**Bohoslužby Jednota versus svoboda 10.7.2022 Břeclav**

**Pozdrav**: Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!

**Introit:** Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. [**106**](http://biblenet.cz/b/Ps/119#v106)Co jsem přísahal, to splním, držím se tvých spravedlivých soudů. Amen žalm119.

**Pís Každý den**

**Ohlášky**

**Píseň 759** Radujme se vždy společně (sloky 1-5)

**Modlitba**

**Čtení:** Mt 10,32-39

**Píseň 246** Pane dnešek je den chvály

**2.čtení:** Římanům 14, 12-19

**Píseň 580** Ó svatý Bože (ze st. zpěvníku) sloky 1,2,3 a 6

**Blok Večeře Páně** zpívá se **510** Jezu Kriste štědrý kněže

**Pís** po Večeři Páně v kruhu **- 448** před tebou Pane **2x**

**Přímluvná modlitba**  - budeme tentokrát sedět

**Poslání** Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť [pravda](https://cs.wikiquote.org/wiki/Pravda) tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od [smrti](https://cs.wikiquote.org/wiki/Smrt) věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie.*(Výklad viery 1412)*

**Požehnání :** Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,  
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,  
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem

**Píseň 302 Mocný Bože při Kristovu**

**Vstupní modlitba**

Panovníku Hospodine, svatý Otče v našem Pánu a Vykupiteli Ježíši Kristu, děkujeme, že nás stavíš tam, kde právě stojíme - na místo, kde se zvěstuje tvé slovo. Byla to tvá odvěká rada, v níž jsi usoudil, abychom s tebou měli obecenství a slyšeli tvůj hlas. Zjevuješ nám svou svatost a náš hřích; dáváš nám poznat svou vůli a naši vzpouru; evangeliem vyhlašuješ svoje smíření a ujišťuješ nás o vykoupení ze života v marnosti. Všechno svědčí proti nám, a přece ty nám v Kristu podáváš ruku. Milost a pokoj sestupují od tebe a naplňují tvůj dům. Vzhlížíme k tobě s chválami.

Prosíme, ať nic mezi námi neruší tvé království. Kde hrozí, že tvé slovo bereme po svém a falšujeme jeho zvěst, ochraň je svým Duchem proti nám. Kde hrozí, že bychom tě ústy ctili, ale srdcem byli daleko od tebe, podmaň nás pod svou vládu, ať uznáme tvou svrchovanost, ať činíme tvou vůli, ať se ujímáme laskavě Kristových bratří nejmenších.

Otče, smiluj se nad námi. Požehnej službu Slova [a svátostí], aby přiblížila tvůj lid věčnému životu s tebou. Skrze Pána Ježíše Krista, tvého jednorozeného Syna, jenž je učiněn naším bratrem. Amen.

Milí bratři, milé sestry, ve středu byl svátek Mistra Jana Husa.

