Uhříněves 3.3.2019

Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, jsem vděčný, že tu dnes společně smíme uslyšet ujištění o Boží bezpodmínečné lásce v Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli.

Introit: Hospodine, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným hradem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Ž 31,3b.4

Píseň: 67 Ó, Pane, smiluj se nad námi

Modlitba: Pane Bože, moc děkujeme za pozvání. Moc děkujeme, že se v tomto společenství Tvého lidu smíme dozvídat, že za Tebou smíme přicházet takoví jací jsme. Že tu smíme společně naslouchat Tvému evangeliu, dobré zprávě o tom, že jsi vstoupil a vstupuješ v Ježíši Kristu do skutečného lidského života. Že jsi nečekal, až přestaneme dělat chyby, až se na sebe přestaneme zlobit, až si začneme naslouchat. Pane, moc za to děkujeme. Děkujeme, že nás o tom dnes znovu ujistíš u svého stolu.

A moc Tě prosíme, abys nás učil předávat toto Tvé ujištění naděje všem, kdo mají pocit, že jejich život nemůže být přijatý, všem, kdo se cítí zcela sami. Amen.

Slovo dětem:

Píseň: S 338 Tobě, Pane, dík

Čtení: Iz 53,1-12

Píseň: 499 Jezu, přispěj ku pomoci

Text: Mk 2,1-12

Haleluja. Já volám k Bohu, Hospodin mě spasí. Haleluja. Ž 55,17

Text, který jsme dnes slyšeli z Markova evangelia, mě stále znovu fascinuje. A to ze dvou zajímavých důvodů – jednak proto, co v tom příběhu napsáno je a jednak proto, co v něm napsáno není.

Když si představíme kulisy, tak tu máme před sebou Ježíše, který zvěstuje Slovo. To není jen tak, my už víme, že zástupy se divily, protože se Ježíš ukázal jako muž mocný slovem i činem. Jsme tu tedy uprostřed bohoslužby a do toho přijde něco, co ji naruší. Někdo rozebral střechu a k Ježíšovým nohám spustil lůžko s ochrnutým člověkem. Vždy jsem se nechal strhnout tímto obrazem, kde davy naslouchající Ježíšovým slovům jsou vlastně hradbou mezi člověkem v nouzi a Ježíšem. Přijde mi to smutné, jsem z toho nešťastný. Vzpomínám na svou druhou maminku, která zásadně odmítala chodit do kostela a nikdo se jí nezeptal proč. Pouze byla kritizována. A já se až po dlouhých letech, už po její smrti, dozvěděl důvod jejího odporu a naprosto jsem ho chápal. To je má zkušenost osobní a těch, kteří se nedostali a nedostávají k Ježíši a jeho zvěsti nabídky života kvůli zástupům kolem něj, je až nepříjemně dlouhá řada. Snad nejznámější je příběh Mahatma Ghándího, kterého Ježíš se vším, co přinesl, fascinovali. Ale když byl vyhozen z kostela, protože ten byl určen pouze pro bílé, odešel a už se nevrátil.

Velice lákavá interpretace našeho textu. A přiznávám, že jsem ho tak opakovaně používal. Ale tentokrát mě napadlo – je tento Markův příběh právě o tom? A mám pocit, že není. Není tam jediné slovo výtky vůči zástupům. Neříkám, že to není smutné, neříkám, že bychom tento důraz nepotřebovali slyšet, protože se skutečně až příliš často stáváme bariérou mezi potřebným člověkem a Ježíšem. Ale z tohoto textu to vytáhnout nemůžeme. Protože ti všichni lidé kolem Ježíše potřebovali slyšet jeho slovo. Protože všichni lidé, včetně nás, potřebují slyšet Ježíšovo slovo. A ano, někdo se k tomuto živému slovu života, k živé naději dostává jen obtížně.

