**Kázání v českobratrském sboru v Hrabové v neděli 11.8.2019, 8. po Svaté Trojici**

**Žalm 25:**

**K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou mí nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou….**

**Bože, vykup Izraele ze všeho soužení.**

Jako mnoho jiných textů má i tento Žalm 25. nadpis: „Žalm Davidův“. David byl znám jako výborný hráč na citeru; jistě i pěkně zpíval a sám skládal písně. To nemusí nutně znamenat, že všechny „Davidovy“ žalmy komponoval přímo David. V hebrejštině zní nadpis doslova: „pro Davida“. Postava Davida představuje pro Izraelce typ ideálního krále, bojovníka i modlitebníka a pěvce. Když se tedy v našem žalmu modlí David, modlí se s ním celý Izrael. A protože náš Pán Ježíš Kristus je synem Davidovým, tak je žalmová modlitba i modlitbou Kristovy církve. Platí to i pro každého z nás, modlíme se s Davidem a s Kristem.

**1. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši**

Bůh je nad námi – ne ve smyslu prostorovém, ale kvalitativním. Na rozdíl od nás smrtelníků nemá počátek ani konec, je věčný, a my časní. Biblický pisatel to vyjadřuje jednoduchým obrazem: „Hospodin Bůh vytvořil (j-c-r) člověka z prachu země (Adam – adama). A vdech mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk duší živou.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, to znamená ke společenství s ním. Proto se k němu můžeme kdykoli obracet, pozvedat k němu svou duši. Obracet se s důvěrou k Tomu, který je větší než si umíme představit, a právě proto není daleko od žádného z nás a slyší náš hlas. V Písmu je ale psáno, že Bůh hříšníky neslyší. Znamená to, že člověk nevěřící nemůže pozvednout svou duši k Bohu? Určitě může, protože Bůh slyší hlas celého svého stvoření. A přece je volání těch, kdo v Boha skládají svou naději, jiné než těch, kdo o Bohu nic nevědí. Proč?

Odpověď vyžaduje vyjasnit si, co je vlastně duše. Je tu předně duše jako oživující princip – tělo bez duše je mrtvé. Tato duše člověku umožňuje využívat rozumu, vůle, duševních a manuálních dovedností – ale sama o sobě mu nedává schopnost pozvednout se k Bohu. Nad touto duší je ještě „duše duchovní“-duch“, propůjčující lidem schopnost najít sebe sama jako bytost před Bohem; prožívat svůj život jako dítě Boží, vnímat svět jako prostor svobody a lásky v setkávání se Stvořitelem i jeho stvořením. Je to duše proměněná Božím Duchem, nové stvoření, o němž ví už Starý zákon a skrze Ježíše Krista dochází naplnění. „Dříve jste byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale nyní jste učinění blízkými pro Kristovu prolitou krev….Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a domácí Boží (Ef 2).“ Proto můžeme kdykoli a kdekoli pozvedat svou duši k Bohu, chválit ho, prosit o pomoc pro sebe i pro druhé, ale také se ptát, namítat nebo žalovat- jako děti k tatínkovi a mamince. Tak i v tomto žalmu.

**2. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají**

Žalmista jistě prožívá nesnadnou situaci. Když myslíme na Davida, tak se nám vybaví, jak ho pronásledoval Saul nebo jak musel utíkat před vlastním synem Abšalómem. A z Ježíšova příběhu se nám vybaví jeho bojové debaty s farizeji a zákoníky, a především jeho pašije. Nepřátelé osnují zlé plány, útočí slovy a nakonec se uchylují k fyzickému násilí. Jejich posměch a jásot drásá duši víc než tělo: „Dokaž, že jsi Boží syn a sestup z kříže; doufal v Hospodina, ať ho vysvobodí!“ Každý z nás máme nepřátele. Některé jsme třeba vyprovokovali neúmyslně sami, jiné vede k nepřátelství závist nebo krutost. A tu se můžete snažit o smír, a narážíte na posměch. Můžete se modlit a nic se neděje. Trvá to dlouho, někdy celý život. A kromě toho má každý z nás také nepřátele neviditelné, ale o to zavilejší – své špatné vlastnosti a náklonnosti, slabou vůli, ustrašenost; a ovšem duchovní mocnosti, které nejvíc útočí na duše těch, kteří se oddali Kristu. Tu je důležité, aby člověk nezůstal sám.

Kdykoli se modlím, myslím na neviditelné spojení se svými nejbližšími –živými i zesnulými - s naší církví, se sborem a se všemi křesťany církve pozemské i nebeské. Pamatujte na to i vy a buďme jedni druhým oporou – modlitbami i skutky. Povzbuzujme se v důvěře, že kdo doufá v Hospodina, nakonec nebude zahanben, i když nějaký čas ponese kříž.

