**Kázání v českobratrském sboru v Hrabové v neděli 2.9.2018, 14. po svaté Trojici**

**Evangelium podle Marka 1, 29-39 Uzdravování v Kafarnaum**

**Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.**

**Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“ Řekne jim: „Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel.“ A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.**

Mimořádné schopnosti Ježíše z Nazareta vzbuzují v jeho vlasti Galileji obrovskou pozornost. V době, kdy nebyly mobilní telefony ani internet se zprávy o významných událostech a lidech s mimořádnými schopnostmi šířily pouze ústní cestou. Neřekl bych ale, že tento způsob informací byl výrazně pomalejší než ty nejmodernější. Život nebyl pravda tak hektický, ale když je někdo nemocný nebo má někoho postiženého v rodině a dozví se o výjimečném léčiteli, reaguje stejně rychle dnes jako tehdy. A pro minulou dobu bylo výhodou ještě i to, že lidé nebyli zaplaveni tolika informacemi a nabídkami jako dnes na internetu. Osobní svědectví o Ježíšově uzdravení posedlého v synagóze v Kafarnaum bylo rozhodně přesvědčivější než nepokrytě reklamně zaměřené nabídky dnešních klinik, léčitelů a výrobců léčiv, u nichž zisk postupně odsunuje pomoc na druhé místo. V každém případě byly tehdy zvěsti o možnosti uzdravení stejně žádané, jako jsou dnes.

 Ten den byla sobota, šabat. Židé v tento den zachovávali velmi přísně zákaz práce; i léčení a uzdravování se někdy považovalo za práci, jak se dovídáme z jiného příběhu ve 3. kapitole o uzdravení člověka s odumřelou rukou. Uzdravení posedlého Ježíšovi prošlo bez námitek strážců pravověří snad i proto, že se jednalo o první velký čin uzdravení. Příště už na něho „číhali“ a jeho láskyplný čin kritizovali. Ale Ježíš protivníky přemohl argumentem, že šabat jako svátek radosti ze společenství lidí s Hospodinem, nemá být zastíněn bolestí a utrpením! Toto šabatové odpoledne šel Ježíš se čtyřmi nejbližšími učedníky slavit do domu Šimona Petra a Ondřeje. Šimonova tchyně nebyla ráno „v kostele“, protože měla tak silnou horečku, že nemohla vstát. Teď jí ke všemu přivedl zeť tak vzácnou návštěvu – a ona nemá navařeno a napečeno! O svátku šabatu židé dobře a hojně jedí a pijí, jako my třeba o Vánocích nebo Velikonocích. A paní domu leží. Horečka (zřejmě malarická) byla považována za nečistou sílu. Už dotekem se člověk znečistil. Ale Ježíš se nebojí kultické nečistoty. Vezme nemocnou za ruku (nejen projev laskavého zájmu, ale kontakt, jímž přechází na nemocnou uzdravující síla) a posadí ji. Sloveso pozvednout (egeirein) má v jiném tvaru význam obživit, vzkřísit. Žena se hned uzdraví a s radostí se dá do práce. Někoho napadne, že jí Ježíš pomohl, aby sobě a přátelům obstaral obsluhu. Obsluhovat – diakonein - ukazuje na duchovní smysl zdraví. Je jím nezištná pomoc druhým jako vděčná odpověď na dar zdraví a síly. Jak výmluvné je, když církve konají sociální službu (diakonie, charita)! Dnes se všecko profesionalizuje, pečovatelky musí z něčeho žít. Ale je velký rozdíl, jestli se služba koná se srdcem plným Boží lásky a je doprovázena laskavým slovem a pohlazením, anebo jde vše jen mechanicky a bez zájmu o člověka. Už dobré slovo a úsměv léčí.

V té souvislosti vzpomínám na odbory křesťanské služby, které pracovaly a někde ještě pracují v našich sborech. Jejich posláním bylo konat návštěvy nemocných doma nebo v nemocnici, přinést dárek a přání jubilantům. V poslední době se ve sborech od této služby ustupuje, a tím sbory ztrácejí příležitost konat službu milosrdenství. Jako bychom se ostýchali jít za lidmi; svou roli hraje i rostoucí privatizace života. Sám můžu dosvědčit, že takové návštěvy přinesou vždycky velkou radost těm, kdo službu přijímají, i těm, kdo ji konají. Přemýšlejme, jak bychom mohli konat návštěvy aspoň u sester a bratří, kterým je sbor duchovním domovem.

