# BOHOSLUŽBY (Mar 7, 14-23)

Pavla Michnová

**Píseň** **147** 1. sloka

# Otevření

Milost Vám a pokoj, od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

# Pozdrav

Milé sestry, milí bratři, milé děti, vítám Vás všechny na dnešních bohoslužbách, které chceme slavit ve jménu Boha Otce, Syna a Ducha svatého.

# Vstupní slovo

**Ž 139, společně se shromážděním – č. 181**

Jako vstupní slovo si prosím nalistujte ve zpěvníku č. 181. Je to žalm 139, který si společně přečteme.

Římskou I budu předčítat já, římskou II poté všichni společně.

# Píseň 187 Svou oslav Pána písní

# Vstupní/úvodní modlitba

Náš milý Otče,

Děkujeme Ti za krásu dnešního nedělního rána! Děkujeme za to, že jsi s námi, že Ti na nás záleží, že nás máš rád. Někdy nás starosti a frmol běžného dne tak válcují, že se zapomínáme radovat, že si přestáváme všímat, kolik krásného a dobrého kolem nás je. Děkujeme Ti proto za neděli. Den, který jsi oddělil jako svatý. Den, kdy se smíme zastavit, zamyslet, usebrat. Prosíme, buď s námi i při těchto našich dnešních bohoslužbách. A provázej nás i v celém tom následujícím týdnu.

Amen

# čtení

**Marek 7, 1-13**

# Píseň 312 Přišli jsme o Ježíši

# čtení:

# Marek 7, 14-23

# Kázání

Milé sestry, milí bratři,

Co je první věc, kterou uděláte po příchodu domů? Nemyslím vyzutí bot, ale umytí rukou. Máte to tak také? Takový rituál. Odněkud přijdu/přijedu a nejprve mířím do koupelny. Je to zvyk, ani nad tím nepřemýšlím. Stejně tak naše Judita po vyzutí bot a uklizení kloboučku už sama jde do koupelny, aby si umyla ruce. Děláme to sami, učíme to děti od malička. Stejně tak si umýváme ruce před jídlem, po jídle, po záchodě a někdy mezi tím, když máme ruce viditelně špinavé nebo ulepené. V době kovidové se věnovalo a věnuje umývání rukou zvláštní pozornost.

Světová zdravotnická organizace WHO dokonce vydala doporučení, kdy by si člověk měl ruce umýt. Jsou to situace: před, během a po přípravě jídla, před jídlem, před a po péči o nemocnou osobu, po použití toalety, po výměně plen nebo čištění dítěte, které použilo záchod, po smrkání, kašli nebo kýchání, po dotyku se zvířetem, krmivem nebo zvířecím odpadem, po dotyku odpadu.

V Ježíšově době bylo umývání (či lépe omývání) brané mnohem vážněji, mělo náboženský obsah, důvod. Za Ježíšem přišli farizejové a zákoníci, jak jsme četli v prvním čtení, a nemohli si nevšimnout, že Ježíšovi učednící si před jídlem obřadně neomyli ruce. Jak si to představují? Předpisy a nařízení jsou jasná. Před jídlem je nutné si rituálně omýt ruce. Jinak to přeci nelze. A tak situaci hned řeší s Ježíšem. Ten ale nenapomene učedníky, ať si rychle běží ruce omýt, ale naopak mluví k farizejům, že je všechno trochu jinak, než oni si myslí. Tvrdě je pokárá.

Poté svolá zástup a pokračuje slovy „Slyšte všichni a rozumějte“. Nestačí jen poslouchat. Jedním uchem ven a druhým dovnitř. Napřed je potřeba se ztišit, vyslechnout Ježíše a nechat jeho slovo v sobě působit. Hledat, co se skrývá za slovy, co s námi má jeho Slovo dělat.

„Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“

Nejen farizeové mají najednou o čem přemýšlet. A zda slyšeli a porozuměli, to můžeme jen odhadovat.

