**Kázání v českobratrském sboru v Hrabové na 1. svátek vánoční, Boží narození, 25.12.2019**

**Evangelium podle Jana 3, 31-36**

**Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky; svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti. Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.**

Příběh Ježíšova narození, který se stal podkladem pro poetický vánoční obraz s Marií a Josefem, Betlémem, pastýři a mudrci od východu, má svůj základ v líčení evangelistů Matouše a Lukáše. Evangelista Marek se o Ježíšově narození vůbec nezmiňuje a začíná až od Ježíšova křtu Janem Křtitelem v Jordánu. Zato evangelista Jan má místo vánočního příběhu „preludium“ zvané prolog. V ní začíná filozoficky a nazývá Ježíše **„logos“**, základ kosmu, dnes: zdroj velkého třesku. Dále jako **světlo**, pramen zázraku života. O vtělení Krista píše Jan: **„To Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“**

V prologu hraje důležitou roli **Jan Křtitel.** Má za úkol svědčit o tom světle, aby v ně všichni uvěřili. Vyznává, že on sám je jen mluvčím „jednorozeného Syna, který je v lůně Otce“, že Logos je nesrovnatelně přednější než on, Jan. Jméno věčného Logu a Světla zůstává dlouho nevyřčeno; až v 17. verši zazní: **„Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista..“**

Když pročítáme dál Janovo evangelium až k našemu dnešnímu textu, tak jsme svědky toho, jak různí lidé pátrají po tom, kdo vlastně je tento tajemný učitel, rabi. Ptají se židovští předáci, účastníci velikonočních oslav v Jeruzalémě, muži, jež si povolává za učedníky a pak zvláště tajný sympatizant **Nikodém.** Tomu Ježíš říká: Musíš se narodit znovu, abys spatřil Království Boží. **„Nikdo nevstoupil na nebesa, než ten, který z nebe sestoupil, Syn člověka.“** A dále tu čteme klíčový verš celé Bible: **„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“** Tak zní janovská zvěst Vánoc: Bůh dal svého jediného, milovaného Syna, protože miluje svět; protože miluje každého člověka a také tebe a mě!Člověče, věř tomu, protože na tom záleží tvůj život. Ježíš je klíč k tvé minulosti, přítomnosti i budoucnosti. **Věčný život** začíná ve chvíli, kdy přijmeš Krista a vyznáš: Ty jsi, Ježíši, můj Pán a můj Bůh. Tobě věřím a s tebou chci být navěky. Tak přemýšlí a vyznává VÍRA.

1. Víra je předně důvěra, ale má také myšlenkový obsah. Jan Křtitel o Ježíši říká: **Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech.** To říká Jan na otázku svých učedníků: Mistře, jaktože za Ježíšem jde tolik lidí a nechávají se křtít, a od nás lidé odcházejí? – No protože já se s Ježíšem nemůžu měřit. Jsem jenom člověk ze země zemský. Syn Adama a Evy. Mým úkolem je Jemu sloužit a Jemu obětovat celý život. –Jan přirovnává Ježíše k ženichovi a sebe nazývá přítelem ženicha. Ženich má nevěstu – ti, kdo věří evangeliu, tvoří církev, která je Kristovou nevěstou. A Jan jako přítel se raduje, že nevěsta je krásná a šťastná; že ti lidé, kteří poznali v Ježíši Kristu svého Spasitele, jsou mu oddáni a milují ho a mají se navzájem rádi – My kazatelé chceme často strhnout pozornost na sebe, vnímáme svůj sbor jako svoje dílo a poutáme lidi na sebe – ale to je špatně. Jsme jen ze země zemští. Naše sebelepší slova nemůžou proměnit lidská srdce, když se k tomu Ježíš nepřizná. A kdyby byli lidé v církvi závislí jen na kazateli, tak jejich víra skončí jeho odchodem. Protože jsem všichni smrtelní, tak jako Jan, který skončil pod mečem Herodova kata. Janovo evangelium vidí Ježíše od počátku jako oslaveného. On je Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Cesta, pravda i život.Skrze svou oběť dává nový věčný život: **„Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život“.** Ježíš je tak jedinečný a úžasný, že setkat se s ním a svěřit mu vlastní život je nad všechny poklady světa, nad všechny prožitky a pocity a komfort, po němž bažíme. Děkujme společně Bohu a slavme Ježíšovy narozeniny v radosti z plného života, který nám On z milosti a lásky dává.