 Ježíš s učedníky oslavili tedy radostný šabat v Šimonově domě v bezpečí a štěstí Ježíšovy blízkosti. Ale Ježíš tu není jenom pro ně. Když západem slunce skončil šabat, přicházeli k Šimonovu domu další lidé, kteří uslyšeli o Ježíšových schopnostech. Ten se změnil v improvizovanou ambulanci. **„Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal.“** Při tomto líčení myslím na podobnou scénu v africkém Gabunu, ve vesnici Lambaréne, spojené od roku 1913 s působením Alberta Schweitzera. Syn evangelického faráře vystudoval postupně teologii, filosofii, hudbu a muzikologii. Byl všeobecně uznávaným odborníkem na dílo J.S.Bacha. Měl před sebou jedinečnou kariéru vědce, umělce, profesora. Jeho sociální vnímavost ho přivedla k přesvědčení, že svět je nevysvětlitelně tajemný a plný utrpení (nemoci, nehody, různé defekty, umírání a smrt). Vytvořil filozofii úcty k životu, která ho přivedla k rozhodnutí vystudovat medicínu a stát se lékařem v rovníkové Africe. V začátcích své práce neměli s jeho ženou dostatečné zázemí, tak Schweitzer léčil právě tak jako Ježíš pod širým nebem. Zástupy nemocných čekaly na jeho pomoc a mnohým bylo pomoženo. Léčil zdarma, peníze dostával z Evropy od přátel a sympatizantů. Od pacientů vyžadoval, aby přinesli naturálie, které pak sloužily k provozu nemocnice. Víra v Ježíše byla Schweitzerovi motivací i posilou. Své padesátileté službě obětoval všechny životní síly, upřednostnil ji před světskou kariérou i rodinným životem. Vycházel z evangelijního poznání, že ti, kterým bylo Bohem požehnáno zdravím, schopnostmi, penězi, mají sloužit těm, kteří toto štěstí neměli; zdraví nemocným, mladí starým, úspěšní těm, k nimž je život macešským. V tom je podstata Ježíšova učení. Proto je třeba, aby křesťané, zvláště v této době materiálního blahobytu, se zřetelně odlišili od svých nevěřících současníků. Většina obyvatel bohaté části světa užívá sobecky života k zábavám (jeden amer.sociolog: „Ubavíme se k smrti!“), k hodování, ke zbytečnému cestování, jež zatěžuje životní prostředí atd. Jako křesťané máme sloužit, i když to nepřinese okamžité uspokojení a už vůbec ne chválu a slávu. Schweitzer následoval svého Pána, jenž říká: „Co jste učinili jednomu z mých nejmenších (potřebných bratří), mně jste učinili.“ Jednejme podobně!

Na konci našeho oddílu čteme: **„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil.“** Ježíšova mimořádnost spočívá v jeho jedinečném, synovském vztahu k Bohu. Od něho dostává sílu ke zvěstování Boží lásky slovem i skutkem. Ježíšův život je život služebný se dvěma vrcholy: modlitbou a prací. Jedno bez druhého neobstojí. A ta práce se dělí na zvěstování a skutky pomoci. K tomu opět slova Al. Schweitzera: Hlavním důvodem úpadku církve je to, že bohoslužbu oddělila od diakonie. Většině pokřtěných stačí jít občas do kostela a pak žít ve shodě s tímto světem. Chybí následování Ježíše. Taková církev nemá šanci přežít, protože se téměř neliší od světa.

Učedníci Ježíše „pronásledovali“, vyrušili z modlitby. Chtějí od něj, aby se vrátil do Kafarnaum, kde na něho lidé čekají. Ale on má „shora“ jiné instrukce. Jít do dalších galilejských městeček kázat a bojovat se zlými duchy nemocí a hříchů. Všichni mají slyšet o přicházejícím Božím království. Evangelista Marek to píše skoro čtyřicet let později, aby připomněl křesťanům jejich poslání kázat evangelium o Ježíši a v moci a energii jeho Ducha konat přesvědčující činy uzdravování a pomoci bližním.

Tato veliká síla není u konce. Ježíš nebyl jen lidový léčitel, ale především Spasitel světa. Jako pozvedl Šimonovu tchyni, tak byl sám pozvednut Otcem ze smrti k novému životu, jenž je nevyčerpatelným zdrojem naděje každému člověku. Kdo jsme z její vůně jen něco málo ucítili, dostáváme sílu jít s Ježíšem a svědčit slovy i životem lidem, jimž naděje chybí.

*Modleme se s Ježíšem: Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Amen*

 \*1. čtení: Sk 9, 36-43 \* Žalm: 24 \* 3. čtení: Přísl. 3, 7-8 \* Písně: 639, S 259, 370, 478, 699 \*

P.Pokorný, výklad Mka

Vážnost nemoci Š.tchyně vyjádřena tím, že byla upoutána na lůžko a měla horečku. Horečka pokládána za nečistou sílu a zosobňována.

