Instalace Břeclav 13.2.2022

**Vstupní modlitba:** Hospodine Bože, stojíme tu dnes před tebou, v trochu jinou dobu a trochu jinak než obvykle. Ale i tak chceme tě vyvyšovat, chválit tě a vzývat. Chceme tu dnes být ve tvém jménu s touhou, aby se tu dnes všechno dělo s tebou a pro tebe. Chválíme tě a dobrořečíme ti, nebeský Otče, za to, že jsi nás přijal za své děti, ačkoliv jsme hříšní lidé, naklonění zapomínat na tebe a žít podle zákona svého tvrdého srdce. - Ty s námi máš trpělivost, Víš to o nás, učinils s námi již tolikrát špatnou zkušenost, a přece nás ponecháváš ve svém lidu.

Zveš nás do shromáždění, abys nás vedl, poučoval a proměňoval. Svěřil jsi nám slavnou službu: svědčit každému člověku o tvé dobrotě a vyhlašovat naději.

Pohleď na nás i na dílo, které jsi nám uložil. Veď nás, poučuj a proměňuj - ty, jehož nikdo nemůže oklamat, svatý Bůh, který jsi spojil bezmeznou lásku a nejvyšší spravedlnost v Kristově kříži!

Buď tu s námi a požehnej nám ve všem tom našem konání, ujmi se ho a řiď ho sám, ať to není jen naše lidské konání,

Čekáme na tvé slovo, na moc tvého Ducha. Na tvé zmocnění. Dej se nám, Pane, poznat ve svém pokoji a radosti uprostřed tohoto shromáždění. O to tě prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

**Jr 15,16-21**

[**16**](http://www.biblenet.cz/b/Jer/15#v16)Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.[**17**](http://www.biblenet.cz/b/Jer/15#v17)Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a nejásám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť jsi mě naplnil svým hrozným hněvem.

[**18**](http://www.biblenet.cz/b/Jer/15#v18)Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou.[**19**](http://www.biblenet.cz/b/Jer/15#v19)Proto praví Hospodin toto: „Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. **Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy.** Oni se musejí obrátit k tobě, ty se k nim neobracej.

[**20**](http://www.biblenet.cz/b/Jer/15#v20)Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův.

[**21**](http://www.biblenet.cz/b/Jer/15#v21)Vysvobodím tě z rukou zlovolníků a vykoupím tě ze spárů katanů.“

**Kázání – Jr 15,16-21**

Mílí přátelé, milé sestry, milí bratři a všichni přítomní, Slyšeli jsme slova proroka Jeremiáše. Jeden z těchto veršů je i na pozvánce na tuto dnešní sešlost. Je to můj oblíbený verš. Kdo by nechtěl říkat vzácná slova, kdo by nechtěl být Hospodinovými ústy. Jako životní motto – docela fajn. Jenže když jsem zjistila, že bych na tento verš měla zplodit i kázání, tak mi docela zatrnulo. Jako základ kázání je dost nepoužitelný, protože už sám o sobě říká všechno. Naštěstí existuje něco jako kontext – tedy nějaká souvislost, ve které se ta krásná slova objevují. A také je tu příběh proroka Jeremiáše, Hospodina a izraelského národa, a tyto příběhy jsou zase kontextem našim životům.

Jeremiáš byl ještě chlapec, když si ho Bůh vybral za proroka. Boží slovo mu bylo milé, cítil to jako velikou poctu a byť trochu váhavě své povolání přijal. Koneckonců být člověkem, jehož vlastností, charakteru a věrnosti si cení sám Hospodin, to už něco znamená. Vnímám to z verše16.: „*Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je (jakože dychtivě jsem je přijal do sebe). Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů*.“ I když k takovému nadšení z prorockého povolání byla u Jeremiáše dlouhá cesta. Jeremiáš měl ohlásit Izraeli zkázu, totální zničení babylonským králem Nebúkadnesarem. A nikdo mu nevěřil. Jeremiáš od Boha věděl o přesídlení Izraelců do Babylonu, jako o jediné možnosti zachování života a víry. A tak říkal „vzdejte se a zachráníte si aspoň život“. Jak říkají válečníci v akčních filmech, když je boj nerozumný: „žij dnes a bojuj zítra“. Ale lidé měli Jeremiáše za zrádce. „Nás přece zachrání Hospodin, máme chrám, co se nám může stát“. Jenže Hospodin už za nimi nestál a oni to nevěděli, protože se srdcem od něho odvrátili. Jejich ignorance vůči Hospodinu a paktování se s kdejakým náboženstvím okolo vedla k tomu, že od nich dal Bůh ruce pryč a stejně jako u Samsona od nich odstoupil a oni to nevěděli. Mít chrám, ale srdce odvrácené od Hospodina, to je i dnes problém mnoha farností a sborů.

Nevím, co se tenkrát v Izraeli dělo, jen něco málo z histo-

rických knížek. Ale muselo to být dost šílené, když i ten, o němž vyznáváme, že jeho milosrdenství je věčné, má něčeho dost, něčeho plné zuby.

Jeremiáš se cítil sám proti všem. Bůh mu nedovolil se oženit, neměl tedy ani nikoho, kdo by s ním nesl jeho břímě. Bůh ví, co dělá. Věděl, že Jeremiáš bude velice trpět, tak jak se to stává těm, kdo říkají lidem pravdu do očí. Kdo přinášejí Boží slovo. A proto možná nechtěl, aby trpěl ještě někdo další.

