**Kázání v českobratrském sboru v Hrabové o první adventní neděli 2.12.2018**

**Jeremjáš 23, (1) 5-8**

Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy, je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těmto pastýřům svého lidu toto: Mé ovce rozptylujete, rozháníte a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást. Nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův.

**Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Bude kralovat jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. A v jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: Hospodin – naše spravedlnost.**

Biblická zvěst adventu lidstvu připomíná, že Hospodin panuje navěky. On stvořil vesmír, on ho řídí a on ho také zakončí. Toto schéma světa a jeho dějin zjevuje Hospodin předně Izraeli, svému vyvolenému lidu. V průběhu celé jeho historie je Jahve jedinou motivující silou. Izrael je součástí jeho plánu. Mojžíšovo náboženství spočívající především ve víře v jediného Boha dospívá časem ve vyspělou světovou víru, v níž může hledat odpovědi po smyslu vesmíru a bytí celé lidstvo. K tomuto náboženství patří také zásadní pochopení, že změny světa nejsou jen důsledkem přirozeného vývoje, ale především výsledkem Božích rozhodnutí.

Svět, ve kterém žijeme, byl, je a bude Boží svět. Veliký omyl mocných tohoto světa spočívá v pyšném přesvědčení, že můžou dělat cokoli, protože jsou pány světa. To je podstata hříchu, že člověk se staví do role majitele planety Země, ba i vesmíru, protože disponuje mocí a bohatstvím, penězi a technologiemi. Prorok Jeremjáš ale přináší Hospodinův výrok a v tom se říká něco úplně jiného: **Vzbudím mezi vámi krále, který bude prozíravý** (důmyslný, opatrný, prozřetelný) **a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost** (doslova „soud a spravedlnost“ –*mišpát v cedáká).;* krále podle srdce Božího.Základem soudu nebo práva, jak překládají ekumeničtí jazykovědci, je pro Izrael Tóra (Pět knih Mojžíšových) a v ní zvláště Desatero Božích přikázání. V něm dává Bůh Izraeli a jeho prostřednictvím všem národům právní kodex, jímž se posuzuje správné a nesprávné jednání, rozlišuje dobro a zlo. Od prahu dospělosti ve dvanácti, třinácti letech až do smrti jsou všichni věřící v Hospodina souzeni deseti posvátnými zásadami. Člověk předně soudí sám sebe ve svém svědomí, soudí své bližní v rodině i společnosti a on sám je souzen svým okolím. Hebrejský mišpát (soud) znamená předně měřítko jednání: Uznávat nad sebou jediného Boha spravedlivého a milosrdného, milovat ho nade vše, protože on miluje nás; to od nás očekává první deska. – A druhá deska „soudu, práva“ stanovuje ctít rodiče a příbuzné; nezabíjet, nesmilnit, nekrást, nelhat, nepomlouvat, ale s druhými jednat a mluvit v pravdě. Jednoduše milovat bližního jako sebe sama.

Kdo má tyto věci na paměti ve svém vztahu k Hospodinu a k bližnímu, ten je spravedlivý. Tu někdo právem připomene, že kromě Boha není nikdo spravedlivý. Opravdu je dodržování Desatera, dokonale správné souzení nad lidské síly: Neboť sebe samé posuzujeme shovívavěji než ty druhé. Přátele mírněji než nepřátele. Ale Bůh nás jednoho i druhého soudí milosrdně a všem pokorným dává milost – smíš si přivlastnit titul „ospravedlněný hříšník“. Spravedlivý je jediný, totiž Bůh sám. A je třeba ještě dodat, že spravedlnost se vztahuje také na vztah lidí k přírodě. Člověk má být jejím strážcem, prodlouženou rukou milosrdného Boha. Avšak zběsilý rozvoj lidstva k bohatství a blahobytu působí zkázu životního prostředí. V prostějovské hvězdárně jsme slyšeli, že díky úmluvě o zákazu užívání freonů se zaceluje ozonová díra v zemské atmosféře. Zato v důsledku znečištění za posledních 30 let vyhynulo až 80% hmyzu (včetně nezbytných opylovačů rostlin), o dalších ohrožených druzích nemluvě. V bezohledné honbě za blahobytem jedná lidstvo nespravedlivě. Být pro spravedlnost dnes vyžaduje aktivně podporovat strážce ekologické rovnováhy a odpovědnosti lidské činnosti.

Situace světa v době Jeremjášově byla ovšem podstatně jiná. Hospodin se prorokovými slovy ostře obrací proti králům ze slavné davidovské dynastie, kteří ve svém vládnutí i v osobním životě soud a spravedlnost opouštějí a jednají pragmaticky. Prorok bez servítků vyřizuje Boží výrok, že králové a bohatí velmoži jsou špatní pastýři lidu: rozptylují a rozhánějí svěřené ovce – ať falešnými soudy, korupcí nebo sobeckým využíváním veřejného práva ve svůj prospěch. Neboť kdo má moc a peníze, má podle převrácené logiky vždycky pravdu.

