. Víte, když se zboží prodává tak všelijak nafalšované - do mléka se lije voda, třeba do vína také, já nevím, a třeba nějaké oleje se mohou míchat s něčím méně hodnotným, a také takový nard se třeba mohl prodávat. A dejme tomu, takovýto nard by pak mohl stát pouze sto padesát, nebo osmdesát těch peněz. Ale toto zde byl pravý, nefalšovaný nard! Ano, ta pocta, kterou my přinášíme Pánu Ježíši! Chápejme to prosím, my jsme v neděli dopoledne shromážděni proto, abychom přinášeli nefalšovanou poctu. Nefalšovanou, pravou opravdovou, hodnotnou, ten skutečný olej, bez příměsí. Když se tedy takto sejdeme, v našich srdcích se ozývají projevy díků a obdivu, vděčnosti Pánu. Prosím, připomeňme si znovu, proč jsme se sešli. Kvůli Pánu jsme se sešli. Kvůli Němu! Pán řekl: **„To čiňte na Mou památku“**. Tak je také pochopitelné, že naše srdce jsou naladěna na projevy vůči Pánu Ježíši. My se před Ním koříme, my sice nemáme tu drahou mast, abychom ji vylili, ale máme mít právě ten poklad svého srdce! Ty pravé, opravdové, ne povrchní, ale skutečné, Duchem svatým vypuzené city štěstí, vděčnosti a obdivu týkající se Pána Ježíše. Patří to Jemu. Takový malý pokyn - neobracejme své modlitby k Bohu, ale k Pánu Ježíši se obracejme a vzdávejme poctu Jemu.

A když se tak nyní rozpomínáme, jak Pán Ježíš zde byl, tak je nám jasné, že On nešel na Golgotu s učedníky. Kdepak, ti Ho opustili. On šel bez nich. A když byl na Golgatě, tak se nemodlil, že dokonal Jeho dílo; to už udělal dávno před tím, několik hodin předtím. My nemůžeme věci promíchávat a nemůžeme říkat, aby nás Pán očistil (při shromáždění v neděli dopoledne). Jaké by to bylo vzdávání pocty, kdybychom prosili, aby nás očistil? To už máme mít prožité! Kdo se dostal do ostudy někdy během týdne a je ve svém svědomí obviněn - to musí hned v tu chvíli vyhledávat tvář Boží a soudit na sobě, co neobstojí v Jeho přítomnosti! Ale - jaká by to byla vůně, kdybychom měli vyznávání nepravostí promíchané s projevy pocty? NE! Taková vonná mast je taková, co Pán Ježíš v nás vyvolal, co Duch Svatý v nás vypůsobil! Taková, abychom Jemu skládali poctu, Jemu se kořili a Jemu se klaněli. O tom prostředí jsem se už zmínil. Tady stojí napsáno, že celý dům byl naplněn tou vůní. Celý dům byl tou vonnou mastí prosycen a to prostředí, které my vytváříme, je takové, které Pánu Ježíši tu poctu přináší: Když se takto před Ním klaníme a koříme a znovu Ho ze srdcí obdivujeme. My nemůžeme být nikdy dost hotovi Pána důstojně vyvýšit, Jemu děkovat, Jej chválit, Jej oslavit.

