**Bohoslužby: Pojďte ke mně všichni 6.2. 2022 Břeclav**

**Pozdrav**: Milost Pána našeho Láska Boží a dar a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

**Introit:** [**20**](http://www.biblenet.cz/b/Ps/68#v20)Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.[**21**](http://www.biblenet.cz/b/Ps/68#v21)Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. **Amen** Žalm 68,

**Píseň 447 každý den**

**Ohlášky**

**Píseň** 642

**Modlitba**

**Čtení: 1kor 1,18-31**

**Píseň** 443

**Kázání: Mt 11,25-30**

**Píseň** 394

**Blok Večeře Páně**

**Přímluvná modlitba**

**Poslání**: Gal 6,2Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

**Požehnání**   Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, a který je tvůj Otec, ti požehnej, a dej ti prospívat a růst na těle i na duchu.
Hospodin tě chraň před strachem a nebezpečím a vším zlým.
Hospodin nad tebou rozjasni svůj obličej, jako svítí slunce na zemi, a buď ti milostivý, odpusť ti tvé viny a zbav břemene.
Hospodin k tobě obrať svou tvář, shlédni na tebe v lásce a potěš tě. Hospodin ti daruj pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši.

Požehnej ti Bůh Otec i Syn i Duch svatý

**Píseň**  485

Vstupní modlitba

 Bože, vznešený v tajemství své svrchované lásky, kterou jsi zjevil v jednorozeném Synu. Jak bychom neměli rozhlašovat tvé veliké skutky! Po všechny věky jsi dával poznat svému lidu a celému stvoření svou osvobozující moc a věrnou pomoc.

Vyvolil jsi i nás a dnes opět svolal, abychom byli vtaženi do tvého neodolatelného pokoje.

Prosíme, zbav nás naší lidské moudrosti, námahy a strachu.

Vyznáváme, že jsme ve svém pachtění a starostech na tvé skutky zapomněli. Tvé evangelium jsme proměňovali v zákon, tvou lásku jsme zapírali tvrdostí srdce.

Odpusť nám, že jsme působili trápení slabým. Zahlaď ta slova, jimiž jsme bližním přehlušili slovo tvé. Dej, ať unavení uslyší tvoje pozvání' a obtížení břemeny ať si oddychnou, potěšeni dílem, které pro všechny vykonal a k cíli dovedl tvůj Syn Ježíš. Ať jako on tě velebil, vzdají ti chválu nebesa i země i všichni maličcí v tomto shromáždění. Amen.

Milí bratři milé sestry, tento oddílek mi vždycky připadal jako blábolení bez souvislosti. Jakože Ježíš mluví samomluvou – v textu předešlém mluví k městům: „běda ti Chorazin, běda ti Betsaido…“. Pak se modlí: „Velebím tě Otče…“ to ano – to není samomluva – to je audience u Krále. Ale vzápětí mluví jakoby k sobě „Všechno je mi dáno od mého Otce… a nikdo nezná Otce ….“ A pak jako by se Ježíš vracel ze svého snění, z jakéhosi svého světa, jako by si uvědomoval, že tu jsou i jacísi lidé, obrací se k zástupu a mluví k lidem okolo něj: „Pojďte ke mně všichni…“ Dokonce je možné tu vidět i střídání nálad jako u nějakého blázna – nejprve zlořečení městům, pak velebení Boha, ze kterého je skoro cítit bláznivá radost nad maličkými, pak hluboké zadumání a nakonec všeobjímající náruč.

Problém s evangelii je ten, že výroky Ježíšovy jsou posbírané jako jednotlivé věty z paměti učedníků a teprve pak zasazené do příběhu. Jakoby korálky v písku, teprve později navlečené na nit.

Ale tady tomu tak není. Zde Ježíš je opět Bohem, který hledí na nás lidi z té své perspektivy, která obsáhne počátek i konec dějin. A tak tyto věty jsou jedním krásným svědectvím o Božím plánu i o lidskému postoji k němu. Celé je to o maličkých a velikých.

O bláznech a moudrých, o vážených a pohrdaných.