Jeremiáš si určitě často připadal jako blázen, uprostřed lidí, kteří mají vlastní představu o Bohu a vysmívají se tomu jeho poznání Boha. To můžeme cítit z verše 18.: *„Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou“*. To známe i my ze svých životů, když jsme sami se svým názorem, založeným na Písmu a všichni kolem nás říkají něco jiného. To se pak člověku ztrácí pevná půda pod nohama a všechno se houpe jak na vlnách. Vkrádají se pochyby: Jsou ještě moje slova vzácná, když po nich každý plive? Nežiju v nějaké bublině, zamrzlé v čase, zatímco svět a lidstvo kolem uhání mílovými kroky ke světlým zítřkům? Kdo tedy má pravdu, do prkýnka!

Dostáváme se k verši z dnešní pozvánky. Pokud je cílem říkat vzácná slova, nic bezcenného, tak se ta rozkymácená lodička víry brzy potopí. Cílem, základem i výchozím bodem má být vždy upřímný, osobní vztah s Pánem Bohem. Pokud má člověk pronášet vzácná slova, nic bezcenného, tak musí být v prvé řadě napojen na zdroj těch vzácných věcí. Hospodin je svatý ve všech svých skutcích, jeho slova jsou ryzí. A pak vzácná slova, která chceme pronášet, jsou přirozený vedlejší produkt tohoto niterného vztahu s Bohem. I kdyby to nejvzácnější, co řekneš, mělo být jen „Bože, děkuju!“ Tento krásný upřímný vztah jsme, co by lidstvo, ztratili už v ráji. A od té doby každý člověk hledá tu svou cestu k Bohu a Bůh k němu. Ale aby se to setkání mohlo uskutečnit, je potřeba se nejprve odvrátit od té své cesty. Obrácení, takové to, co je jen jednou v životě, při kterém poprvé svěříš vládu nad svým životem Bohu, když ho pozveš do svého srdce – to můžeš udělat kdykoli, i když jsi od mala o Bohu v církvi slyšel tisíckrát. Bez toho nepoznáš, o co ve víře jde.

Ten verš z pozvánky zní celý takto: [***19***](http://www.biblenet.cz/b/Jer/15#v19)*Proto praví Hospodin toto: „Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy. Oni se musejí obrátit k tobě, ty se k nim neobrace*j. Celý fígl je tedy v obrácení se k Hospodinu. Všimněte si těch kompetencí v tom verši. Na člověku je se obrátit, říct si Dost!, na cestě, která k Bohu fakt nevede. Vzdát se jí.

A jakmile si člověk řekne Dost, je už na Bohu, kam člověka nasměruje. „**Vrátím tě k sobě“**, ujišťuje. Kam jinam by ho také Bůh směřoval, že? „A nejen, že tě vrátím k sobě, ale dokonce tě použiji jako svůj nástroj v tomto světě, budeš-li chtít sdělit světu něco důležitého, vzácného“. Ono mít vztah s Bohem a plácat nesmysly, to asi taky jde. A možná se to děje právě teď😊. Jsme jenom lidi. Ale zaručeně se to stane vždycky, když Hospodina ztratíme z hledáčku. Když jste na loďce, stačí jen malá nepozornost, na chvíli přestat hlídat kormidlo a už se řítíte na útes. Na dobrém vztahu s Bohem je potřeba průběžně pracovat. Jako na každém vztahu. Z ítra začíná národní týden manželství – tak oprašte romantiku a směle do toho. A kdo nemáte partnera, tak jděte na rande s Bohem – zapalte svíčku, nalejte víno, otevřte Bibli… a zažijete večer plný lásky.

Zpátky ke kormidlu. Pokaždé, když zjistíte, že ztrácíte směr, je potřeba onoho obrácení. Pokaždé, když se zaměříš na něco jiného než na Boha, ztrácíš směr – v rodině, v práci, dokonce i ve službě Bohu se dá zaměřit víc na službu než na toho, komu sloužím. To se mi stalo tak 7 let zpátky, zaměřila jsem se na budování společenství s lidmi a ztratila společenství

s Bohem. Odvrátila jsem se od něho k nim, a za chvíli jsem jim už neměla co dát. Ztratila jsem sílu k práci, radost ze služby, radost z Boha. Proto tento verš končí slovy „Oni se musejí obrátit k tobě, ty se k nim neobracej“. Jinými slovy: „Ty zůstaň obrácený ke mně, pak budeš mít to, co od tebe lidé potřebují“. Je úžasné, jak Bůh nás lidi zná, a ještě po tisících let platí stejná slova pro Jeremiáše i pro nás. Jsou stále pravdivá a velice dobým návodem, i když v jiné době, v jinak vyspělé civilizaci.

Řeč byla o zaměření života, zaměření služby. Když se podíváte do jakéhokoli zaměřovače, uvidíte průsečík dvou čar – **kříž**. To abyste lépe zaměřili cíl. Proto poslal Bůh svého syna Ježíše Krista na tuto zem, aby se nám lépe zaměřoval cíl. A to ve všech ohledech. Kristus je ztělesním všeho, co nám Bůh chtěl říct a na kříži vrcholí jeho láska k nám. Kříž je symbolem a synonymem odpuštění. Odpuštění všeho, co jsi na cestě od Boha stihl pokazit. Odpuštění, přes které vede cesta do Boží náruče. Krátce po ukřižování se odehrálo vzkříšení. Kříž jako důkaz Boží lásky a vzkříšení jako důkaz Boží moci. A já pevně věřím, že každý, kdo má v hledáčku souřadnice Boží lásky a Boží moci, které se protínají v Kristu, bude svému okolí Božími ústy. Bude pronášet vzácná slova, nic bezcenného. **Amen**

**Skloníme se k modlitbě**:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlem v našich temnotách, ty jsi majákem v bouřích našich životů. Ale jsi i ten, kdo k nám nasedne do loďky a bouři utiší. Ty jsi Alfa i Omega. Kéž jsi tedy počátkem i cílem všech našich cest. Amen