Ještě jsou tady některé věci, které si z toho celého příběhu musíme připomenout. Pán Ježíš něco o té ženě řekl. Že to činila k Jeho pohřbu. A že kdekoli bude evangelium zvěstováno, bude zvěstována i tato zpráva o ní - na její památku. Toto byla vševědoucnost Pána Ježíše. A kdo tuto zprávu nepředpojatě čte, ten se musí ptát: „No, jak On to mohl předem vědět? A že bude evangelium vůbec zvěstováno po světě?“ Prosím, my jsme to ale četli - zde je výslovně napsáno: **„Kdežkoli bude kázáno toto evangelium po všem světě, takéť i to, což učinila tato, bude vypravováno na památku její.“** Ono tam přece bývalo více učitelů, židovští učitelé Pánu říkali Rabbi. Učení těchto učitelů - hlásá se po světě, po celém??? Nevíme o tom, vůbec ne! Jejich učení dávno zapadlo s nimi. Ale tady stál někdo, kdo řekl: „**bude kázáno toto evangelium po všem světě**“! No, to je zajímavé slovo, které v nás má ve skutečnosti jakoby zbystřit pozornost! Když Pán toto řekl před dvěma tisíci lety, a když se pak Jeho slova naplnila, -když je Evropa, když je Asie, Afrika, když je Austrálie a severní, jižní Amerika- evangeliem opravdu jakoby protáhnuta (=protkána)! Tam všude se zvěstuje evangelium, no, to je veliká věc, co On řekl. On to musel předem vědět, že se to stane, viďte? My nemusíme hledat žádné doklady o vdechnutí Slova Božího Duchem Svatým - zde máme toho krásný doklad! Pán Ježíš to věděl předem a prohlásil, že se bude po celém světě -i ve Vizovicích i v Brně a Československu- zvěstovat evangelium. A naplnilo se to, naplnilo se to! A ještě víc! Že dokonce máme ta evangelia čtyři, a Jan nám řekl, že mnoho Pán Ježíš mluvil a mnoho i činil, a že to všechno ani nemohli napsat, protože by svět nepojal těch knih, kdyby se všechno napsalo! **„Toť jest učedník ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech, a napsal toto… …jestiť pak i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měly všecky, každá obzvláštně, psány býti, mám za to, že by svět nemohl pojmouti těch knih, kteréž by napsány byly.“** (Jan 21:24,25) Akorát tady toto nevynechali - tady tu ženu s tou mastí tu nevynechali, o ní zde museli napsat -a Pán Ježíš to věděl předem, že to tam o ní napíšou- i ten Matouš, i ten Marek, i ten Jan. Že tuto událost také, kterou Maria učinila, o tom jejím skutku, že o něm také napíší. A stalo se to, stalo se to! A mezi sebou se neradili. Matouš s Markem, a ten zase s Janem, ne, naopak. Jeden psal sám, (ten u toho byl) a Marek, ten to zas slyšel od Petra - všechno, co Petr mu řekl, napsal. A Jan u toho také byl, ba, Jan to dokonce doplnil. A byla to tak důležitá zpráva, že musel poukázat na to, kdo byl iniciátorem té nespokojenosti a musel poukázat i na ty nohy Pána Ježíše. To bylo tak libé obcování před Boží tváří zde - ta vonná mast, že přišla i na ty Jeho nohy. Požehnané, svaté obcování. On toho byl jediný hoden, vší té pocty a Pán Ježíš ji přijal.

Maria udělala něco předem. Tamty ženy se chystaly také vzdát podobnou poctu mrtvému tělu, ale přišly pozdě. My víme, že Pán už nebyl v hrobě, když ony přišly. Ony přišly pozdě! Vezměme si z toho poučení! Já mám dojem, že kdyby někdo z nás určité věci, které ve svém životě může pro čest a slávu Páně udělat, kdyby je odkládal, možná, že s nimi přijde pozdě. Ty druhé ženy přišly pozdě se svými vonnými mastmi, už je nemohly uplatnit. Ale Maria přišla včas. Ona dokonce něco udělala předem. To je tak něco krásného, udělat něco předem! I my něco děláme předem. V listu Filipenským čteme o slávě Boha Otce (2:10,11): **„Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, kteříž jsou na zemi, i těch, kteříž jsou pod zemí. A každý jazyk *aby* vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.“** A tak to jednou bude na celém světě! Každé koleno bude klekat a každý jazyk vyznávat, že On je Ten, který je! A my to činíme už teď. My to děláme předem. Není to něco krásného? **My to děláme předem.** My Pána vyznáváme, vzdáváme Mu poctu, klekáme před Ním, On je Pánem na věky požehnaným, ve slávě Otce. On je náš Spasitel, On je i náš Pán. A děláme to předem. Tohoto velikého postavení, té výsady a přednosti si možná všichni ani dost nevážíme, ani si to neuvědomujeme. Proto jsme možná někdy takoví liknaví a pomalí a ne dost zaměřeni, ne dost vytříbeni předem. Tamty ženy se chystaly taky vzdávat poctu mrtvému tělu, ale přišly pozdě; máme se přece shromažďovat pro tu převzácnou vůni Jeho osoby. Vždyť jméno Jeho, to je mast rozlitá mezi námi. A to evangelium, které nám svěřil, to je ve skutečnosti zase vůně. Najděme si, prosím, místo ve druhé kapitole, 14. verši, druhého listu Korintským: „**Bohu pak chvála, kterýž vždycky dává nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě.“**Zase vůně, že? Já mám takový dojem, že když dovedeme nést vůni našeho nejhlavnějšího shromáždění - lámání chleba, že když tuto vůni neseme do života, tak neseme vůni  známosti osoby Pána Ježíše.

Kéž je nám Pán především blízký, před naším zrakem víry vyvýšený a navěky požehnaný náš Pán, aby přijal vůni našich srdcí, poctu našich životů již nyní, a až na věky.

A M E N