**3. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť ty jsi Bůh, má spása.**

Cesta je způsob života; chodit po cestě pravdy znamená v pravdě žít. Na pražském hradě vlaje standarta s nápisem „PRAVDA VÍTĚZÍ“, ale ti na hradě a v podhradí tomu věří po svém: Naše pravda vítězí a my to dokážeme všemi prostředky- třeba i lží. – Viktor Fischl překládá: „V pravdě své mě řiď a uč mě chodit v ní.“ Pravda v Bibli (emet) znamená věrnost, spolehlivost, jistota. Cesty, jimiž Bůh vede lidstvo, nám nejsou vždy srozumitelné. Ale cesty, jimiž vede svůj lid, můžeme poznávat. Také není hned jasné, proč se nám to nebo ono nepodařilo, proč na nás přišla zkouška, neštěstí ad. Ale jedno je jisté: Naše cesta musí jít za Ježíšem. Je úzká, strmá, nesnadná. Zato jasně definovaná Božím slovem; zajištěná jeho smlouvou – nikdy tě neopustím a nezřeknu se tě! Ježíšův učedník a učednice se musí celý život učit poznávat Boží slovo a hledat správný směr. A zase tu máme něco, co nemá svět: společenství putujícího lidu, té malé hrstky Izraele a církve, která odmítá jít s davem a tvrdohlavě hledá vždy znovu svou vlastní cestu, na níž zakoušíme, že pravda vítězí, protože Bůh je s námi.

**4. Tajemství Hospodinovo patří těm, kdo se ho bojí**

Lidé jsou posedlí po odhalování tajemství. V posledních staletích západní civilizace přestala hledat tajemství Stvořitele, jak činily předchozí generace, a zaměřilo se na pátrání po tajemství stvoření. Tomu se věnuje věda a velká část lidstva přestala hledat Boha. O důsledcích tohoto vývoje se nebudu šířit. Jen to řeknu, že odhalovat tajemství stvoření bez Stvořitele, je přinejmenším nešťastné. Tak jako např. manipulovat s jaderným zařízením bez informací o ničivé síle jádra. Bůh je ten, s nímž vše stojí a padá. Proto v svatých Písmech čteme, že počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. Bázeň jako úcta, obdiv, fascinace, pokora, poslušnost a také láska. Teprve v uctivé bázni před věčným, svatým Bohem může člověk začít chápat tajemství světa a života; hříchu a milosrdenství; pravdy a slitování. „Pokorní dědičně obdrží zemi“, říká žalmista a Ježíš to potvrzuje. K víře patří nejen hledání správné úzké cesty, učení, vyznání a obrana pravdy, ale v tom všem u člověka roste i poznání Boha. K bázni patří i smělá touha Pána Boha poznávat a milovat. Kdo se vydal tímto směrem, už necouvne. A přece se sv. Pavlem musíme pamatovat, že v tomto životě tajemství Hospodinovo nikdy plně nepochopíme. „…naše poznání je jen částečné i naše prorokování je jen částečné. Nyní poznávám jen částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mne (1K 13).“ A tím přicházíme ke konečnému výhledu (eschatologickému-za obzor času a prostoru.)

**5. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení**

Proč Bůh dopouští tolik utrpení na Izrael? Vyvolený Boží lid se právem připodobňuje k trpícímu Božímu služebníku z Izajášovy 53. kapitoly. Za viny a hříchy všech národů nese Boží tresty. Izrael ovšem nebyl bez viny. I náš žalm je plný vyznání hříchů: „Pro své jméno, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká.“ A přece vždy zaznívá důvěra, že Hospodinova smlouva nestojí a nepadá s nevěrností lidí, ale stojí na Hospodinově věrnosti a slitování. Bůh je až příliš dobrý, jak mu drze vyčítá Jonáš: „Věděl jsem, že jsi Bůh milosrdný a plný slitování…že tě jímá lítost nad každým zlem. Vezmi si prosím můj život, už nechci žít!“ Také my nejednou ve své horlivosti pro spravedlnost atakujeme Boha svými otázkami a námitkami. Proč se hříšným na široké cestě vede dobře a nám na úzké je často ouvej? Opět narážíme na tajemství, s nímž si nevíme rady. Tu se musíme pokorně vrátit na začátek a prosit: „K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben.“ Zdá se vám, že to do omrzení pořád dokola? Nikoli – čas běží a spěje k Božímu království. K vykoupení celého stvoření, Izraele, církve Ježíše Krista a všech, nad nimiž se Bůh podle své moudrosti a milosti slituje. Amen

*Duchu svatý, tajemství Boží přítomnosti, ty každému z nás říkáš: Proč se znepokojuješ? Jen jedno je třeba: naslouchající srdce, aby pochopilo, že tě Bůh miluje a vždycky ti odpouští. Amen*

\*1. čtení: Mt 10, 25-33 \* Poslání: \* Žalm 42 \* Písně: 25 /1-4.7/, Má duše Ba velebí, 406, 678, 702\*

Příprava

Seele, Rienecker Fr.

