**Bohoslužby - Boží kompas 14.8.2022 Břeclav**

**Pozdrav**: milost vám a pokoj od Boha otce i Pána Ježíše Krista

**Introit:** Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. *Přísloví 3,5-6*  **Amen**

 **Píseň Každý den**

**Ohlášky**

**Píseň 637 Už svítá jasný bílý den**

**Modlitba**

**Čtení:** Jan 14, 4-6

**Píseň 313 Ozvi se Pane můj 1-2**

**2.čtení:** Gn 13, 8-18

**Píseň 313 Ozvi se Pane můj 3-4**

**Blok Večeře Páně**

při vysluhování **pís 244 Pán Bůh je přítomen**

**Přímluvná modlitba**

**Poslání** ŘÍM 8, 5-9 a 14

**Požehnání** – Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i navěky. Amen. (Ž 121,5-8)

**Píseň 716 Z tvé ruky**

**Vstupní modlitba**

Chceme tě Bože chválit a vzývat. Protože ty jediný jsi svatý v tomto nesvatém a poskvrněném světě, ty jediný jsi stálý ve zmatku a chaosu tohoto světa, ty a tvoje slovo je pravda, ve světě polopravd a lží. Ty jediný jsi dobrý ve světě, kde nás obklopuje mnohé zlo. Víra v tebe je záchrana, pevný bod, kotvou našeho srdce, tvůj vzácný dar. Není to berlička v těžkých dobách pro slabé mysli. Je to naděje, že je ještě něco jiného, než to, co máme před očima a co spěje k záhubě, proměňuje se v nic, v prach. A my ti dnes chceme děkovat za tu výsadu, mít něco tak jedinečného. Mít posilu v nemoci i ve smrti, mít smysl života, když se vše rozpadá. Mít zbraň proti strachu, když jde o život.

Posiluj dnes naši víru, abychom měli na rozdávání. Kvůli tomu jsi přece přišel v osobě Ježíše Krista našeho milého Pána a učitele, aby svět poznal, kým jsi. Dotýkej se nás, dej nám nově se poznat, Buď magnetem našeho srdce i mysli.

Učiň ten zázrak svým Duchem, o to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen

**Genesis 13, 8-18**

Milé sestry, milí bratři – jak poznáme, co máme dělat? Máme zdravý selský rozum. Jak poznáme co máme dělat jako věřící lidi? Na to máme zase zdravou selskou víru. Jenže co když jde o něco, na co selský rozum a selská víra nestačí? Navíc v dnešní době, kdy novinám a zprávám se nedá věřit a národem hýbou protichůdné názory? Je covid jen zástěrka nějaké nadnárodní habaďůry nebo je opravdu nebezpečný? Jak je to s tou Ukrajinou? A jsou tu otázky mnohem závažnější. Hrozí naší planetě ekologická katastrofa nebo ne? A co eutanázie, trest smrti, homosexualita,..? Jak poznáme, kdy je to ještě ohleduplnost, boj za lidská práva a kdy už se toleruje evidentní hřích? Máme nějaký rozpozná-vací instinkt? Nějaký vnitřní kompas, který by nás nasměro-val vždy ke správné straně? Pojďme se podívat na Abrama a jeho synovce Lota. Jak oni volili na svých životních křižovatkách. Jaké si oni vybrali strany.

1. **Abram a Lot se rozdělili – někdy to vyřeší spory.**

8 *Tu řekl Abram Lotovi: „Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými,* [***9***](http://www.biblenet.cz/b/Gen/13#v9)*Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.“* Lot dostal možnost vybrat si jako první, kde bude bydlet. **Lot viděl, že země je krásná úrodná** jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. A vybral si tedy tu lepší část země. Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Ale vybral si opravdu lepší část země? Je psáno: [***13***](http://www.biblenet.cz/b/Gen/13#v13)***Sodomští muži*** *však byli před Hospodinem* ***velice zlí a hříšní.***

1. **Bůh zaslíbil a požehnal Abramovi zemi, kterou si**

**vybral.** Té se dnes říká Palestina.[***14***](http://www.biblenet.cz/b/Gen/13#v14)*Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: „Rozhlédni se z místa, na*

 *němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ,*

[***15***](http://www.biblenet.cz/b/Gen/13#v15)*neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.* Nevíme, kde Abram stál, když mu toto Hospodin říká. Nevíme, kam až dohlédl, kde měly být hranice toho území. Víme ale, kde o pár set let později byly rozloženy kmeny Jákobových synů, Abramových pravnuků.