Toto téma začíná už hodně daleko v předešlém textu, když učedníci Jana křtitele se přišli ptát, jestli Ježíš je ten Mesiáš nebo mají čekat jiného. Už tam Ježíš začíná mluvit o dvojím lidu. O těch, kdo ho přijali jako Mesiáše a o těch, kterým bránili jejich vlastní znalosti, zkušenosti, tradice a vědomosti Ježíše přijmout a cele se vydat této myšlence. A) Ti první byli ti maličcí, co moc nepřemýšleli, jestli to je nebo není Mesiáš – viděli chromé vstávat z postelí, slepé jak vidí, hluché jak slyší. Ti o tom příliš nedumali: „Tohle je Mesiáš, to je jasné, kdo jiný by měl takovou moc“.

B) Naproti tomu ti moudří toho tehdejšího světa sice viděli tytéž zázraky, ale Ježíš se jim nevešel do jejich náboženského systému, do jejich pravidel a tradic. Byli to tehdejší farizeové a zákoníci. Měli vlastní představu o Bohu a o cestě k němu. Chceš najít Boha? Chceš mít odpuštěné hříchy? Tak to se musíš snažit holenku, to musíš tohle, tohle a tohle a jestli nebudeš tohle dělat tak to se Pánu Bohu nebudeš líbit! A všemi těmi předpisy svazovali lidi a nakládali na ně břemena pravidel, co všechno se musí pro spásu duší udělat. V samé horlivosti pro všechna ta pravidla a správnost si nevšimli, že se jim z toho Pán Bůh vytratil. Že ho někde ztratili. Jejich cesta k Bohu byla samý nárok na člověka. A lidé už tak unavení tím, aby obstály v tom obyčejném životě, místo aby byli potěšeni, odcházeli od oněch moudrých rabínů a učitelů ještě víc obtíženi, ještě víc jim bylo naloženo. Jedna paní při pastorační návštěvě mi řekla: „vždyť já se snažím žít tak nějak normálně, poctivě a když občas přijdu do kostela uslyším, že zase něco nedělám správně, že jsem málo vděčná, málo tohle a málo onohle. Jako kdyby ať udělám, co udělám, nikdy to nebylo dost. Byla jsem tak vychovaná i doma. Vždycky to mohlo být lepší! A já už jsem z toho unavená“ Také měla smůlu na farizeje na kazatelně. Ano přiznávám, i mě se to může na kazatelně stát, prostě proto, že Boží slovo nám klade dost vysokou laťku. Ale nikdy by v kázání neměla chybět ta bezpodmínečná Boží láska, to „Pojďte ke mně všichni….“ Každý, kdo neumí přijímat druhého s jeho potřebami, s jeho návyky a názory, se stává tím „moudrým“, tím zákoníkem, který nakládá břemena nároků na ty druhé.

Ale tito lidé kolikrát přes všechna ta pravidla nejsou schopní vidět Boha, a proto je Bůh obešel a zjevil se – představil tajemství vykoupení skrze svého syna – těm maličkým. Nad tímto se Ježíš pozastavuje a tak sám pro sebe se tomu pousmívá v modlitbě - *Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.*

A protože těmi moudrými a rozumnými myslel právě ty farizeje a zákoníky, kteří si mysleli, že znají pravou cestu k Bohu, řekl – už k zástupu lidí: *nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit*.

Ve smyslu: nikdo nemůžete vědět, kdo ve skutečnosti jsem, to ví jenom můj Otec v nebesích. Nemůžete to pochopit moudrostí tohoto světa. Ani o Bohu Otci nevíte všechno. To si jen myslíte. Já o něm vím všechno, já, který jsem od něho přišel.

A teď pozor! Ježíš pokračuje svou větu *– a ten, kterému by to Syn chtěl zjevit*. Ten, komu chce Ježíš ukázat cestu k Bohu, Boha samotného. Ten bude znát Boha. Koho si Ježíš vybere? Komu to všechno o Bohu bude chtít sdělit?

Ty farizeje a zákoníky, ty študované, co znají Bibli, co mají doktoráty z filosofie a teologie, ty, co vysedávají v kostele a vědí, kdy se vstává, kdy sedá, kde je která píseň? Nebo ty maličké, co nejsou ničím takovým zatíženi? Podle předcho-

zího textu bychom odpověděli, že Bohu se zalíbilo zjevit ty velké věci maličkým. Ale to není správná odpověď!