2. **Ježíš svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.** Proč tolik lidí nevěří? Snad proto, že jim chybí abstraktní myšlení a jsou zaměřeni jen na hmotné skutečnosti. To, co je vidět, co máme v ruce a v břiše a ještě níž, dokáže natolik fascinovat, že se mnoha lidem zázrak Vánoc zmenší na dárky, blikací světla, koledy, jídlo a pití. I to jsou Boží dary, ale proti Ježíšově lásce a jeho objetí je to strašně pomíjivé. Kdo nepřijímá Ježíšovo svědectví, žije v duchovní tmě. Dokonce si ji zamiluje a myslí, že si stačí sám. Nevidí nebo nechce vidět, že je ze země zemský a jednoho dne se do země vrátí – ale neptá se, co bude pak? Potom bude soud, jemuž bude předsedat Kristus, soudce nejmilostivější. On ale určitě nebude dělit černobíle podle církevní příslušnosti nebo nepříslušnosti, ale podle skutků. A my jsme právě o Vánocích svědky toho, jak srdce i těch největších ateistů jihnou, takže si dokážou sednout k jednomu stolu se svou rozvedenou nebo rozhádanou partnerkou, přátelsky mluvit s těmi, kdo jsou jim jindy protivní, vzít na milost bezdomovce a přistěhovalce nebo dát peníze na dětskou onkologii, vnímat ohrožení přírody. Mimo to je kolem nás houf dobrých a slušných lidí, kterým jde o spravedlnost ve světě a dělají mnoho pro druhé v malém i širším měřítku. I na pro ně přišel Kristus a také jim platí jeho oběť na kříži, takže na posledním soudu mohou slyšet: „Vejděte v mou radost: Protože jsem byl nemocný, a navštívili jste mě, měl jsem nouzi a pomohli jste mně, byl jsem na cestách a přijali jste mě.“ **Ježíši dal Otec všecko do rukou.** On nakonec spravedlivě rozhodne o každém člověku.

3. **Kdo přijímá Kristovo svědectví, potvrzuje, že Bůh je pravdivý a uděluje Ducha v plnosti.**

Život těch, kdo vstoupili do Kristova světla a žijí z jeho lásky, dostává nový tvar. A to díky Duchu svatému, jímž Ježíš svobodně disponuje a štědře ho rozdává. A protože i my jsme ze země zemští, tak se chováme jako píchlá pneumatika. Potřebujeme vždy novou dávku Ducha, abychom mohli pokračovat v jízdě za Ježíšem a za druhými. Zdroje Ducha jsou bezedné, tak o něj stále znovu prosme, abychom měli lásku a radost a pokoj a moudrost….Bůh nás potřebuje ke svědectví. Protože ti nevěřící lidé kolem nás můžou uvěřit právě na základě našeho svědectví. Prosme o Ducha a modleme se za lidi, na nichž nám záleží. Hlavně za naše nejbližší příbuzné a přátele. A také za ty, které nemáme rádi nebo s nimiž jsme na válečné stezce. Na těch totiž, kteří žijí zle a nepřátelsky a odmítají přijmout Kristův pokoj, **zůstává Boží hněv.** Není jen milosrdný soud, je také soud tvrdý, spravedlivý, po němž duše zůstane navěky v temnotě prázdnoty a bolesti a zloby. I těm, kdo se vydali za Ježíšem, se občas stane, že zabloudí a dostanou se z oblasti milosti do oblasti hněvu. Tak s námi může zamíchat labyrint tohoto světa. J.A.Komenský líčí příchod Kristův k zbloudilému poutníkovi: „Kdes byl tak dlouho, můj synu? Kudys chodil, cos ve světě hledal? Radost a potěšení? Měls je přec hledat v Bohu; a Boha v jeho chrámu; a copak je jiný chrám živého Boha, než živý chrám, který si on sám pro sebe připravil, než tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, kudys bloudil; ale dál už jsem se dívat nechtěl, přivedl jsem tě sem k sobě, uveda tebe do tebe. Protože tady jsem si zvolil palác pro své bydlení a chceš-li tu bydlet se mnou, najdeš tady, cos marně hledal ve světě: pokoj, útěchu, slávu a plnost všeho. To ti slibuji, můj synu, nebudeš zklamán. – A poutník řekne: Zde jsem, můj Pane Ježíši, přijmi mě k sobě, chci být tvůj a zůstat s tebou navždycky. Mluv ke mně a dej, ať slyším; přikazuj, a dej, ať to ochotně plním; vlož na mě, co chceš, a dej, ať to unesu. Nechci být sám svůj, chci patřit tobě, můj Pane Ježíši Kriste. Amen

