Hooligans Church Vsetín 6/2020

# **Čas Korony bez koruny v Hooligans Church tak trochu na PUNK.**

Milí přátelé, podporovatelé a modlitebníci. V rámci tohoto zpravodaje se i já chci s vámi podělit o to, co jsme mohli v rámci Hooligans Church prožívat během Korona krize, během těchto různých nejistých dní a omezení.

Hned na začátku chci vyjádřit velkou vděčnost a chválu našemu Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, který nás po celou tuto dobu ochránil od nakažení se tímto virem, a to jak nás lidi, kteří sloužíme, tak i ty, kteří přicházeli. Člověk si to tak nějak ani neuvědomuje, ale velmi mě dojala reakce jedné z pravidelných účastnic setkání HCh, starší paní, která na jednom z posledních setkání vyjádřila, že chce poděkovat pánu Bohu za jeho ochranu, že se nikdo nenakazil. Je nádherné, když nám tito lidé připomínají nutnost být vděčný, nám, kteří někdy bereme věci tak automaticky, a přitom jsou to zázraky darované živým Bohem.

Korona krizi jsme prožili tak trochu na PUNK. HCh je místem, které dalo by se říct vzniklo díky lidem uznávajícím tento životní styl, žít na punk, ale jak používala jedna hardrocková kapela, obsazená s Kristem žijícími lidmi, nejen Punk is not Death, ale Jesus is not Death!

Byli jsme tak trochu hrdí na to, že když přišlo nařízení, a musely se na čas ukončit všechna setkávání církví a shromáždění, my jsme byli asi poslední, církví“ ve městě, která se v našem ve „sklepě“ Denního centra scházela. Moje pýcha ale byla konfrontována (a to teď nemyslím jen negativně) příchodem policie, která ale velmi slušně a velmi přívětivě upozornila na to, že nás někdo udal a že je potřeba přehodnotit naše dosavadní plány ohledně těchto setkávání. Na posledním takto před zákazem setkávání se nás sešlo 19, a proto jsme museli najít nový způsob setkávání. Díky omezení jsme začali dělat jakoby skupinky. Za týden neprobíhaly jen 2 až 3 setkání ale 6. Během května mohlo přijít na tyto setkání asi 45 lidí, kteří mohli slyšet a byt součásti čistého nefalšovaného Božího slova a mohli být opět, myslím, v dobrém konfrontování s Bohem. V rámci této doby mohlo začít i nové místo setkávání, tak že už se nepotkáváme jen s lidmi v Denním centru ale i na jedné ze vsetínských ubytoven, která slouží lidem, kteří často opravdu jediné, co mají je jen střecha nad hlavou. Jinak nic.

Toto nové místo vzniklo i tím, že navždy odešla jedna u ubytovaných a její přátelé, blízcí a spolubydlící byli samozřejmě touto ztrátou velice zasaženi. I díky tomuto Pán Bůh otevřel nové dveře, nové místo pro čtení Jeho slova, společnému setkávání, povídání, modlitbám a hledání Jeho, živého Boha.

Mám velikou radost, že i díky tomuto úplně novému místu se jeden člověk, mám teda velkou naději, smířil s Bohem a pravidelně se modlí a čteme spolu Bibli. Dalšího obyvatele této ubytovny to vrátilo zpět k Ježíši, a tak mě často velmi mile překvapí svými postřehy, velmi silně se týkajícími s probíraným tématem a životem s Ježíšem. Zároveň ale musím napsat, že mě mrzí, že díky koronaviru jsme museli velmi rychle, asi tak jak jsme začali, tak i přestali dělat čtení s našimi lidmi kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici. Díky tomu, že byl zákaz návštěv tak jsme se za celou dobu nedostal za lidmi, kteří by jistě měli zájem se setkávat. Radost mám ale i z toho, že Pán Bůh viditelně pracuje s některými jedinci. Člověk, který mi pravidelně pomáhal, byl velmi ochotný a snažil se být dostupný v pomoci, rozhodl se se po pár týdnech k tomu, že nastoupí na léčbu závislosti na alkoholu a už je tam víc než měsíc. Zároveň mi na jednom z posledních setkání udělala velkou radost návštěva jiného mladého chlapa, který po několika měsících přijel na dovolenku z křesťanské komunity, kde se s Boží pomocí lečí ze závislosti na alkoholu.

Někdy je velmi těžké vidět ovoce na stromech které jsou mladé, nebo je teprve jaro! 😊 Ovoce tam není, ale něco uvnitř už roste a to díky živému Bohu, který vše stvořil a má s každým z nás svůj záměr. Obrovskou pomocí jsou mi slova chvály, kterou si v posledních dnech stále často pouštím. „Aj keď to vždy necítím ty konáš, aj keď to vždy nevidím ty konáš, já to vjem, že ty to nevzdáš, ano vjem nikdy to nevzdáš!“

Přátelé, děkuji vám za vaši podporu, modlitby, které jsem již vyjádřil a zároveň se těším na to, do čeho ještě společně v rámci praktické, duchovní, modlitební podpory společně půjdeme.

Než rozloučím dovolte mi tento článek ještě věnovat hrdinům HCh a to Honzovi, Lukymu, Davidovi, Vapnovi, Hruškovi a Zdeničce.

S pozdravem za Hooligans Church Marek Mefo Húšť.