Potíž: Luther překládal Seele: Herz, Leben

1. Duše jako život –udržuje v těle běh života

2a) Oživující princip sám (stvoření) pro lidi i zvířata.Lv 17,11 V krvi je život (kral.duše) těla.

U člověka je význam Seele – osoba, člověk sám.
„Moje duše“ = JÁ- Ž 42,2

c) Seele označuje také Leib - občerstvit tělo (duši).Ž 23,3; Ž 97,10 On střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje;

„tebe“ = „tvoji duši“

Duše žízní, touží po Bohu; Bůh sytí duši

Duše a tělo (Leib) vyjadřuje celostnost bytí čka; Ž 84,3; 73,26. Také po smrti se o čku mluví jako o celku Seele und Leib.

3)Běh života, život sám. (1Kr 19,4):Již dosti, Hospodine, vezmi duši mou..Duše (život) je v ruce Boží- zachrání nebo zahubí. Ztráta duše je jednoduše smrt.“Rodička vypustí duši (Jr 15,9).

4) Orgán prožívání, vnímání v člověku – podobné jako mysl, srdce;

Pociťuje radost, Ž 84,3; je tísněna (Gn 42,21-viděli jsme soužení duše jeho; duše se trápí, Iz 53,11; miluje, Gn 34,3 přilnul k Díně celou duší; d.potřebuje útěchu; touží po požitku Dt 12,20; může plakat, topit se v slzách; v některých místech orgán myšlení, poznávání a volního rozhodování

5)Duše je Bohem daný život, skrze zvláštní stvořitelský akt učiněna, proto také nemůže žít odděleně od Boha. Je zdravá a zachráněná, když žije ve společí a Bem. Ž 19,18; 94,19;

Bez něho chřadne, touží po něm Ž 84,3, žízní a lační-Ž 63,2; duše má Boha chválit –Ž 103;

Závěr: Ať je „duše“ chápána jen ve smyslu tělesném nebo jen duchovním, nemíní se tím nikdy jen část člověka, nýbrž celý člověk (život) před Bohem.

Emmerich Coreth: Co je člověk?

Duše a já

Duchovní duše(duch; anima intelectiva) je formujícím principem těla. My její formující působení bezprostředně neprožíváme. Tělesnost je pro nás něčím předem daným a zakoušíme její odpor vůči duchovnímu, svobodnému, vědomému osobnímu bytí. Nejsme si vědomi, že své tělo sami svobodně utváříme a oživujeme. Duše -vnitřní základ celého našeho lidského bytí, čistě ontologická veličina, kterou neprožíváme, ale je podmínkou prožívání sebe. Duše-formující princip , činí hmotu živým lidským tělem. To je nejvyšší vrchol duše, převyšuje hmotné dění aosvobozuje se od toho, co je tělesné; duchovně přichází sama k sobě. TJ. k vědomí a svobodě. Ale není to sám tento formující princip. ..Jednotný bytostný princip člověka jako konkrétního celku můžeme označit jako „ducha“ či lépe jako „duchovní duši“. Proto duše není totéž, co já. Já je transcendentální princip, který podmiŇuje jednotu vědomí a je základem duchovní seberealizace. Já je apriorní jednotící bod a zdroj veškerého vědomí.

Já je duchovní duše v její nejvyšší, totiž duchovní schopnosti přijít k sobě samé, ve vědomí sama sebe reflektovat a vykonávat úkony poznání a vědění, snažení a svobodného chtění, jež jsou sice podmíněny duchovním substrátem, ale ve své podstatě jím nejsou konstituovány a vyjevují duchovní podstatu člověka.

Text:

1.

Pro Davida:

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,

2.

v tebe doufám (b-t-ch),Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají (a-l-c –jásotem oslavovat).

3.

Ano, nebudou zahanbeni (b-v-š –zostudit, zahanbit), kdo skládají naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou (V.Fischl: Zahanben bude ten, kdo bezdůvodně zradil)

Ř 9,33: Hle, kladu na Sijónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.