Ježíš opouští zástup a konečně ho mají učedníci chvilku pro sebe. A hned se ptají, jak že to Ježíš vlastně myslel. Vidíte? Ani pro učedníky, Ježíšovi nejbližší, není jednoduché slyšet a rozumět. A Ježíš jim trpělivě vysvětluje. Prohlásil tak všechny pokrmy za čisté a všechny rituální očišťující obřady za zbytečné. Proto křesťané nemají košér jídla a další očišťovací rituály.

U Židů to ale je a bylo jiné. Rituální omývání bylo nedílnou součástí židovského života. Ve starém zákoně knize Levitikus najdeme očišťovací řády, které farizejové a zákoníci rozpracovali do celé řady pravidel, která bylo nutné dodržovat. Hlavním důvodem k těmto rituálům byla potřeba uchránit židovskou celistvost před pohanskými vlivy zejména po pádu jeruzalémského chrámu. Zdroji nečistoty bylo velmi mnoho – zejména po každém styku s pohanským prostředím bylo nutné se důkladně očistit (např. po příchodu z trhu). Dále bylo nečisté vše, co souviselo s pohlavními orgány včetně porodu, nečistý byl mrtvý člověk či zvíře, lidské výkaly, pohané, jak jsme si už řekli, maso s krví a některá zvířata byla také považována za nečistá – nebylo dovoleno je jíst.

Omývání vodou i všechny další způsoby očišťování měly ovšem svoje hygienické a zdravotní důvody, proto nelze všechny šmahem odmítnout. Jenže o to v této polemice nejde. Jde o mravní čistotu člověka, o jeho bezhříšnost, o jeho vnitřní dobrotu, čistotu a dokonalost. Už proroci upozorňovali, že očištění vodou (ba ani louhem a potaší Jr 2,22) nestačí k očištění od hříchu, a volali po hluboké mravní proměně člověka, která je možná jen při opravdovém a neustálém obracení se k Bohu a životu ve společenství s ním. Omytí je obrazem něčeho, co se má stát v nitru člověka.

V nitru, v srdci. Na srdci záleží. Na tom, co z něj vychází. Srdcem míní Ježíš to, co je uvnitř nás: nálady, myšlenky, plány, postoje, volby, svědomí, láska. To všechno musí být udržováno v čistotě. Jak čisté je mé srdce? V padesátém prvním žalmu prosíme Boha, aby nám stvořil čisté srdce. Není to něco, co mohu učinit sám/sama, ačkoliv se určitě snažím být dobrý/á již předtím, než se setkám s Bohem v modlitbě. Poznáme rozdíl mezi čistými a ulepenými prsty, ale i naše srdce mohou být ulepená. Dokážeme být chamtiví, kazit věci druhých a zanechávat na nich skvrny. Umíme druhým věci komplikovat, ponižovat je, dohánět je k slzám. Ježíš vyjmenovává, čím vším je naše srdce špiněno. Jsou to zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Je to dlouhý seznam, který nenechává nikoho na rozpacích. Lidské srdce je zkrátka plné nepořádku. I moje. I tvoje. To je potřeba si přiznat. Nikdo z nás není výjimkou. I když farizejové a zákoníci zachovávali velmi pečlivě všechna nařízení a zákony, ani jejich srdce nebyla jiná (i když oni to možná nechtěli vidět).

Milé sestry, milí bratři, nezáleží na tom, kolikrát si za den umyjeme ruce, kolikrát odříkáme Otčenáš, kolikrát poklekneme. To není to, na čem záleží. Skutky víry jsou důležité, ale mohou být prázdné. Stejně jako se zákoníci a farizeové tak moc soustředili na dodržování všech řádů a pravidel, že se z jejich počínání vytratila láska. Měli pocit, že vše dělají tak správně, že Boží milost a odpuštění oni osobně nepotřebují. Tady ležel asi největší rozpor mezi nimi a Ježíšem. Farizeové a zákoníci viděli ochranu před zlem právě v dodržování nejrůznějších zákazů a příkazů. Oddělováním se od toho, co je špatné, kdo je špatný. Ježíš se naopak soustředí na nitro, na srdce a na vnější věci odmítá dávat velký důraz. Navíc se nechce od nikoho oddělovat. Přijímá hříšníky, usedá s nimi ke stolu, navštěvuje je doma. Hlásá, že Boží království je tu pro všechny. Pro hříšníky, pro lidi z okraje společnosti, pro nemocné, odmítané, nechtěné, pro otroky i pohany. I pro každého z nás.

