**Kázání v českobratrském sboru v Hrabové na Nový rok, 1.1.2020**

**Evangelium podle Matouše 1, 1-17**

**Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.**

**Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále.**

**David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše , Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.**

**Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.**

**Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.**

„Nový rok je v církevním kalendáři svátkem obřezání Páně. On se v pokoře a poslušnosti podrobuje obřízce, která do té doby zastupovala křest svatý. Ten bude teprve později ustanoven za podmínku přijetí do křesťanské církve. Dnes se slaví přešťastný okamžik, ve kterém Kristu bylo dáno jméno Ježíš, které jest nejsladším jménem na nebi i na zemi. Vstupme na rtech s ním do nového roku a poznáme, jakou mocí krotí peklo a otvírá nebe! I Panna Maria má velké účastenství na dnešní slavnosti. Církev velebí její panenské mateřství, které bylo hodno státi se mateřstvím božským.“ (Římský misál 1947)

Po tomto vysvětlení rozumíte, proč v tento první den nového roku 2020 začínáme Ježíšovou genealogií, knihou Ježíšova rodu. Co ale s tím v kázání? Zapálí v srdci vašich dětí lásku k vám a vašim předkům, když jim předložíte rodokmen vaší rodiny, který jste vyhledali v archivu? Možná některé z dětí zvedne na chvíli hlavu od tabletu a poslechne si vaše vyprávění o pradědečcích a prababičkách. Ale to bude asi tak všecko, čeho dosáhnete – tím spíš, když vaše povědomí o těch předcích je nejspíš jenom kusé. Ale stejně je to důležité, když sv. Matouš tím rodokmenem začíná své evangelium.

Ve Starém zákoně máme několik rodokmenů: adamovský, noemovský, šémovský, abrahamovský (vše v Gn). A vždycky v přelomových dějinných momentech. I tady chce Matouš naznačit, že se něco zásadního láme. S příchodem Ježíše Krista nastává přelom věků. Lidstvo, které dosud stálo mimo spásu, neboť Bůh ji otevřel výlučně Izraeli, je nyní pozváno k Bohu, jehož jenom tušilo a promítalo do svých představ, obrazů a symbolů božství. Ježíš má druhé jméno Immanuel- Bůh s námi. S tebou, se mnou, prostě s každým. A každý má slyšet to pozvání: Pojďte, vše je připraveno. V Království Božím místa dost.

Co postava, to příběh. Kdo zná dobře svatá Písma, pro toho tento je Ježíšův rodokmen příležitostí k celému seriálu vyprávění: Od Abrahama, prvního člověka odpadlého adamovského lidstva, jemuž se zjevuje skutečný živý Bůh, Jahve, Hospodin, po Davida, prvního izraelského krále. Čtrnáct otců a jejich rodin cele vtažených do dění spásy. A v dalších dvou čtrnáctkách se vyjmenovávají samí potomci Davidovi – královská dynastie mužů a tu a tam i žen, kteří vždy nově očekávají příchod univerzálního davidovského království na čele s Davidovým výhonkem, Mesiášem. Ale v té třetí čtrnáctce už jejich královská sláva bledne – v babylónském zajetí už Izrael nemá trůn a jména Davidových potomků se ztrácejí v bezvýznamnosti. Nejposlednější Josef už je úplně neznámý. Vlastně byl, dokud k němu ve snu nepromluvil Boží anděl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku…“

Nejprve si všimněme, že všechna jména v rodokmenu jsou jména postav z příběhů Izraele, o nichž se píše ve Starém zákoně. Třikrát čtrnáct jmen: od Abrahama po Davida; od Davida po babylónské zajetí; od zajetí po Josefa, muže Ježíšovy matky Marie. Sv. Matouš ho schválně nenazývá otcem Ježíše, aby nebylo pochyb o Mariině panenském početí. A přece je Josef tím, že podle andělova pokynu přijímá Marii za manželku a jejího syna za svého, veledůležitým potvrzením Ježíšova davidovského původu. Neboť adopce byla ve SZ po právní stránce zcela rovnocenná s tělesným otcovstvím. Ježíš je syn Davidův i Josefův – nemusíme se to stydět říct!

Ježíš se ovšem nenarodil do nějakého mimořádně vznešeného a mravně bezúhonného rodu. David cizoložil s Batšebou a pak zabil jejího muže Uriáše.Král Jóaš vraždil, Amazjáš zavedl modloslužbu, Azarjáš-Uzijáš byl svatokrádce, další nebyli lepší. A co čtyři ženy v Ježíšově rodokmenu? Támar svedla svého tchána Judu, Rút zase Bóaze, Rachab než se vdala do Izraele, provozovala v Jerichu vykřičený dům, Davidova několikátá žena Batšeba se vyžívala v dvorských pletichách. Jedině Marie, Ježíšova matka, z mravního pohledu obstojí, protože jí Bůh naplnil jedinečnou milostí a ona se mu plně odevzdala. Ale všichni ostatní byli lidé jako my, ba snad ještě horší. Jenže měl Bůh na vybranou? Když ani v Izraeli, jehož hýčkal jako svého syna, nebyli lidé dokonalí, nenašel by je ani jinde. „Není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.“ Ale právě proto přišel Ježíš. Stal se jedním z nás, žil jako my, ale nedopustil se hříchu. Jen tak se mohl stát spasitelem světa – ne jako mravokárce, ale jako Beránek snímající hříchy světa, jako cesta k Otci, jako věčná životní Pravda, jako život sám. Kdo věří Syna, má život, kdo Syna odmítá, život nemá. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj.