*Ježíši, naše důvěro, chceme tě milovat celou svou duší. Tys dal svůj život pro život světa i každého člověka. Dej, abychom se se odvážili stále znovu a znovu tento nesmrtelný život v sobě obnovovat.*

\*1. čtení: J 1, 1-14 \* Poslání: Iz 43, 1b-3a \* Písně: 294, 297, S339, 654, 299 \*

2. Jš přichází z nebe a svědčí o tom, co viděl a slyšel – hlavní problém je plnost žta – je to žt věčný= společenství čka a Boha

4. Duch v plnosti v Ješově pravomoci – znovuzrození – stát se Bími dětmi; stát se bratry a sestrami JKa

Konkordance

1/3,3: Amen..nenarodí-li se kdo znovu, nemůže sptařit KBí

8,23 Vy jste zdola, já jsem shůry; vy jste z tohoto svět, já nejsem z tohoto světa

na věky. Amen

*„Ze země zemský“ – Adam – učiněn z prachu země…prach jsi a v prach se navrátíš*

*Ž 90: Navraťte se zase, synové lidští. Nebo by tisíc let přetrval, je to jako den včerejší a bdění noční….*

*Nová osnova*

Od počátku Jh evga je ve vzduchu otázka: Kdo je Ježíš.

Jan to řekne čtenáři hned na začátku prologem

Jako první to pochopí JKř –já nejsem Mesiáš; za mnou přichází někdo větší než já-nejsem hoden mu rozvázat…

Pak Janovi učedníci přecházejí k Jšovi: Ondřej, Šimon, Filip, Natanael

Svatba v Káně – Jšova matka – cokoli vám řekne, udělejte (ona v něho věří)

Vyčistí chrám – zbořte tento chrám a ve třech dnech ho zbuduji

O Velikonocích dělá znamení v Jeruz. a mnozí v něho uvěří. Ježíš neřáká, kdo je, ví co je v každém čku.

Nikodém: Víme, že jsi učitel od Boha. Činíš znamení, kt nikdo nemůže činit bez Ba.

Nepochopíš, pokud se nenarodíš znovu – z vody a z Ducha

3,13 – poprvé mluví o Synu čka, ktý sestoupil z nebe

Jako Mš vyvýšil hada na poušti, tak musí být povýšen Sčka, aby každý, kdo v něho věří nezahynul, ale měl žt věčný – 3,16….ne soudit, ale spasit.

Kdo věří, není souzen. Kdo nevěří, již odsouzen – neuvěřil ve jméno jednorozen=ého SBího

Zpět k prologu: Soud je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali víc tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo dělá špatně, nenávidí světlo a nejde k světlu, aby jeho skutky nebyly zjeveny. Kdo činí preavdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou z Boha

Zmatek mezi učky Janovými.

Jan ustupuje do pozadí – aby vyzdvihl Jše.

Osnova: Úvod –Janovy vánoce jsou prolog

1. Jš a Jan Kř.

Svatý Bože, náš nebeský Otče,

Ty plníš své sliby. Ve své lásce ses rozhodl pozvednout lidstvo ze zajetí hříchu a smrti. A protože tvůj dokonalý zákon člověk nedokázal naplnit, dal jsi svého Syna jako Spasitele světa. Už nejsme a nikdy nebudeme sami. Chválíme Tě, drahý Otče.

Pane Ježíši Kriste,

z lásky k Otci a ke světu jsi skrze Marii Pannu přijal lidské tělo a stal ses jedním z nás. Od narození jsi zakusil lidskou lhostejnost, nepřátelství mocných, odmítání zbožných. Svou lásku k nám jsi potvrdil obětí na kříži. Chválíme Tě, drahý Ježíši!

Duchu svatý, jenž jsi skrze Marii přivedl na svět Ježíše, naplnil jsi ho světlem Pravdy, posiloval jsi jej v pokušení i utrpení a vzkřísil jsi jej z mrtvých, naplňuješ srdce každého, kdo slyší evangelium, a uskutečňuješ ten zázrak, že se Ježíš rodí v lidských srdcích. Přijmi i Ty, drahý Duchu pravdy a lásky, děkování Kristova lidu a všeho stvoření a vlož do našich úst chválu a do naší mysli a vůle odvahu ke svědectví.

Aby svět uvěřil a došel spásy skrze Krista, našeho Pána. Amen