Není možné, aby si pozorný čtenář a posluchač nedal toto do souvislosti s aktuální politickou, ekonomickou a justiční situací v našem státě. Jde o velmi citlivé téma. Nedávno jsme měli na Vsetíně setkání přátel, z nichž některé jsem před dvaceti lety jako dospělé pokřtil. Máme k sobě vřelý, přátelský vztah. A ten byl poněkud narušen přáním jednoho z účastníků: Přijdu, ale nebavme se prosím o politice! – To ukazuje, jak je současná česká společnost rozdělená a že dělicí čára prochází i církevním společenstvím. V žádném případě nechci z kazatelny vyvolávat debatu o stínech a světlech současné české politické scény. A přece se tomu docela nevyhnu, když mluvíme o adventu zaslíbeného Hospodinova vladaře, jenž bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Shodou okolností se tak jmenuje vládnoucí strana v Polsku a Poláci sami nejlépe vědí, je-li to pravda nebo ironie. Jako křesťané bychom se neměli dát strhnout k extrémním politickým uskupením, která mají v programu nenávist vůči lidem jiné národnosti nebo barvy pleti. Kristova církev, k níž patříme, je od počátku otevřená všem lidem bez ohledu na to, jaká je jejich minulost a ke které skupině lidí patří. A podobně bych rád připomněl, že zachovávání práva nutně přináší úctu k hodnotám, které vycházejí z Desatera. Pomiňme liberální opomíjení první desky Dekalogu o úctě k Hospodinu, ke Kristu; tady ovšem vše špatné začíná-v pocitu, že „my jsme bohové“. Horší je, že se pragmaticky pomíjí i deska druhá, toleruje se lež, pomluvy, nadávky, zneužívání bohatství k ovlivňování médií a vůbec očividné přestupování slušnosti a demokratických zásad. Za rozdělení současné české společnosti nesou vinu nespravedliví pastýři, kteří si hledí svých zájmů a získávají si voliče tím, že dělají populistická rozhodnutí na úkor budoucnosti. Spravedlnost a právo jsou pro mnohé předmětem opovržení a posměchu.

Toto oznamoval Jeremjáš v Izraeli v 6. století před Kristem. Srovnejme to s dneškem a musíme konstatovat, že svět a lidé v něm se skoro nemění, jen okolnosti jsou jiné. Špatným vládcům prorok vyřizuje Hospodinovo rozhodnutí: **„Za jejich zlé skutky je ztrestám!“** Křesťané nepatří k těm, kdo organizují revoluce. Máme však stát za Božím právem a spravedlností, být pravdiví a kritičtí a s důvěrou se vytrvale modlit, aby Bůh splnil své zaslíbení.

On už přece první krok udělal, když vzbudil „výhonek spravedlivý“ z rodu Davidova, Ježíše, jenž přináší do světa záblesky Božího království, v němž se právo a spravedlnost uskutečňují. Už v tomto čase, a pak na konci dějin, v jeho druhém příchodu. Ale už dnes platí Boží slib, že špatní vládci budou dříve nebo později odhaleni a svrženi z trůnů – tak zpívá i Maria ve svém Magnifikat. A my spolu se všemi Kristovými věrnými prosme za to, aby se Boží zaslíbení plnila. A hlavně – nedejme se rozdělit a rozeštvat. Máme se přece na prvním místě nechat řídit nikoli mediálními informacemi a politickým hádáním, ale Kristovým slovem, a nechat se vést jeho svatým Duchem. Být Kristovým člověkem znamená být ve světě, ale ne ze světa. Nezapomínejme, že nepatříme ani světu, ani ďáblu ani ostatním silám zla, „patříme Ježíši Kristu, který za všechny naše hříchy zaplatil a tak nás ochraňuje, že bez vůle našeho nebeského Otce nám ani vlas z hlavy nemůže spadnout“. On byl, jest a přichází. Amen

*Pane, ke komu bychom se utekli, za koho bychom tě mohli vyměnit – vždyť ty máš slova věčného života. Děkujeme za tvou blízkost; tvé Slovo nás nachází i za nejtlustšími hradbami srdce, v žalářích pochybností, v rozdílnosti názorů. Přijď do našeho adventu – na tebe očekáváme, buď vítán, Kriste, náš Králi a Pane. Amen*

\*1.čtení: Mt 21, 1-9 \* Poslání: Ř 13, 11-14 \* Písně: 261,270,627,621,253 \* Ž 24\*

**Poznámky**

Paul Johnson, Dějiny žd národa

Jeremjáš

V průběhu celé historie je Hospodin jedinou motivující silou. On stvořil vesmír, on ho řídí a on ho zakončí. Izrael je součástí jeho plánu, a pak i každý jiný národ. Když udeří Asyřané, dělají to na Jeho příkaz. Babyloňané odvedou Izraelce do zajetí podle Jeho vůle. Mojžíšovo náboženství utvářené v poušti dospívá ve vyspělou světovou víru, v níž může hledat odpovědi celé lidstvo.