Text pokračuje tím známým veršem – *Pojďte ke mně* **všichni,** *kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny.* Ježíš zve všechny. Ty co poznali, že on je Mesiáš a už dávno jsou v zástupech kolem něj a radují se z uzdravování, odpouštění a záchrany … I ty co s sebou vláčí klády zákonů a předpisů, co se má a musí a nesmí. Těm říká: Pojďte ke mně všichni, co se namáháte a jste obtíženi břemeny předsudků, příkazů a zákazů a já vám dám odpočinutí. To s čím se vláčíte tímto světem můžete klidně odložit, v Božím království je to jiné.

A to slovo má ještě dalekosáhlý jiný význam: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Břemeny trápení, břemeny hříchu, břemeny toho, co si myslím, že musím…. Lidé se sami dokáží pěkně zotročit a naložit si na hřbet břemena, pod kterými padají. Necháváme se zotročit strachem z budoucnosti, z očkování, z válek. Nakládáme si úkoly: spořit tomu, spořit onomu vnoučeti a pak není skoro na léky, péct 14 druhů cukroví, vařit pro celou rodinu i pro ty co mají ruce a nohy zdravější než vy… Maminky naloží svým dětem kroužků, protože je chtějí rozvíjet a děti pak nemají čas na dětství. Tatínkové si vezmou dvě práce, aby spláceli hypotéku, a pak nestíhají být tatínky, manželi, syny. *Pojďte ke mně všichni a já vám odpočinek dám.*

Tajemství toho odpočinutí spočívá v tom, že Ježíš ty naše břemena vzal na sebe. Ten kříž, pod kterým padal, to jsou ty naše klády, které s sebou vláčíme. Slož u něj svůj batoh s problémy, on z něj vyháže ty nepotřebné a ty skutečné těžké vezme na svoje záda. On je na svých zádech už vynesl na tu Golgotu, za hradby ven toho svatého města a tam s nimi skoncoval. Co on vzal na sebe, to tebe už tížit nemusí.

A co je to jho –*Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne*, to je přece zápřah, Pokud se naučíme, že všechny naše problémy a břemena, kterými musíme projít, jsou naloženy na káře a tu táhnem spolu s Ježíšem, který je silnější než my, pak zjistíme, že jeho jho skutečně netlačí a břemeno netíží. Jaké je to jeho jho, o tom by mohlo být další kázání, ale pro dnešek složme všechno, co tíží, u Ježíše dejme odpočinout našim duším. Amen

**Modlitba:** Pane Ježíši, ukaž nám, co jediného je potřebí a co jsou zbytečná břemena, která nás tíží. Dej, abychom to zbytečné uměli odložit a následovali tě z vděčnosti a radosti. Amen

**Blok Večeře Páně**

**Pokání -** Náš Bože, stojíme před tebou a uvědomujeme si své chyby a selhání. Vidíme svůj hřích, který se na nás tak snadno v tomto světě přichytí a uznáváme své špatné chování. Vyznáváme ti všechnu zlobu, hněv a křik, kterými jsme ublížili. Svou nevděčnost, nevěru, malověrnost, své pochybnosti o tobě i o bližních. Vyznáváme a odevzdáváme ti svůj strach i svou pýchu. Kdo bratři a sestry se mnou takto vyznáváte přidejte se hlasitým …**vyznávám**

Náš Pane a Bože , víme však, že pro naše hříchy a nevěrnosti máš řešení. Věříme, že jsi poslal Pána Ježíše, aby na sebe vzal trest za naše viny, aby nás ušetřil tvého hněvu. věříme, že jsi ho vzkřísil z mrtvých, aby vítězil i nad naší smrtí a temnotou.