V Nikolčicích jsme mívali pravidelně v tento památný den vatru a při ní krátké zamyšlení nad osobou a dílem Mistra Jana. Otevřeli jsme řadu výborných témat. Na tuto speciální zahradní party chodívali i ti, co běžně do kostela nepřišli a čile diskutovali historické i současné společenské otázky. Například jestli je větší hodnotou jednota nebo svoboda. A co se stane, když se příliš prosazuje jednota a co když svoboda. **Mluvili jsme o jednotě a o svobodě jako o dilematu reformace.** Mistr Jan Hus přinesl nový pohled na víru a co bylo ještě více nebezpečné, nový pohled na církev. Ukazoval ji ve světle, které se moc nelíbilo. V tom světle se ukázalo, že tehdejší církev učila bludy, prodávala odpustky, kupčila se spasení. Vyšlo najevo, že kněz, byť je téměř nadčlověk, žije v hříchu a neřestném životě mnohdy víc než obyčejný člověk. Prostým lidem z toho bylo na nic. Hus jim asi neotevřel oči, ale nebál se mluvit o tom nahlas. Člověk by řekl, že to bylo pro tehdejší církev dobře – nastavit jí zrcadlo, aby prozřela a napravila se. Jenže církev tvoří lidé a ti lidé jsou občané nějakého státu či království. A když se začnou bouřit, začnou nepokoje v národě. S čímž má zase problémy panovník. Tehdá byl českým králem a chvíli i římským Václav IV. Ožrala a prostopášník, kterého zajímaly víc radovánky než kralování. Pohrdl římskou korunou a roku 1410 se stal římským císařem jeho bratr Zikmund. Oba Mistra Jana nejprve podporovali a fandili mu, ale každý z nich se ho posléze zřekl a označil ho za kacíře. Václav kvůli odpustkům, Zikmund pak na koncilu v Kostnici právě kvůli klidu a pokoji v zemi, které vládl. No a také, aby dokázal ostatním panovníkům, kolegům králům a církevním hodnostářům, že umí zatočit s rebelií a že si titul císař římský skutečně zaslouží. Král Zikmund – liška ryšavá – tedy obhájil titul a obětoval toho, kdo mohl tehdejší zkorumpované církvi přinést nápravu. Tolik krátký exkurs do historie, do kauzy Mistr Jan Hus. Zpět tedy k tématu: co je větší hodnotou, čeho si víc vážíme, za co je nutné více bojovat – za jednotu nebo za svobodu? Jednotě se lépe vládne, než když jsou lidé různých názorů. To jsme si mohli v minulých dvou covidových letech dobře uvědomit. Jednota je jeden z hlavních principů církve. Známe husitské heslo „v jednotě je síla“. Jiné církve mají jednotu ve svém názvu. Pán Ježíš se modlí za nás, kteří v něho uvěří, abychom byli jedno, jako je on jedno s Bohem Otcem.

A přitom v Novém zákoně je slovo *jednota* jen 6x, kdežto *svoboda* 18x. Zajímavé, že?

Kdykoli církev usiluje o jednotu, musí si hlídat, aby neodsu-zovala ty, co v něčem nepodstatném smýšlí jinak. O tom byl náš oddílek z Římanů. Církev musí dobře volit, na čem záleží, v čem na jednotě trvat a v čem dát člověku svobodu. A kdy se z druhou stranou rozejít

Církev by měla být také dostatečně sebekritická, aby uměla přijmout napomenutí a uznat chybu. Není dobré jednotně setrvávat v mylném postoji, v zastaralé tradici nebo dokonce v toleranci k hříchu. To byl přesně problém doby Mistra Jana Husa. Církev nechtěla vidět chyby, na které Mistr Jan ukazoval, protože by to otřáslo jejím postavením, její autoritou.

Ta biblická jednota i biblická svoboda jsou dílem Ducha svatého. Je to Bůh sám, kdo v každém z nás tvoří tyto hodnoty a jen Bůh je dárcem těchto dobrých věcí.

Když je **Jednota** dílem lidským, stane se z ní diktatura a to i v nenáboženských systémech. Vzpomeňme na doby komunismu, kdy všichni museli mít stejně, zrušily se rozdíly mezi třídami a společenskými vrstvami; a dělo se to jak? Znárodněním majetku, zrušením šlechtických titulů, pošlapáním toho, co člověk byl. Jednota byla nastolena na úkor jedinečnosti a kreativitě člověka

Když je **svoboda** dílem lidským, vede k anarchii, k nerespek-tování pravidel, netolerování druhých lidí stejně jako v diktatuře. Jde o takzvanou diktaturu svobody. Musíš respektovat mou odlišnost, mám na to právo. A to i když je ta odlišnost za hranicí svědomí nebo i jen slušnosti.

Reformace přišla a znovu a znovu přijde vždy, když církev jednotně ustrne v nějakém neřádu - uhne z cesty Kristova evangelia, z tradice se jí vytratí život, smysl. Tehdy si Duch svatý, který sám je život, najde cestu jinudy, než je hlavní proud církve. A lidi, které si k tomu použije jsou reformátoři. Ti pak čelí obvinění, že ničí jednotu a proviňují se proti Bohu a proti církvi.

