Dnešní Boží slovo ukazuje šířku záběru názorů, smýšlení, způsobů života a chování. Od Šebny a Eliakima, dále skrze starozákonní proroky, až po Jana Křtitele a vyústí to u Petra a Pavla.

V celém tom sboru zbožných, moudrých, více nebo méně vzdělaných, rozumných a chytrých, zaznívá otázka: „Kdo pochopí myšlení Páně? Kdo poznal mysl Hospodinovu?“

Každý, v čteních vyjmenovaný, nějakým způsobem Boha znal, sloužil mu, někteří dokonce vykládali učení Páně. Ale, “kdo poznal myšlení Páně?“ Kdo byl nejblíž pravdě?

Zavržený Šebna nebyl vždy darebákem, Eliáš to v určitý čas také vzdal, Jan Křtitel se ptal "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“

Petr po vzkříšení odešel zpět k rybám. Nechci vytahovat špínu na dnešní hrdiny.

Jde o hledání, „kdo poznal myšlení Páně?“, kdo se s myšlením Hospodinovým ztotožnil, kdo k němu přilnul…. Ale ne jen částečně, jen někdy.

Šanci poznat myšlení Páně má každý, kdo nebazíruje na svých silách a schopnostech, kdo se neomezuje na tělo a krev – t.j. pouze na lidské poznání, ale přijímá světlo od Otce světel.

Zakončím to trochu delší citací svatého Pavla, kterému se dostalo žádaného vzdělání, ale který na něm nebazíroval, leč na tom, co dostal od Pána.

„Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.“ 1Kor 2, 10-16

My však máme mysl Kristovu. Jsme vybaveni Duchem, abychom smýšleli jako Pán.