Ale zůstaňme u toho, co vidíme. Zůstaňme u toho, co evangelista vypráví a na koho se soustředí. On to vlastně není v tuto chvíli ani ten ochrnutý. Jsou to jeho přátelé, kteří ho přinesli a dostali ho až k Ježíšovi, protože byli přesvědčení, že u něj je naděje. A znovu si všimněme, co v textu není. Přátelé nepřichází s jasným zadáním, nevolají na Ježíše se střechy, co má Ježíš udělat. Nepřichází s jasnou představou pro Ježíše. Ale – nepřichází ani s jasnou představou pro člověka, kterého přináší. Nemluví ani za něj. Přichází pouze s vírou, že je potřeba trpícího člověka dostat do Ježíšovy blízkosti. Do blízkosti všeho, co Ježíš nabízí.

Ježíš v tuto chvíli nekritizuje všechny okolo. Nezlobí se na zástupy okolo. Ono to totiž tak vždy bylo a vždy bude. Kolem naděje života se vždy shromažďovali a budou shromažďovat lidé a budou naslouchat a interpretovat a hledat a bloudit… Ale Ježíš to nekomentuje – pouze chválí víru těch, kdo mu důvěřují jako tomu, kdo tuto naději, kdo samotný život nabízí – pro ně i pro jejich blízké.

A teď přichází překvapení – Ježíš skutečně udělá něco, co nikdo nečekal. Odpustí ochrnutému hříchy. Přátelé nemocného překonají bariéry, aby se dostal k tomu, kdo je pomocí. A Ježíš překoná bariéry, které nemocného oddělují od základu života. Hřích nejsou chyby, nejsou to selhání či nepochopení – hřích je odloučení od základu života. To byl ostatně smysl starozákonních obětí Božího lidu – Bůh nabídl možnost smíření ve formě oběti. A v tuto chvíli je Ježíš tím, kdo sám odstraňuje bariéru hříchu. Kdo přijímá život konkrétního člověka, který v dobových představách nutně musel mít pocit, že jeho život přijatý není.

To je ústřední motiv Markova vyprávění. A zároveň je to kámen úrazu pro některé lidi, kteří byli v zástupu kolem Ježíše. Až tady přichází konflikt. A je to u evangelisty první konflikt, který se bude dál prohlubovat. Konflikt, který bude vyhrocen na kříži. Nejde o nic menšího, než o to, jestli je Ježíš z Nazareta tím, koho Bůh Izraele poslal jako toho, kdo má být zachráncem, spasitelem. Jestli můžeme vnímat Ježíše z Nazareta jako naplnění zaslíbení o spravedlivém trpícím služebníku, které jsme slyšeli v textu z proroctví proroka Izajáše. V tuto chvíli zaznívá hluboké evangelistovo vyznání – Ježíš z Nazareta byl skutečně tím, kdo přišel, aby nás smířil s Bohem. Aby nás ujistil, že Pán Bůh náš život přijímá. Aby zbořil bariéru, se kterou si sami nevíme rady.

A potvrzuje to znamením. V tuto chvíli je skutečně lépe mluvit o znamení než o zázraku. Protože přesně o to evangelistovi jde. Ježíš je skutečně tím, kdo nabízí život. Nevěříte? Tak se podívejte. I my se smíme dívat, celý zástup, který se nashromáždil kolem Ježíše z Nazareta jako svého Spasitele. Jsme různí, hledající, tápající, určitě jsme někomu i překážkou v přístupu ke Kristu. Ale dnešní příběh nás ujišťuje, že to nic nemění na Božím ujištění nabídky života.

To jsme mohli prožít minulý týden. Směli jsme v Uhříněvsi prožít zázrak. Znamení. Rodiče přinesli Apolenku, aby byla pokřtěna. Rodiče chtějí, aby Apolenku provázelo ujištění, že je přijatá, že neexistuje bariéra, která by ji oddělila od zdroje života. A my si to všichni společně smíme připomenout i dnes, kdy jsme zváni do společenství, ve kterém nám Pán Bůh nabízí své odpuštění a naději pro život. Amen.

Píseň: 650 Začnem píseň novou

VP: Pane Bože, chceme poděkovat za Tvé pozvání. Děkujeme, že smíme až hmatatelně zažít, že před Tvou tváří stojíme všichni společně, že svojí přítomností nikoho neodstrkujeme, protože Tvá náruč je dostatečně široká pro všechny. Děkujeme, že Ti smíme odevzdat svou bolest – ať už z toho, že nám bylo ublíženo, tak z toho, že my jsme ublížili druhému člověku.