4.

Dej mi poznat (j-d-a hi – dát vědět,sdělit) svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách (VF: pouč mě o stezkách svých).

5.

Veď mě cestou své pravdy (ba-amítéchá) a vyučuj mě (l-m-d), vždyť jsi Bůh, má spása (jiš-í),

každodenně skládám svou naději (q-v-h) v tebe

VF: V pravdě své mě řiď a uč mě chodit v ní

6.

Pamatuj (z-k-r), Hospodine, na svoje slitování (VF: lítost) (racháméchá) a na milosrdenství své (chesed), která jsou od věčnosti.

Ž 103,17:Hospodinovo milosrdenství od věků na věky s těmi, kt se ho bojí a spra-st jeho se syny synů, kt dodržují j.smlouvu a pamatují na j.ustanovení a činí je.

7.

Nepřipomínej si hříchy(chatót) mého mládí, moje nevěrnosti (p:šáaj), pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost (túbchá), Hospodine

Jb 13,26: Zapisuješ si na mne trpké věci, za dědictví mi dáváš nepravosti mladosti mé

8.

Hospodin je dobrotivý, přímý (tób v jášár), proto ukazuje hříšným cestu.

9.

On pokorné(anávím) vede cestou práva(bá-mišpát) /VF: pokorným pomáhá k právu/,

on pokorné učí(l-m-d) *chodit* po své cestě.

Jb 36,22

10.

Všechny stezky(archót) Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost (emet) pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu (b:rít) a svědectví (edótáv).

VF: Všechny stezky Boží vedou k milosrdenství a pravdě…

Ž 89,2: O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, s.ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení

J 7,17: Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha nebo mluvím sám za sebe

11.

Pro své jméno, Hospodine, odpusť (s-l-ch) mi mou nepravost (avón), je velká.

12.

Jak je tomu s mužem (íš), jenž se bojí (j-r-a) Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit (jifchár).

VF: Jemu ukáže cestu, kterou by zvolit měl.

Ž 32,8: Já k srozumění tobě posloužím a vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl; dámť radu, oči své na tě obrátě

13.

Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo (z-r-a) obdrží zemi.

VF:…a semenu jeho připadne země v dědictví.

Ž 37,9: zlostníci vypléněni budou, ale ti, kt očekávají na Hna, dědičně zemí vládnouti budou

14.

Hospodinovo tajemství (sód- důvěrný rozhovor, společenství, záležitosti; zpověď –ní tajemství; záhada; společné porady ) patří těm, kdo se ho bojí(líréév),

ve známost jim uvádí svou smlouvu.

VF: …kdo v bázni před ním chodí, a jim zjevil svou smlouvu

Ž 50,23 Kdo obětuje oběť chvály, ten mne uctí, a tomu, kdož napravuje cestu svou, ukážu spasení Boží

Př 3,32 Hn má v ohavnosti neupřímného, s upřímnými pak tajemství jeho

15.

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.

VF:…nohy mé vyprostí ze všech léček

Ž 120,1.2 K Hnu v soužení svém volal jsem a vyslyšel mne. Vysvoboď duši mou od rtů lživých…

16.

Obrať (p:néj) ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou (channání), jsem tak sám (jáchíd), tak ponížený(ání).

VF: Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, neboť jsem osaměl a jsem ubohý.

17.

Mému srdci přibývá soužení, vyveď mne z úzkostí /mimcúkótaj/

VF:…přibývá úzkostí --zachraň mě z tísně mé

18.

Pohleď na mé pokoření, na moje trápení (amálí)

sejmi ze mne všechny hříchy. (qól chatív:táj)

19.

Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak zavile mě nenávidí.

VF: …záští zlou mne nenávidí

Ž 2,3

J 15,25:Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu. Viděli je, a přece mají v nenávisti mne i mého Otce. Naplnila se řeč jejich zákona: V nenávisti mne měli bez příčiny

20. Ochraňuj (š-m-r) můj život (návší), vysvoboď (n-c-l) mě, ať nejsem zahanben (b-v-š), vždyť se utíkám k tobě.

VF: Ochraňuj duši mou a spas mne. A nedej, abych byl ponížen, neboť v tebe doufám.

Ž 16,1 Ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám

21.

Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe.

VF: Nechť prostota a poctivost mne střeží, neboť naděje má je v tobě.

22.

Bože, vykup (p-d-ch) Izraele ze všeho soužení (carótaj)!

VF: Pane, vykup Izraele ze všech úzkostí jeho

Ž 130,8: U Hna milosrdenství a hojné u něho vykoupení. On zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho

1.čtení: Mt 10, 25-33