**Bohoslužby**  den matek 8.5.2022 Břeclav

**Pozdrav**: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista

**Introit:** Jako když matka své dítě konejší, tak já vás budu těšit – Iz 66,13 Amen

**Píseň** Každý den

**Ohlášk**y

**Píseň** Hory doly stráně

**Modlitba**

**Čtení:** Př 31,10-31

**Píseň** Nuž Bohu děkujme

**2.čtení** Mk 3,31-35

**Píseň** Pomoz mi můj Pane

**Blok Večeře Páně – píseň** Ó chvalte laskavého Pána

**Přímluvná modlitba**

**Poslání**: Ef 2,13 – 14 a 18 -19

**Požehnání**   Hospodin je síla tvá a štít tvůj, tvé srdce v něho doufá, Hospodin je síla svého lidu, spása a záštita svého pomazaného. Hospodine, zachraň lid svůj a požehnej dědictví svému. Buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně. Amen žalm 28,7- 9

**Píseň** 397 sloky 1 a 11-13

**Vstupní modlitba**

Chválíme tě Pane i za tento den, který přidal k našemu životu, někdy to bereme za samozřejmost, když se ráno probudíme, ale když přijde nemoc, stáří nebo válka jsme vděční za každý nový den. Chválíme tě ale nejen za to, co pro nás děláš, ale zato jaký jsi. Ty jsi láska, radost, pokoj, bezpečí, tichost, mírnost, dobro. Naplňuješ vesmír i náš svět tímto vším a kdo se ti otevře, je toho součástí. Nad to ses rozhodl nám nepočítat naše viny a tím nás měnit k lepšímu. Jak nepochopitelné je, že to funguje. Nad naší temnotou, Hospodine, zazářilo tvé světlo; nad našimi vinami tvé odpuštění. A právě ve světle tvého milosrdenství se tak ostře rýsují naše viny, že nemůžeme jinak, než ti je vyznat. Přicházíme v tíživém vědomí, že jsme selhali, byli jsme slabí, provinili se všelijak proti tobě. Prosíme, odpusť nám to, měj soucit s naší křehkostí. Velebíme tě, že jsi dal svého svatého Syna pro nás nesvaté; jak nevýslovná je tvá láska! Ze své nouze hledíme k němu, Ježíši Kristu, naší záchraně. Pane, prosíme, přibliž se k nám, když v pokoře přistupujeme k tobě. Buď přítomen všude, kde se v očekávání tvůj lid shromažďuje. Dotýkej se nás svým slovem a učiň je mocným mezi námi. Amen.

**Kázání** Mk 3,31-35Milé sestry, milí bratři, Dnes je den matek a tak na počest našich maminek, babiček a manželek zazněla v prvním čtení Chvála ženy statečné. Přesto, že máme 3. neděli po Velikonocích, zvolila jsem text, který spadá do Ježíšova raného působení. Do doby, kdy jeho rodina ještě nevnímala jeho obdarování ani poslání. Jak se asi cítila jeho rodina a jeho matka, když Ježíš hlásal věci, při kterých ho lidé měli za blázna? Jak se cítili, když ho chtěli v tichosti vtáhnout zpět do bezpečí domova, ale on se na veřejnosti zeptá: Kdo je má matka a moji bratři? Dnešní slovo je určeno všem: A) Těm, co mají skvělou rodinu, aby za ni byli vděční. B) Těm, co mají velmi těžké vztahy v rodině, aby věděli, že i nejsvětější rodina na světě prožívala krize. C) A také těm, kdo zůstali sami, rodinu nemají nebo se jim rozpadla, aby věděli, že jejich rodinou mohou být všichni, co činí vůli Boží. Že mohou být bratrem, sestrou, matkou Ježíše, který je zároveň Božím synem. A) Nejprve ti, co mají skvělou fungující rodinu – těch moc není, to budeme hotoví hned. To jsou ti, co si dávají navzájem pocit bezpečí, přijímají se i se svými chybami, jsou ochotní odpouštět, přijali své role v rodině a zodpovědně je plní. Tedy dospělí, se chovají jako dospělí a ne jako umíněné děti nebo nezodpovědné děti, co si raději hrají, než aby plnili své povinnosti. Děti ve funkčních rodinách zastávají pozici dětí nikoli partnerů dospělých a nemusí nést břemena dospělosti. Nerozhodují o tom, co se v rodině bude dělat, ale podřizují se těm, co mají za ně odpovědnost. Kdo takto žije, je zároveň rodinou Ježíšovou, protože činí vůli Boží – a výsledným efektem je Boží požehnání. Pozor: takto žít mohou i nevěřící lidé, když naprosto přirozeně dělají, co mají, tak činí vůli Boží a naplňují jeho zákon a řád. Bůh z nich má radost, protože naplňují jeho plán, který se světem měl, když ho tvořil. Model funkční rodiny má člověk v sobě zakódovaný už od stvoření – na to nepotřebuje víru v Boha, aby věděl, co má dělat. B1) Ale protože tato svatost, čistota a neporušenost Božích řádů člověku nevydržela dlouho, člověk **potřebuje** Boha, aby věděl, co má činit a jak je to správně. Bůh a Boží slovo nám připomíná neustále ten dobrý Boží plán, hodnoty, podle kterých se máme v rodině řídit. Ale pokud to ve vaší rodině nejde, jak by mělo, čtěte Bibli. Ne jen proto, abyste se dověděli, jak to má být správně, ale abyste se ujistili, že nejste sami, komu to neklape. Hned první rodina – jak dopadla? – Kain a Abel – proti nim jste vztahoví supermani. Jákob a Ezau, podvody a lsti mezi bratry i mezi jejich rodiči. David a Batšeba – nevěra a vražda – o Davidových synech ani nemluvě. O takových lidech je Bible, o obyčejných, chybujících, hřešících. Příběhy o lidech, kteří ale se svým hříchem a se svými chybami **zápasí. To** je na nich to vzácné. Někde jsem četla, že Bohu nezáleží na tom, jestli vyhráváš nebo prohráváš, ale jestli bojuješ.