Pane, odevzdáváme Ti všechno, co nás trápí. Odevzdáváme Ti všechny chvíle, kdy jsme nepomohli, protože jsme neměli sílu. Odevzdáváme Ti všechny vztahy, ze kterých jsme nešťastní. Odevzdáváme Ti všechny události, které nejsme schopni posoudit a máme z nich strach. Kdo to vše chcete se mnou odevzdat, přidej se slovy – odevzdávám.

Pane, vyznáváme, jak moc potřebujeme přijetí. Vyznáváme, jak moc potřebujeme ujištění, že náš život má hodnotu. Vyznáváme, jak moc potřebujeme Tvé přijetí a ujištění v Ježíši z Nazareta, který je Kristus. Kdo tak se mnou chcete vyznat, přidej se slovem – vyznávám.

Pane, jsme si vědomí mnoha okamžiků, kdy jsme druhému ublížili. Jsme sevřeni trpkostí tam, kde bylo ublíženo nám. Vyznáváme, že chceme poprosit o odpuštění a sami odpustit. A že k tomu potřebujeme Tvoji pomoc. Kdo tak se mnou chcete vyznat, přidej se slovem – vyznávám.

Slovo milosti: S radostí, v jistotě víry nyní můžeme přijmout slovo ujištění o Boží lásce z úst proroka Izajáše: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.“

Iz 49,15n

Pozdravení pokoje: Smíme přijmout tuto Boží milost, kterou nás nyní obdarovává a smíme si navzájem podat ruce na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova lidu a pozdravit jeden druhého se slovy: Pokoj tobě.

Eucharistická modlitba: Chválíme tě po všechny časy a na všech místech, Bože, Spasiteli světa. Neboť tys učinil všechno lidstvo ke svému vlastnímu obrazu, aby v míru a pokoji vládlo nad tvým stvořením, a povolal jsi nás k životu ve společenství věčné lásky.

A přestože náš otec Kain povstal v hněvu a zabil svého bratra, ty ses nad ním smiloval. Zapřísáhl ses a označil jsi ho znamením ochrany. Staráš se o těžkého hříšníka lépe, než jak to dokáže lidská spravedlnost.

S podobně vytrvalou láskou jsi vyvedl z otroctví svůj lid Izrael. Neopustil jsi jej, když musel otročit falešným bohům. Dal jsi mu Zákon, aby mu ukazoval cestu, a vedl jsi jej pouští do nové zaslíbené země.

Ani tehdy jsi člověka nezahladil, když obyvatelé Ninive propadli zkaženosti a země již nemohla déle snášet jejich zlé jednání. Poslal jsi Jonáše, svého proroka, aby je varoval před tvým soudem. Všechen lid konal pokání a změnil své cesty. A byli zachráněni.

Tak pokaždé, když my vyvoláme válku, ty nás vedeš k míru; když upadáme do hříchu, ty nám odpouštíš; kdykoli bloudíme, ty nás voláš zpět se zaslíbením lásky.

A když se naplnil čas, poslal jsi svého vlastního Syna, aby vyhledal všechny ztracené a přinesl jim dobrou zvěst o tvém bezmezném slitování. On se nezdržoval ve společnosti spravedlivých, nýbrž hříšníky si vyvolil za své přátele a rozprostřel před nimi tvůj dar odpuštění. Zjevil plnost lásky, když za ně zemřel. Tys ho pak vzkřísil z mrtvých a vylil jsi jeho Ducha na lidi, aby na jeho vítězství měli provždy podíl i ti, kteří ho odmítali. Nyní se i my hříšníci radujeme a vzdáváme díky za smrt a zmrtvýchvstání tvého Syna. Silou jeho Ducha se obracíme od svých chyb k následování jeho příkladu a při lámání chleba rozdílíme jeho spásný život.