Mistr Jan byl obětován ve jménu falešné jednoty, kvůli pokoji v zemi, Ale protože jeho reformace byla dílem Božím, nedala se zastavit, Duch Boží si vane, kam chce, a najde si cestu.

V husitském hnutí byl krásný příklad jednoty a svobody – obojí způsobené Duchem Božím. Jak jsem mluvila o znárodňování za komunistů, které se dělo násilně na občanech, tak husité dobro-volně se vzdávali majetku a peněz, aby stejně jako prvotní církev měli všechny věci společné. Jenže ve svatém nadšení také uhnuli od Božích řádů - ničili, zabíjeli. A Duch svatý našel novou cestu – Jednotu bratrskou – křesťany, kteří zvolili pacifismus, dokonce nepřijímali za své členy nikoho, kdo nosil zraň. Ale i Jednota bratrská přestala být jednotnou, když jim řády začaly být milejší než lidi.

Když se vrátíme k našemu dnešnímu textu, tak vidíme, že apoštol Pavel má především na mysli pokoj a společný růst, aby každý mohl prožívat Boží lásku a přijetí. Přednost mají věci, které slouží k růstu a budování Kristova těla. Tedy ne to, co rozděluje, ale co spojuje a přináší pokoj. Dokonce jde tak daleko, že se umí vzdát věcí, na které má právo a ve kterých má svobo-du, aby tím nepohoršil ostatní křesťany, kteří k této svobodě ještě nedorostli. Umíme to také tak? Umíme se vzdát něčeho, ve prospěch pokoje a jednoty ve společenství? A to nejen v církvi – v covidové době se v létě rozvolnila opatření, otevřely se hranice a přesto, že se v lockdawnu všichni dušovali, že pojedou na dovolenou jen do Česka – šup a už byli v Chorvatsku či jinde – a druhá vlna covidu byla tu. Nedokázali si odříct ani na jediný rok to, co považují za standart. Nebo rodiny se rozpadají, protože si jeden nebo druhý nedokáže odříct nějakou svou zálibu, nebo nárok. Neochota něco obětovat, přizpůsobit se, přinášet pokoj.

V církvi bych těch příkladů našla víc. A jsou to občas malicher-nosti, kterých se neumíme vzdát a vyvoláváme kvůli nim sváry.

Duch Boží působí svobodu – ne v tom, že si mohu dělat co chci – ne k prosazování vlastních zájmů – ale že na těch věcech nelpím, že jsem od nich svobodný. Dokážu se radovat z víry ať se zpívá Mocný Bože při Kristovu nebo kytarová Díky za toto krásné ráno, dokážu se radovat z víry ať se slaví večeře Páně z jednoho kalicha nebo z kalíšků. Kde je Duch Páně, tam je svoboda, nepřijali jsme přece ducha otroctví ale synovství.

Pokud jde o vymezení jednoty a svobody v církvi, tak to moc pěkně řeší vyznání víry Jednoty bratrské z roku 1535. „V podstatných věcech ať je shoda, ve služebných svoboda.“

Ty podstatné věci jsou tyto: že nás Bůh miluje, poslal svého Syna, aby za nás umřel, že krev Ježíše Božího Syna nás očišťuje od každé nepravosti, že v jeho oběti je všechno odpuštěno. A že tak jako se otevřel jeho hrob a on z něj vyšel na úsvitu třetího dne, tak se jednou na konci časů otevře i náš. A pak už bude všechno jedno, pak už bude jenom láska a mír. Amen

**Modlitba:** Pane Ježíši, naplň nás duchem svobody v nelpění na maličkostech. Dej nám pokoru a lásku ke všem. I k těm, co mají jiný názor. Pro tebe je nejvyšší hodnotou láska, uč nás dívat se na druhé lidi i na sebe samé tvýma očima. Prosíme i za náš rozdělený národ, který ve svobodě přijal a uvěřil spoustě polopravd a lží. **Amen** **píseň 580**