O Jerem. Víme nejvíc ze všech proroků – psal o něm jeho sekretář BArúch. Jeho životní osudy úzce splývají s osudy země. Pocházel z kněžského rodu. Viděl, že lid rychle spěje k záhubě: „T.lid má srdce umíněn a vzpurné.“

Joziášova náb.reforma byla po jeho smrti r. 609 porušována. Jer. to řekl otevřeně u chrámu a málem přišel o život. Zákaz vstupu do chrámového okrsku. Rodina a přátelé proti němu. Neoženil se. „BuĎ proklet den, v němž jsem se narodil.“ Proti Nebukadnesarovi hlásal poraženectví. Kázal: Národ sám si svou bezbožností zavinil svou situaci. Nepřítel je Božím nástrojem v soudu. Černý fatalismus viděno zvenčí. NA zničení království nezáleží, přesto Izr. Zůstává Bím vyvoleným. Poslání Bem uložené může stejně dobře konat i v exilu a diaspoře. Vazba Izr.na Hna přečká vše, protože je nehmotná, a tím nezničitelná. Jer.není kazatel zoufalství, naopak je překonává. Učí, jak se stát Židy – podvolit se vládnoucí moci a přizpůsobit se jí. Přijmout protivenství a láskyplně opatrovat v srdcích nezničitelnou jistotu Bí spravedlnosti.

První porážka 597. 10000 nejlepších lidí zajato, zůstal jen nejchudší lid. Dosazen Sidkijáš. Vzbouřil se,- město i chrám dokonale zničeny, zbytky lidu odvlečeny do Babyl. SIdk. byl krutě potrestán a odvlečen do BAbylona. Většina obyvatel rozprášena, mnozí uprchli do okolních zemí. Ti, co zůstali bez vůdců polit. i nábož. si víru udrželi, ale zplaněla, poznamenána pohanskými kulty.

Mesiáš

Idea mesiáše vychází z přesvědčení, že Davida jmenoval za krále Hn, aby on a jeho potomci vládli nad Izraelem do konce věků a měli převahu nad národy. Po pádu království prorocké očekávání, že vláda Davidova rodu se zázračně obnoví. Přinese do světa spravedlnost. Postava mnohotvará. V novější době měsiáš musel mít politický a vojenský program ke změně stávajícího společenského uspořádání- mocenské reálie – vláda, daně soudy.

Jš nebyl žd nacionalistou, ale univarzalistou. Učení pacifistické, důraz na osobní pokání a znovuzrození. Posláním bylo kázat všem a vystupovat pokorně s vědomím, že bude muset přinést krajní oběť. Izajáš 53: Vyrostl jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl podobu(vzhled) ani krásu. Proto si ho mnozí nevšimli, jiní se ho štítili. Nebyl davovým ani gerilovým vůdcem, ba ani demokratem, vůbec ne pozemským králem. Proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trpící služebník, počtený mezi nevěrníky. Byl blízký hakamím“, zbožným židům. V době Jšova vystoupení vyhrocení sporů v žd společnosti. Hakamské hnutí chtělo dovést k dokonalosti všechny lidi. Jádrem sporu postavení chrámu. Může být Izrael bez kněžské hierarchie, reprezentativního kultu a chrámové budovy? Opravdové žd náboženství bylo univerzalistické, nelokalizované dávno před postavením chrámu. Cesta k dokonalosti vede přes školy a synagogy- tak Ježíš. On zašel v kritice chrámu a kněžské, kultické praxe dál než ostatní. Předvídal zničení chrámu. Ježíš vychází z Hilelova učení – zjednodušení Tóry. Co chceš, aby ti lidé činili, čiň i ty jim. – Vytvořil systém mravní teologie. Takové nábí tu ještě nebylo – k mravnímu učení přidává Jš jedinečnou soustavu eschatologických, apokalyptických myšlenek z proroků Iz, Dan, Enocha. Předložil jasnou perspektivu smrti, soudu a posmrtného žta a nabídl ji všem bez rozdílu sociálního, náboženského, etnického původu.

Spravedlnost, Rienecker

B je spravedlivý, protože svému lidu daruje právo; to je základem smlouvy.

Spravedlnost je vztahový, nikoli mravní pojem. Označuje jednání osoby k jiné osobě nebo skupině, k níž má vztah a s níž je spojen přirozenou úmluvou a na jejím základě s ní jedná.

Později se stále víc ukazuje, že člověk není spravedlivý,ale hříšný. Potřebuje Bí odpuštění a ospravedlnění. Kdo je přijímá, je vyučován i zavázán k trpělivosti vůči druhým lidem.

Spr-st z víry v Krista – implantovaná nadlidskou mocí Ducha sv. , kterého přináší a daruje Jš tomu, kdo chce.

Mišpát v cedáká ba árec