To byly tedy rodiny, kde svou roli sehrál hřích, těžký hřích. Představte si svět – Boží stvoření - jako soukolí ozubených koleček. Bůh určil každému kolečku své místo, velikost a směr otáčení, protože jen On ví, do kterého jiného kolečka budou zapadat jeho zoubky a hřídele. Když je vše na svém místě, všechno klape, všechno do sebe zapadá, všechno běží, jak má. Tak svět funguje, když jede podle Božích řádů, tedy když každý dělá, co má. Hřích je vybočení z těchto Božích řádů. Když se kolečko rozhodne vyskočit a běžet si po svých nebo se točit obráceně. Co se stane s Božím řádem, s Božím stvořením? Začne to drhnout, někde se to zadře, rozbije, je z toho plno hlubokých šrámů na duši i na těle. Má to nějaké řešení? Dá se to ještě spravit? Dá, existují opravné prostředky. Takové vykolejené kolečko začne litovat a prosit Boha za odpuštění. A Boží ospravedlňující milost ho zase zasadí do soukolí a jede se dál. Kolečko se ovšem musí **chtít** vrátit. Bez pokání není milosti. Naopak tam, kde se lítost projeví, je rodina skvělá v tom, že vás nezavrhne. Není to jako v zaměstnání: selhal jsi – vyhazov. V rodině by měly vždy převládnout pokrevní svazky a pokr. pouto nad ukřivděností a výčitkami. Projev lítosti, omluva a prosba za odpuštění je ovšem podmínkou. To byly rodiny, kde se něco pokazilo vlivem hříchu. B2) Ale ani rodinám, kde byli všichni věřící a oddaní Boží služebníci se nevyhnuly hádky, nedorozumění a bolesti. Třeba Marie a Marta nebo právě Ježíš a jeho matka. … Pojďme se u ní trochu zastavit. Když bylo Ježíšovi 8 dní, přinesli ho do chrámu k obřízce. Tam Marie uslyšela dost zásadní slovo, které během života mnohokrát těžce prožila: Lk 2,34-35:*Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: „Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno(a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí*.“ Tvou vlastní duši pronikne meč – to bylo to, čemu byla po 33 let svého mateřství vystavena. A v těch posledních 3 letech, letech veřej-ného Ježíšova působení to muselo být břemeno neunesitelné. To byly ty chvíle, kdy si uvědomila, že posláním jejího syna už není být jejím dítětem, ani tesařem, ale zachráncem světa. Kromě samotného tohoto poznání tu bylo ještě odmítání - lidé Ježíše považovali za podivína, za vyšinutého. Marie cítila osten ostudy a pomluv i veřejného napadání. Proto, když Ježíš mluvil i tom, že vyhání démony prstem Božím, sebrala ostatní ze své rodiny a šli ho přesvědčit, že to už by stačilo. V našem dnešním textu máme, že když si pro něho přišli, pro tlačenici se k němu nedostali a tak vzkázali, aby za nimi vyšel ven. Pak někdo Ježíšovi řekl (během jeho vyučování), že je tu jeho matka a bratři, Ježíš nahlas prohlásil „Kdo je má matka a moji bratři?“ Další ostří projelo Mariinou duší. Být rodičem bolí, odmítání od dětí bolí a ještě mnohokrát Marie prožila tuto bolest. Ježíš říká, že on přinesl na svět meč, že kvůli víře v něho budou rozděleny rodiny: povstane syn proti otci, snacha proti tchyni. On bude znamením, které bude odmítáno. A každé odmítnutí bolí. Ale Mariin příběh je nadějí, že to tak nemusí skončit. Dvakrát máme u Lukáše zaznamenáno, že Marie vše uchovávala ve své mysli, rozvažo-vala o tom, a že to uchovávala ve svém srdci. To znamená, že se to vše snažila pochopit, vyvodit správný závěr a zachovat se podle toho. Nedopustila, aby ji bolest oddělila od syna: „Když jsi takový, tak já tě neznám“. To muselo být těžké. Zvlášť po této veřejné ostudě. Ale všimněte si, že v našem textu není psáno, že by se Ježíš na ni zlobil. Rozdílný pohled na Ježíšovo poslání je nerozdělil. Co se tedy v tuto vyhrocenou chvíli stalo? Ježíš neodsoudil svoji rodinu, za to, že mu nerozuměli. Ani se ze své rodiny nevyčlenil. **Rozšířil ji o** ty, kteří jsou ochotní naslouchat, kteří jsou ochotni činit vůli Boží. Marie měla dvě možnosti: 1) urazit se, udělat scénu a doma se vyvztekat do polštáře. Anebo 2) akceptovat toto Ježíšovo vnímání lidí a také je přijmout za svou rodinu. Pro kterou variantu se rozhodla? To přece víme. Později se stala matkou mladičkému Janovi, kterého Ježíš tolik miloval a také byla plnohodnotnou sestrou a oporou všem členům prvotní církve. Všem, kteří podle vzoru jejího syna činili vůli Boží. V jejím postoji je klíč, jak zcelit názorově rozdělenou rodinu. Přijmout přátele svých příbuzných za své. Rozšířit své srdce pro další lidi. Být matkou, sestrou, bratrem, otcem všem, které naši nejbližší přijali do svého života. C)Tento postoj je řešením i pro ty, kteří nemají rodinu, nebo ji mají daleko a mohou takto zaplnit prázdnotu svého života. Pro všechny ovdovělé, osiřelé, opuštěné, bezdětné. Neexistuje jen tělesné mateřství, ale i duchovní - být matkou, všude tam, kde matka chybí: u starých, nemocných, osamělých. Stejně tak neexistuje jen pokrevní rodina, ale duchovní, do níž patří všichni, kdo mají Boha za Otce. Těm je Ježíš Kristus bratrem, stejně jako všichni, kdo činí vůli Boží. Nikdo nemusí být sám. **Amen**