Kdo bratři a sestry se mnou takto věříte, přidejte se hlasitým **…věřím**

Náš Pane, žádáme a prosíme tě o odpuštění našich vin, stejně tak i my odpouštíme, tomu, kdo se k nám zachoval špatně a nespravedlivě – všichni jsme jen chybující a nedokonalí lidé. Kdo takto se mnou odpouštíte druhým, přidejte se hlasitým **…Odpouštím**

**Slovo milosti** – žalm 32,5 - svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

V modlitbě pokání jsme vyznali svůj hřích. Slyšeli jsme také Boží slovo vyhlašující milost a pomoc. Nyní již tedy se srdcem kajícím započneme slavný a radostný hod stolu Páně.

**Slova ustanovení** – Pán Ježíš tu noc když byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal a dal svým učedníkům se slovy: toto je mé tělo , které se vydává za vás – to čiňte na mou památku. Po večeři vzal také kalich, vzdal díky a dával svým učedníkům se slovy: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá“

**Modlitba –** Pane Ježíši Kriste, ještě před stvořením světa jsi si nás zamiloval, jak říká Písmo, ještě před stvořením světa jsi věděl, že jednou lidstvo bude potřebovat tvou záchrannou misi, při které budeš muset zemřít na kříži a po třech dnech slavně vstát z hrobu, aby se prolomila moc temnoty. A ty jsi ten úkol přijal. Přišel jsi kvůli nám, abychom nemuseli trpět pod svými břemeny, pod svými hříchy, ale hlavně abychom mohli jednou vejít do tvého království. Děkujeme, že jsi to pro nás všechno vykonal. Že jsi trpěl, abychom my trpět nemuseli, že jsi zemřel, abychom my mohli žít. Že jsi vstal z mrtvých, abychom i my mohli jednou se znovu probudit k životu, až nás zavoláš.

Děkujeme že smíme v chlebu a vínu přijímat duchovní pokrm, který nám je posilou v čase pokušení a zkoušek. Amen

**Apoštolské Vyznání víry Pozdrav pokoje**

**Pozvání:** A tak pojďte neboť připraveno je všechno. K večeři Páně jsou zváni všichni kdo věří, že Ježíš je Kristus.

**Modlitba po přijímán**í. ó Pane můj pokoj ať tvůj na cestách se mnou bývá. moudrosti dar, lásky tvé žár, ať mi již neubývá. Hostinou svou přebohatou nasytils chudé hosty. život jsem vzal, jež tys mi dal, svých vin jsem nyní prostý. S písničkou chval půjdu teď dál, s těmi jež stůl tvůj hostí. Amen

**Propuštění:** Ježíš Kristus nás všechny ujišťuje: Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“. Odcházejte v pokoji.

Přímluvná modlitba

Pane, děkujeme ti, že ses ujal slova a na této zemi nářků a námahy jsi vzdal Otci chválu. Naplnil jsi jeho vůli, jak se mu zalíbilo, podstoupil jsi kříž a své království jsi zjevil maličkým. Jen kvůli tobě a v tobě smějí všichni lidé poznat Otcovu lásku. - Toho se dovoláváme a prosíme: Dávej nám své slovo vždycky.

Skláněj se ke ztrápeným. Dej chválu do úst lkajícím. Potěš znavená srdce. Bloudícím otevři domov u Otce.

Nepřestávej volat ke svému pokoji neklidné, hledající a znepřátelené. Ty, kdo se neodvažují vzít na sebe tvé jho, osvoboď a posilni. Kdo se bojí, ať jsou u tebe povzbuzeni. Naše děti, konfirmandy, mládež, manžele i starce vyučuj své tichosti.

Církvi dej nést tvé evangelium bez stýskání, nezkráceně a s dobrou myslí.

V našem městě (naší obci) dej zářit svému slovu i pro ty, kdo jsou ve tmách bolestí, pýchy, smrti. Jako Otec zná tebe a ty Otce, ať i my všichni tě známe.

Po celé zemi pozvedni ke vděčnému chválení plačící, opuštěné, zkroušené vinami, vykořisťované a chudé. Zjev svou slávu na zemi i na nebi a celé stvoření zbav pýchy, svévole, válek a všeho útisku. Ať všechno všude a napořád již spočine ve tvém slitování, ať všichni navzájem si je přejí a sdílejí se v něm.

Modlitba Páně / Píseň