Uzdravující gesto je uchopení za ruku-vstup do viditelného kontaktu s nemocnou osobou. Magický přenos síly v lid.lékařství. Učení, kt má moc signalizuje přítomnost KBího. Ježíš ženu pozvedl – egeirein- vstaň! Uzdravení demonstrováno tím, že tchyně obsluhuje-diakonein-žena se vrací ke svému poslání v ckvi (jh-viz Tabita ve Sk)

Racionální základ Jš uzdravení? On není zázračným lékařem narušujícím přírodní zákony. V tom případě by Jš nakonec zkrachoval, protože nedovedl sestoupit z kříže. Pak bychom mohli vzkříšení chápat jako divotvorné sebeobživení – ale takový polo-bůh-člověk by nám nebyl nic platný, protože by nebylo možné ho následovat a jeho dílo by se nás netýkalo (jh-„Ve všem nám podoben kromě hříchu“)

Nevěcný je i racionalistický výklad- Jš používal tajných léků a měl zvláštní diagnostické schopnosti. Vyprávění evangelisty neseno osobní úctou k divotvorci.

Rozhodující je Jš zvěst a jeho osobní vztah k Bu jako Oi. To odhaluje možnosti čka, kt překonal své odcizení, zbavil se iluze, že je sám svůj nalezl sebe sama ve společenství s Bem.

Jšovo uzdravování nedovedeme napodobit, protože ho nedokážeme plně následovat v jeho vztahu k Bu. Mezi průběhem nemoci a duševním-duchovním žtem nemocného nebo i jeho okolí je hluboký vztah, kt neznáme a nedovedeme využít. Nestačí pouze přírodovědný přístup. Cestou je upřímná změna mysli-pokání.

Jš přístup k nemocným: Pomoc, kt je nezištná, konaná ve znamení Bí vlády,jež se prosazuje ve zmatku t.světa.

Oddálení smrti uzdravením není jejím překonáním. Proto kř.ckev uctívá Jše jako Spasitele, nejen lékaře. Obojí však nelze oddělovat. Mk to vyjadřuje symbolickou narážkou egeirein (v pass. vzkřísit). Uzdravení je odleskem vzkříšení k novému věku.

Věda, technika, medicína i prodlužování žta by měly sloužit k tomu, aby čk našel prostor i čas k vlastnímu poslání, k utváření společenství s Bem i lidmi, přípravu budoucnosti pro přítomné i ještě nenarozené, jež se děje sebeodevzdáním, jež pro nás bude ve chvílích žtního umenšování platit tehdy, budeme-li umět využít chvíle růstu a využijeme-li jejich prodloužení pro diakonii (Pt tchyně). Evangelistovo myšlení je tedy slučitelné s úvahami o smyslu žta, kt respektují soudobý obraz světa.

Sumář(přebírají Mt i Lk) „při západu slunce“ – po skončení šabatu.

Vyhnání démonů – zákaz zjevovat Jše, aby nebylo jeho poslání viděno jen ve schopnosti uzdravovat. Jš vztah k Otci zůstává tajemstvím.

Jš se modlí

Po dni činů nastává den modlitby – dvě neoddělitelné fáze rytmu Jš žta.

Časné ráno vhodné pro modlitbu- Ž 5,4: Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat.

Pusté místo a dál od ostatních lidí a denních vztahů (nezabřednout do všednosti)

Literárně zachycená modlitba v Mt 11,25-30

Šimon a druhové ho pronásledují, aby ho zavolali k pokračování práce v Kaf. On odmítá a jde, kam chce sám. Nejdůležitějším posláním je kázání KBího. Lidé musí vědět, odkud pochází uzdravující moc a jaký to má všecko smysl.

Vyrušení učedníky nenarušilo Jš program, kt přijal v modlitbě.

v.39

je Mk sumář. Ukazuje, že Jš svůj program z v.38 naplnil, okruh jeho působení se rozšířil na celou Galileu.

Jš dělí čas mezi práci a modlitbu. Také práce se dělí na zvěst-učení (v.15) a pomoc.

Jš svým životem putujícího proroka spojený s mužem bez domova naplňuje prorockou tradici těch, ktí současnost podrobují kritice z hlediska budoucnosti. Zorným úhlem naděje je město kté přijde (Žd 13,14), to bude jejich domovem.

*JH: Mt 11,23-„A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám, zemi sodomské lehčeji bude v den soudu nežli tobě.“*