*Pane Ježíši ty jsi miloval svět, tak moc, že jsi se za něj obětoval. Rozšiř i naše srdce, aby se tam vešli všichni, kdo potřebují být něčí součástí, něčí rodinou. Amen*

**Blok večeře Páně**

**Vyznání vin** Bože, náš Pane, každý za sebe ti vyznáváme svůj hřích. Vůči tobě i vůči našim bližním. Dnes zvlášť chceme vyznat všechna pochybení v našich rodinách, všechny křivdy, kterých jsme se dopustili i všechny křivdy, které jsme neodpus-tili. Vyznáváme, že nezvládáme vztahy, do kterých jsi nás postavil, ani nést břemena, která jsi nám naložil. Nenasloucháme nepřijímáme své nejbližší takové, jací jsou, opomíjíme jejich potřeby. Tím vším se podílíme na bídě tohoto světa a nejsme lepší než jiní lidé. Každý, kdo spolu se mnou vyznáváš svůj hřích, přidej se hlasitým: **vyznávám.**

Věříme však, že právě proto jsi poslal Pána Ježíše na svět, aby se za nás dobrovolně nabídl jako smírná oběť za náš hřích a jeho krví, jsme zachráněni před tvým soudem. Kdo spolu se mnou takto věříš, přidej se hlasitým: **věřím**

Bože dej nám svého Ducha a jeho sílu, abychom mohli odpustit těm, co se proti nám provinili, tak jako ty odpouštíš nám naše provinění. Kdo spolu se mnou chceš odpustit svému bližnímu přidej se hlasitě: **odpouštím Amen**

**Slovo milosti** Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Iz 43

**Pozdravení pokoje**

**Apoštolské vyznání víry** Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

**Slova ustanovení** - On v tu noc, kdy byl vydán, vzal chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte z toho všichni; toto je moje tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni; toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