**Neboť té noci, kdy byl vydán na utrpení a smrt, náš Pán Ježíš Kristus vzal chléb, vzdal díky tobě, lámal a dával ho svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte. Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.**

**Po večeři vzal kalich s vínem a když vzdal díky, podával jim ho se slovy: Pijte z něho všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů. Kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku.**

Proto, Otče, ze všech věcí, které jsou tvé, obětujeme ti tyto, které ti patří obzvláště. Obětujeme je rádi, jak nám on řekl, vzdávajíce díky za jeho smrt a zmrtvýchvstání. A vidouce, že moc hříchu je zlomena a Kristus je všechno ve všem, chválíme tě a velebíme. Nyní sešli svého posvěcujícího Ducha, aby nám zjevil, že tento chléb a tento kalich je tělem a krví tvého Syna, a že každý hřích je odpuštěn a každý dluh vymazán a ty sis nás učinil svým svatým lidem. A daruj nám jeho království pokoje. Amen.

Apoštolské vyznání: Chceme se touto svátostí posilnit ve víře. Nejen sami pro sebe, nejen v jednotě církve Kristovy, ve společenství s křesťany všech generací a národů. Ale v jednotě se všemi, za kterými přišel Hospodin, Bůh Izraele ve svém Synu, aby jim nabídl život. Vyznejme nyní svoji víru, která nás ujišťuje o naději tohoto Božího navštívení:

Sbor: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

Píseň: Při vysluhování svaté večeře Páně Budeme společně zpívat píseň

397

Pozvání: Slavme dnes Kristův hod vesele. Zdálo se, že jsme sami a on že prohrál. Přišel k nám zpět a je s námi po všechny dny a právě nás znovu zve ke svému stolu, aby nás posílil na další cestu ujištěním, že jsme jeho, že nás má rád, odpouští nám a podarovává nás mocí své milosti. Nemusíme plakat tváří v tvář svým chybám a vinám. Všechno se změnilo. Bůh nás v Ježíši Kristu smířil se sebou.

Propouštění: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků.

Amen.

Galatským 1:3-5

Píseň: 510 Ó, Pane můj, pokoj ať Tvůj

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, chceme Ti dnes odevzdat radost i bolest, které pociťujeme, o které víme. Moc prosíme, abys nás posiloval ve vytrvalosti modliteb za ty, kteří potřebují Tvou pomoc.

Pane, odevzdáváme Ti ty, za které jsme vděční, ty, o které máme starost. Rodinu, přátele, ty, kteří jsou nemocní a my moc prosíme, abys je povzbuzoval a potěšoval. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme.

Pane, odevzdáváme Ti ty, se kterými si nerozumíme, na které se zlobíme. Odevzdáváme Ti své pošramocené vztahy a prosíme, abys nám pomohl je napravit tam, kde je o to zájem, a unést zlobu tam, kde o napravení vztahu zájem není. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, odevzdáváme Ti rodiny, kde se narodilo miminko. Odevzdáváme Ti rodiny, kde se miminko narodit má. A odevzdáváme Ti i všechny ty, kde po miminku marnětouží. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme.

Pane, jsme naplnění vděčností, že jsme se směli setkat se zvěstí evangelia o Tvém Synu. A moc Tě prosíme, abychom tuto zvěst dokázali předávat jako povzbuzení a posilu, jako zvěst o bezpodmínečném přijetí. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za všechny, kdo se snaží otevřít cesty mezi lidmi tam, kde jsou zataraseny strachem a ideologiemi. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Moc prosíme, uč nás trpělivosti. Uč nás vytrvalosti v hledání cest k řešení problémů, které se nám zdají neřešitelné. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, odevzdáváme Ti Tvou církev. Vyznáváme, že jsme velice křehké nádoby, do kterých jsi vložil své evangelium, dobrou zprávu. Prosíme, veď nás, abychom žili Tobě k slávě a lidem k užitku. Za to Tě, Pane, prosíme.

Vyslyš, prosíme, naše tiché díky a prosby.

Voláme k Tobě spolu se všemi, kdo touží po životě: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Poslání: Ať vaše radost, vaše dílo i vaše slova vypráví o vaší naději a jsou zaslíbením toho, co přichází od Boha.

Požehnání: A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Fp.4,7

Píseň: 685 I když se rozcházíme