**Blok večeře Páně**

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým. MJH

**Vyznání vin**. Hospodine Bože stojíme před tebou a předkládáme ti své životy, své srdce, svá selhání své hříchy. Předkládáme ti všechny situace, kdy jsme se k tobě před lidmi nepřiznali, kdy jsme si udělali život pohodlnější. Předkládáme ti malicherné spory v rodinách, ve sboru a zbytečně uražené ješitnosti. Předkládáme ti všechny situace, kdy jsme bližnímu zůstali dlužni lásku, kdy jsme nevolili cestu pokoje, kdy jsme ničili jednotu tvého lidu nebo šlapali po svobodě bližního. Vyznáváme ti svůj hřích . Kdo se mnou takto vyznáváš, přidej se hlasitým **vyznávám**. Prosíme Bože Otče – odpusť nám. Pro krev tvého Syna, který za naše hříchy na kříži umíral. Věříme, že proto jsi ho poslal, abychom jeho krví byli očištěni a jeho obětí zbaveni viny za svůj hřích. Kdo se mnou takto věříš, přidej se hlasitým **Věřím**. Pane učíš nás modlit se „odpusť nám naše viny, jako i y odpouštíme svým viníkům“. A tak v poslušnosti tvého slova a v naději na odpuštění našich vin i my odpouštíme těm, co se provinili proti nám. Kdo se mnou chceš takto odpustit svým bližním přidej se hlasitým **odpouštím. Amen**

**Slovo milosti**:[**2**](http://www.biblenet.cz/b/Ps/103#v2)Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní![**3**](http://www.biblenet.cz/b/Ps/103#v3)On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,[**4**](http://www.biblenet.cz/b/Ps/103#v4)vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Žalm 103

**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** - „Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb a díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku. Nebo kolikrát byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde." (1 K 11, 23-26)

**Modlitba**: A tak bratří pozdvihněte svá srdce. Vpravdě 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. Celému vykoupe-nému lidu udělil královské kněžství. A tak přijď Duchu Boží, propoj nás v jedno Kristovo tělo a dej ať nás pojí jedna víra jedna naděje a Boží láska. Proměň tento chléb a toto víno, ať se nám stanou tělem a krví Krista. Amen

**Přijímání** – a tak pojďte. *Zpíváme Husovu píseň* ***510*** *Jezu Kriste*

**Modlitba po přijímání** Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. Amen

**Propuštění** - [**56**](http://www.biblenet.cz/b/John/6#v56)Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.[**57**](http://www.biblenet.cz/b/John/6#v57)Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.

**Zpívejme 448** – před tebou…

Přímluvná modlitba - sedíme 😊

Bože, náš soudce, dal jsi zvěstovat v Kristu spasení. Pozvedáš všechny, kdo ve tvém slovu rozpoznali příležitost záchrany. Prosíme, dej nám na tento dar pohotově reagovat svým životem.

Ať své rodiny spravujeme podle tvého práva a soudu.' Ať neutrácíme čas svého života v marnosti, ale jsme celí ve tvé službě.' Ať se naše děti naučí rozlišovat pravý život od povrchních zážitků. ' Ať nikdo už neodkládáme příležitost ke smíření, obnově věrnosti a k lásce. Ať je tvá církev v tomto posledním čase naplněna střízlivou rozhodností, aby dosvědčovala na všech místech tvé evangelium každému člověku.'

Prosíme za lidi ve velkých nesnázích. Za nemocné a ztrápené. Prosíme za národy, které jsou ve smrtící válce, dej ochotu ke smíření, ať lidé nemusí zbytečně umírat Shlédni na zemi a přijď svým královstvím skrze Krista, v jehož jménu ti v tichosti předkládáme své prosby.

Následuje tichá modlitba.

Modlitba Páně

(modleme se společně, jak nás Pán Ježíš naučil:) Otče náš, který jsi v nebesích...