Ještě k těm číslům: 3x14 pokolení od Abrahama po Josefa, muže Marie. T.j. 6x7 – šest sedmic odpovídá šesti stvořitelským dnům. Sedmý den, šabat, odpočinutí, začíná Ježíšem. Tím chce sv. Matouš říct, že s Kristem nastává přelom věků. Nový věk spásy – „pokoj, v lidech zalíbení, ráj se opět otvírá“. Bůh zve v Kristu všechny národy – jména čtyř žen-cizinek v rodokmenu to dopředu signalizují. Tvář přísného starozákonního Boha nahrazuje laskavá tvář Ježíše jako učitele, lékaře těl i duší a konečně most přes propast smrti do reality, kterou oko nevídalo, ucho neslýchalo a co si člověk ani v nejbujnější fantazii neumí představit. Té novosti odpovídá i Nový zákon, lépe „smlouva“ zapsaná ne na kamenných deskách, ale v lidských srdcích písmem Ducha svatého: Bůh je láska - přelom věků!

Je to ale skutečně tak? Nastolení Božího království a příchod věku spásy, které měly v programu nejstarší a nejpočetnější církve římská a pravoslavná, se neuskutečnilo. Masová evangelizace světa se nezdařila. S ovládnutím světa technickými prostředky velká část lidstva zavrhla starou víru v Boha a Krista a rychle přijala nové náboženství. Jeho hlasatelem se stal filozof F.Nietsche, syn luterského faráře, nedostudovaný teolog. Ten prohlásil, že Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův a Otec Ježíšův, je prostě výmysl ustrašených, samostatně nemyslících davů zmanipulovaných kněžími a faráři ke slepé poslušnosti. Ve skutečnosti však je jen jediný bůh – mé a tvé JÁ. Naše silná vůle dokáže víc, než dokázala víra generací. Nebojme se být sami sebou. Tak dosáhne člověk skutečného štěstí, když bez omezení využije potenciálu člověka i světa! Nedej se omezovat nějakým desaterem židovského boha!

Za sto let od Nietscheho se toto myšlení pohodlně prosadilo. Je módou pátrat po rodokmenech. Jako ten Ježíšův jsou také plné lidí, kteří měli své slabé i silné stránky. Jedním se však od matoušovského rodokmenu Ježíšova liší: Ti všichni od Abrahama po Josefa věřili, že je jeden Bůh a že my jsme jeho dílo. Zato většina našich současníků opustila víru po generacích předávanou a vybojovávanou. Děti už se nezasvěcují ve jméno Trojjediného Boha, z Vánoc a Velikonoc se staly svátky pokleslého lidového folklóru a hlavně přejídání a přepíjení. Po svátcích přijde absťák – ale co – jdeme dál! Ti silní to vydrží, ti slabí odpadnou. Civilizační krize v rodinném životě, ekologii, mezilidských vztazích; krize lidskosti se prohlubuje. Rodokmeny se budou těžko psát, když u mnoha dětí chybí na rodném listě jméno Otce a jedna matka má několik dětí, každé s jiným mužem. Kdo se v tom kdy vyzná? Jak to půjde dál?

Přesto pojďme do nového roku s optimismem. Nietsche nemá pravdu, že Bůh je mrtev. Prý jsme ho zabili – ovšem jenom v sobě – svou pýchou, hloupostí, sebeláskou. Bůh nejen existuje, On je láska. Bůh o nás ví; ví o každém člověku, každém tvoru. „Radujte se a veselte se, že neboť vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Vedle Abrahama, Davida, Rút, Josefa a Marie je i tvoje jméno. To proto přišel Immanuel, Bůh s námi. Ježíš Kristus je tentýž včera jako dnes a zůstane i navěky. Amen

*Kriste, ty pronikáš nekonečnost vesmíru i hlubiny lidských duší. Vidíš také naše očekávání pro nastávající rok. Děkujeme, že ačkoli jsme Tě neviděli, milujeme Tě , a třebaže Tě ještě nevidíme, vkládáme v Tebe svou naději. Zůstaň s námi, prosíme, jako´s zůstával s našimi předky. Amen*

\*1.čtení: Žalm 145 \* Poslání: Ga 4, 4-7 \* Písně: 287(1-3.8-10), 286, 699, 529(1-4.8-10), 649\*