**Modlitba** - Pane je důstojné a spravedlivé, abychom tě vždy a všude oslavovali a abychom ti děkovali, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože. Skrze své Slovo jsi všechno stvořil a bylo to dobré; člověka jsi stvořil k svému obrazu, dal jsi mu účast na svém životě a on byl odleskem tvé slávy. Když přišla plnost času, dal jsi nám Krista, který je cesta, pravda a život. Byl pokřtěn a pomazán jako tvůj Služebník, aby chudým zvěstoval radostnou zvěst. Při poslední večeři, k níž zasedl před svým utrpením, nám dal eucharistii, abychom slavili památku kříže a vzkříšení a aby se nám dal za pokrm. Celému vykoupenému lidu udělil královské kněžství a ve své lásce k bratřím a sestrám si některé vybral, aby se podíleli na jeho službě a živili církev tvým slovem a tvými svátostmi. Proto tě, Pane, s anděly a všemi svatými oslavujeme a zpíváme: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.

 Vpravdě jsi svatý, Pane, Bože celého světa, a nesmírná je tvá sláva. Sešli na nás teď svého Ducha, dárce života: on mluvil skrze Mojžíše a proroky, svým stínem zahalil pannu Marii, sestoupil na Ježíše v Jordánu a na apoštoly v den letnic. Vylej toho Ducha ohně, ať promění tento pokrm a učiní tento chléb a toto víno pro nás tělem a krví Krista. Amen

**Pozvání** – a tak pojďte, neboť připraveno je všechno…. Okuste a uzříte, že Pán je dobrý - **zpěvníky – ó chvalte laskavého Pána**

**Přijímání**

**Modlitba po přijímání**

Bože a Otče náš, dobrořečíme ti, že jsme směli být hosty u stolu tvého Syna. Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi nás nasytil k životu věčnému. Otevřel jsi nám všechno bohatství nového stvoření. Znovu jsi nás připojil ke svému tělu. Dal jsi nám prožít jednotu lidu, který tu máš od pokolení do pokolení. Chválíme tě za to. Duchu svatý, tobě dobrořečíme za plnost darů, které jsme přijali. Dej ať nám jsou silou k životu, jistotou k víře a světlem v temnotě. Amen.

**Píseň** - Před tebou Pane temno ztrácí 2x

**Propuštění -** [**Jan 4, 34**](http://www.biblenet.cz/b/John/4#v34)Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.“

Následujte jeho příkladu a odcházejte v pokoji.

**…………………………………………………………………..**

**Přímluvná modlitba**

Prosme, milovaní, Stvořitele nebe i země, aby po celém světě zachoval své vyvolené, skrze svého milovaného Syna Ježíše Krista, v němž nás povolal ze tmy do světla, z nevědomosti k poznání svého vznešeného jména:

V tebe, Bože, skládáme svou naději, přispěj nám na pomoc a ujmi se nás. Vysvoboď ty, kdo jsou v soužení, skloň se k ubohým a nepatrným, pozvedni ty, kteří klesli, přijď na pomoc potřebným, uzdrav nemocné, a ty z nás, kteří bloudí, uveď na pravou cestu.

Hladovějícím dej chléb, osvoboď zajaté, podepři slabé, potěš malomyslné. Dej, ať všechny národy poznají tebe, jediného Boha, i Ježíše Krista, tvého Syna a služebníka, a ať poznají, že jsme tvůj lid a ovce tvé pastvy.

Smiluj se nad svými služebníky a služebnicemi, očisti naše srdce a voď nás po svých cestách, abychom vždycky konali, co je dobré a co se ti líbí. Obrať k nám svou milostivou tvář, abychom v pokoji užívali tvých darů, drž nad námi svoji mocnou pravici, abychom byli vysvobozeni ode všeho zla, nenávisti a hříchu.

Nám i všem obyvatelům země dej svornost a pokoj, jako jsi je dal našim otcům, když tě vzývali s vírou a v pravdě, Našim představeným a všem, kdo nám vládnou, dej, ať poznávají, co je dobré a co se ti líbí, veď jejich myšlenky i činy k spravedlnosti a míru, abychom všichni jednou nalezli milost v tvých očích.

Neboť ty jediný, Bože náš, můžeš toto všechno; ano ty můžeš učinit mnohem víc. Proto ti děkujeme, proto tě chválíme, skrze velekněze a pastýře našich duší, Ježíše Krista. Skrze něho vyznáváme tvou slávu a společně k tobě voláme:

Otče náš