Bratři a sestry, co tedy z našeho srdce vychází? Převažuje laskavost, odpuštění, touha pomoci, nebo je více toho zlého, co vyjmenovává Ježíš? Žádné srdce není buď černé, nebo bílé. Každý z nás umí dělat věci správné i věci špatné. Není jedno, jak se kdo chová. Není prostor na to, svádět něco na špatné zázemí, nevhodnou výchovu našich rodičů, geny, složitou povahu, neideální finanční situaci. Každý z nás dospělých je odpovědný za to, co jde z našeho srdce. Jen já jsem za to odpovědná. Ale nejsem schopná se s tím poprat sama. Potřebuji k tomu Boží odpuštění.

Amen

# Modlitba po kázání

Pane Ježíši,

Ty jsi měl velkou trpělivost se zástupem i se svými učedníky, kteří často nerozuměli tomu, co tys jim chtěl říct. Jsme na tom stejně. Někdy slyšíme a nechápeme, jindy ani neslyšíme. Prosíme, otevři nám uši, ať umíme tvé slovo nejen slyšet, ale ať si jím necháme proměnit naše srdce. Prosíme o čisté srdce. Ať z něj vychází věci zářivé a jasné, ať se našimi skutky mění svět k lepšímu.

Amen.

# Píseň 581 Stvoř srdce čisté

# Sborová oznámení a ohlášení

**Přímluvná modlitba**

Skloňme se k přímluvné modlitbě:

Pane, chceme se v tuto chvíli přimlouvat za druhé lidi, ať jsou nám jakkoli blízcí či vzdálení.

Prosíme dej sílu každému, kdo ji má málo. Kdo se pere s těžkostmi života a má pocit, že jeho situace nikdy neskončí.

Potěšuj všechny, kteří se musí vyrovnávat se ztrátou někoho blízkého.

Buď s těmi, kteří jsou na okraji společnosti, se kterými nikdo neprohodí vlídné slovo.

Buď s lidmi, které trápí nějaký handikep či postižení. Dej, ať mají kolem sebe takové lidi, kteří jim dokáží opravdu pomoci.

Náš Pane,

Prosíme za svět. Ať je dobrým místem k životu pro každého člověka.

Prosíme za tvou církev, jakkoli roztroušenou po světě. Ať je klidným místem pro stávající, hledající, nově příchozí.

Prosíme za náš sbor. Ať jsme silným společenstvím kolem Tvého stolu. Za nového kazatele, kterého zatím stále hledáme.

Pane chceme prosit i za nás samotné. Často máme obavy, že nejsme na téhle zemi dobrými hospodáři, že ničíme přírodu. Že nás nové technické vymoženosti nespojují, ale oddaluj. Máme obavy, že nerozumíme a často ani nechceme rozumět lidem kolem nás, že ubližujeme svým bližním, špatně vychováváme své děti. Pane, do Tvých rukou svěřujeme své obavy, prosíme o odpuštění, o sílu k odvaze dobrým rozhodnutím, prosíme o moudrost. Do Tvých rukou svěřujeme svůj čas, dej ať s radostí a vděčností užíváme Tvých darů.

Takto k Tobě ještě společně voláme: Otče náš…

Amen

**Poslání:**

# *Ef 5, 1-2, 9-11, 17*

# 1 Jako milované děti následujte Božího příkladu

# 2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

# 9 Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;

# 10 zkoumejte, co se líbí Pánu.

# 11 Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

# 17 Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

# Požehnání:

***(2. Tesalonickým 2,16-17)***

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

**Píseň** **393** Od věků Bůh, od věků Král