Bohoslužby 6.3.2022 Milost a pokoj Břeclav

**Pozdrav**: Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána [**2. Timoteovi 1, 2**](http://www.biblenet.cz/b/Tim2/1#v2)

**Introit:** Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.[**9**](http://www.biblenet.cz/b/Ps/145#v9)Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.[**10**](http://www.biblenet.cz/b/Ps/145#v10)Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí.

**Žalm 145, 8-10**

**Každý den**

**Ohlášky**

**Píseň** 172 sloky 1,2 a 20,21

**Modlitba - žalm 145**

**Čtení** Ef 2, 8 - 19

**Píseň** 625 O slunce spravednosti

**2.čtení** Kol 1,1-14 Kázání

**Píseň 523**

**Přímluvná modlitba**

**Poslání**: [**11**](http://www.biblenet.cz/b/Cor2/13#v11)Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. 2kor 13,11

**Požehnání**.Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen. (Nu 6,24-26)

**Píseň** 604

**Vstupní modlitba** – žalm 145

**Přímluvná modlitba**

Náš ukřižovaný Spasiteli, dej v tento postní čas své církvi Ducha pokání, abychom poznali a vyznali, kde a jak podléháme nástrahám Pokušitele a hřešíme proti tobě i svým bližním.

Veď ku pokání nás a všecky, kdo upadají do pokušení hledat smysl svých životů v majetku, v postavení, v bezohledném hledání svých věcí. - Prosíme tě za ty, kdo v boji s pokušením prohráli, neznají tvou osvoboditelskou moc a ztratili pro sebe naději.

Veď ku pokání tam, kde jsme v pokušení opouštět společenství tvého lidu, nevážit si tvého slova, opomíjet modlitby a zapomínat na ty, kdo potřebují naší lásky. - Dej, ať postní čas je dobou zamyšlení a obnovy křestních slibů, aby se zbloudilí k tobě navrátili a všichni se posílili v lásce ke Kristu a jeho království.

Veď ku pokání svou církev tam, kde podléhá pokušení stavět na jiném základě nežli na tom, který je položen v tobě; kde nehledá jednotu; kde zapomíná na misii; kde se nemodlí za tento svět. - Zjev nám v sobě - v Ukřižovaném a Vzkříšeném jediný základ jednoty církve a spasení pro všechny končiny země. Dej to nám, i všemu svému lidu ve světě. Veď k pokání ty, kdo zotročují a napadají slabší, veď k pokání ty, co začali válku. Vysvoboď lidi na Ukrajině z válečné vřavy, ze strachu. Zastav to. ty jsi král nad nebem a zemí. Vzdáváme ti čest a chválu a spolu se všemi křesťany na zemi k Bohu Otci voláme: **Modlitba Páně**

Milé sestry , milí bratři

V roce 2009 jsem dělala zkoušku z exegeze nového zákona. Dostala jsem za úkol přeložit z řečtiny právě přečtený text, a z druhého verše, tedy – apoštolského pozdravu - vytěžit co nejvíce jako téma kázání. Dostala jsem na to asi ¾ hodiny a milost Boží byla se mnou. Protože se spustila lavina myšlenek o tom, proč asi Pavel přeje Boží milost a pokoj všem, kdo budou číst jeho slova.

V té době jsem ještě netušila, že budu jednou stát na kazatelně, že budu tímto veršem otevírat každé bohoslužby a dokonce i každou svatbu. A teď, když každé bohoslužby začínám těmito slovy a vítám vás jimi, je mi moc líto, že to je jen věta. Magické zaříkadlo, klišé, nad kterým se nikdo nezastaví a nezamyslí, protože hlavní je až všechno to potom. Celou tu dobu, po kterou účastníky bohoslužeb zdravím touto větou, všem chci říct, jak vzácná je to věta, jak mocné věci obsahuje, a že je skutečně klíčem k **bohoslužbě**

Pokaždé mi bylo líto, že to jen zazní a není možné vysvětlit, co **Milost vám a pokoj** znamená. Proto jsem se rozhodla občas probrat texty, které se objevují v naší liturgii. Aby se nám nestaly se jen prázdnými slovy bez obsahu.

**Apoštol Pavel** všechny své dopisy, kromě listu Židům, začíná touto nebo podobnou větou – „Milost vám a pokoj, od Boha Otce i Pána Ježíše Krista“. Proč je potřeba milost ke slyšení Božího slova? Nejprve co je to milost? Někdo moc hezky shrnul, že Pán Bůh je k nám **spravedlivý, milosrdný a milostivý**. Spravedlivý v tom, že nám dává, co si zasloužíme, milosrdný v tom, že nám dává i to, co si nezasloužíme a milostivý v tom, že nám **nedává**, to co si zasloužíme.

Možná jste si pod pojmem milosrdenství představili něco jiného. Ale biblický slovník praví, že milosrdenství je to, že lidé drží při sobě: solidarita, soudržnost, pocit odpovědnosti za druhého, … a to i když je to jednostranné, i když pro nás z toho nic nekouká, i když z toho nic nemáme. Milosrdenství je, když s někým zůstanete, někomu pomůžete, i když nemusíte, ale máte pocit, že by vás hanba fackovala, kdybyste to neudělali. Takoví můžeme být jeden ke druhému, takový je Bůh k nám - že nás neopouští, zůstává s námi, i když by nemusel

**To je milosrdenství. Milost jde ještě dál** – milost je tu pro toho, kdo se ze svazku soudržnosti už trhnul - vyčlenil se, odpadl. A to se většinou stane nějakým proviněním. Ze vztahu s Bohem jsme odpadli už za dob Adama a odpadáváme z něj dnes a denně. Kdykoli na někoho křičíme, o někom špatně přemýšlíme, ke špatnému mlčíme, podporujeme se navzájem v nenávisti, strachu a negativitě. Kdykoli opouštíme dobré cesty a myslíme si, že nám to nějak projde, že jsou tu i horší. Víme to. Víme, že jdeme jinudy, než svědomí velí, ale naučili jsme se mávnout rukou, a tím jsme Boha odsunuli na jiná ---- než přední místa v naše životě. A v tom je milost, že Bůh nám tato naše odcházení a odpadnutí je ochoten odpustit. Milost je v tom, že nám nedává, co si zasloužíme. Že nám odpouští trest, který bychom si za ty své dezerce zasloužili. Původ této milosti je v ne­vysvětlitelné a ničím nepodmíněné dobrotě Boží, v jeho svobodném rozhodnutí nám odpustit. A to bez ohledu na skutky člověka, bez ohledu ustanovení Zákona a hřích. Tedy to nevadí, co jsi udělal, jak jsi žil nebo žiješ, teď jsi tady a můžeme to spolu řešit. A tuto milost smíme přijímat kdykoli v neděli zasedneme do kostelní lavice. Na bohoslužby přicházíme každý v jiném rozpoložení, každý jsme během týdne nějak uhnuli z Božích cest, někdy ještě v neděli ráno stihnem někoho naštvat a přesto …. Z nevysvětlitelné Boží milosti k nám Bůh chce přesto mluvit, radovat se s námi, brát vážně naše zpěvy a modlitby, budovat v nás to dobré, co zachraňuje tento svět. To je nezasloužená milost. Ve které nám Bůh znovu a znovu odpouští, znovu a znovu nás přijímá a pomáhá nám dát náš život do pořádku. …..Pavlovo pochopení milosti Boží vyrůstá z vě­domí naprosté kořenné lidské hříšnosti. Tedy, že člověk ztratil Boha navždy. Jen Boží milost otevřela hříšnému člověku cestu ke spáse skrze Kristův kříž - dílo smíření. Proto, jak bylo připomenuto, je milost Boží zároveň milostí Kristo­vou a také účinkem Božího ducha, který nám to zvěstuje.

No ale proč to říkáme na začátku každých bohoslužeb? ……. Z Boží strany tato milost platí, byla už dávno vyhlášena – ale my – i když už stojíme v kostele, ještě bloumáme po těch všech svých starostech a bolestech a nářcích a vztecích a Boží milost nevnímáme. A co je horší – někdy si lidé myslí, že dělají Pánu Bohu laskavost, když přijdou do kostela. Ale je to naopak. Každý bys měl s bázní a třesením předstupovat před Krále nebe i země a doufat v jeho přízeň, bát se jestli nás dnes přijme, protože naše nedostatky jsou velké. A to první slovo, které pak v kostele uslyšíš - Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista – by přinášelo velikou úlevu. To by člověk jinak prožíval celé bohoslužby. S vděčností, že tě Bůh přijal.

Na shrnutí milosti jeden příklad ze starého zákona: Boží chrám v Jeruzalémě – v něm svatyně svatých, oddělena oponou, kam nikdo nesměl. Jen velekněz jedenkrát v roce. Byl to svátek smíření a velekněz předstupoval před Hospodina s mísou krve beranů a kozlů, kteří byli obětováni jako oběť za hřích celého lidu. Nikdy se dopředu nevědělo, jestli Bůh oběť přijme, jestli se smiluje, jestli hříchy promine. Pro případ, že se Bůh nesmiluje, oběť nepřijme, se veleknězi na nohu uvazoval provaz . V takovém případě by totiž byl velekněz sražen k zemi a na místě mrtev. A protože za oponu nikdo nesmí, musel by být vytažen za nohu. Jak by asi takovému veleknězi zněla slova „Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista“? Jako balzám. **Místo strachu pokoj**. Proto se v pozdravu říká obojí - Milost vám a pokoj - po zvěstování milosti přichází pokoj. Už žádný strach z odsouzení, z výčitek. Boží pokoj je jak řeka, říká Izajáš, a po zvěstování milosti by se měl většinou dostavit.

Apoštolským pozdravem se tedy každému účastníkovi bohoslužeb říká: Bůh o tobě ví všechno, o tom, co se ti honí hlavou, kde se toulá tvoje mysl, co jsi udělal, s kým jsi rozhádaný, kdo ti ublížil. Všechno to tvoří velkou bariéru mezi tebou a Bohem. Ale Bůh chce to vše dát pryč, odpouští ti pro krev Pána Ježíše a bariéru boří. Teď už nic nestojí mezi tebou a Bohem. Milost je dar – z této milosti k tobě bude mluvit Boží Duch, v Písmu , v písních v modlitbách. Můžeš být v pokoji, vše je v pořádku.

Jestliže však tento pozdrav zaslechnete – přejte milost Boží a pokoj i všem ostatním, ať utichnou staré spory a padnou bariéry i mezi vámi. *A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen*

*Modlitba:* Bože Otče, děkujeme za tvůj plán spásy – tedy záchrany a smíření s člověkem. Kéž nám tato tvá milost nikdy nezevšední. Není to milost laciná, je drahá, draze zaplacená Krví tvého syna. Kdo toto pochopil už nikdy nic nebude obviňovat, ale pokoj Boží bude zalévat jeho srdce, protože vše je smazáno vyřešeno. Děkujeme ti, navěky a navždy. Amen