1. **Odbočka k nábožku**

Když jsem tento příběh učila v nábožku**,** moc jsem si s ním nevěděla rady – Bůh ukázal Abramovi zemi a řekl to je všechno tvoje – to na hodinu se šesti docela divokými dětmi nevystačí. Chytla jsem se toho, že Bůh řekl *pohlédni na sever*. „Víte děti, jak najdete sever?“ A zkusili jsme takový fyzikální pokus: každý měl svůj kelímek s vodou a kance-

lářskou sponku. Zkusili jsme položit sponku na hladinu. Podle všeho měla ukazovat k severu jako střelka kompasu. Spony se na hladině nejprve neudržely a klesaly ke dnu. Pak jsme zjistili, že když je promneme ve vlasech, vytvoříme statickou elektřinu a lehká sponka se na hladině udrží. Nejdřív se to povedlo 5leté Esterce. Za nedlouho už všechny ukazovaly jedním směrem – k severu. A pak se zrodil nápad. Vzala jsem magnetku a zvenku s ní obešla kelímek. Sponka samozřejmě nechala sever severem a otáčela se k mnohem bližšímu a silnějšímu magnetu. Každý si to taky mohl vyzkoušet. A pak už bylo jednoduché učit děti o tom, že tak jak se točí sponka za magnetem, tak my za Pánem Ježíšem. Když nám ublíží kamarád a my nevíme, jestli je správné se urazit, pomstít se nebo mu odpustit, vytáhneme Boží kompas a ručička ukáže co by udělal Pán Ježíš.

Zpět k našemu příběhu: Kdyby měl Lot tento Boží kompas v srdci, viděl by, že muži sodomští jsou v Božích očích velice zlí a střelka kompasu by mu ukázala rychle od zlého pryč.

1. **Abram si na rozdíl od Lota vybral posvátné místo** a

 vybudoval tam oltář Hospodinu. Abram prošel zemi křížem krážem a vybral si místo ke svému přebývání kousek od posvátného dubového háje, který byl na území jakéhosi Mamreho. Možná si teď řeknete, že to taky nebyla dobrá volba – nějaký pohanský kenaanský kult. Ale stává se, že na zemi existují místa, na kterých se cítíte tak nějak jinak. Jako že tam je s vámi nějaká vyšší bytost nebo dnes by někteří řekli, že tam proudí nějaká silná energie. V Izraeli je to prý skoro na každém kroku. A Abram si řekl, že to je pro život dobré, mít posvátné místo. Není nic důležitějšího než být blízko Bohu. Abram kudy chodil tudy stavěl Hospodinu oltáře. Chtěl tím říct „tady všude byl Hospodin se mnou, jméno Hospodinovo budiž pochváleno“. A čteme, že i tady vybudoval Hospodinu oltář. Prostě to posvátné místo, se silnou energií, zabral pro Hospodina a hotovo.

1. **Srovnání – obou patriarchů**

Když srovnáme oba biblické praotce – Abram putoval na Boží pokyn, Lot se jen přidal. Abram stavěl oltáře, Lot nestavěl nic. Lot si vybral k přebývání místo plné neřesti, zla a násilí. V 19 kapitole si můžete přečíst, že když k němu do Sodomy přišli Boží poslové, chtěli je muži sodomští – mladi i staří - znásilnit. Proč by člověk dobrovolně žil na takovém místě? Na rozdíl od něho si Abram k bydlení vybral posvátné místo. Tam, kde bude Bohu blíž. O tom, jací jsme nevypovídají naše slova, naše schopnosti nebo naše geny. Ale naše volby. To jak se rozhodneme.

 6) **Boží kompas v sobě** – Tíhneš k dobrému nebo ke

 zlému? I Lot putoval s Abramem, ale volil zlo a ne dobro. I ten, kdo kráčí s Božím lidem, nemusí mít ducha Kristova. Proto církev má tolik chyb, skandálů, a nepravostí. Protože ne všichni, kdo chodí do kostela mají proměněné srdce, mysl Kristovu, neodráží Boží vlastnosti. To, že někdo věří v Boha ještě neznamená, že je dobrý člověk. Až ten, kdo se nechá Bohem proměnit, má šanci se Božím ideálům aspoň přiblížit. Nasazuje život pro pravdu, je ochoten nastavit druhou tvář, přijímá nuzáky a podivné existence jako bratry, je ochoten odpustit i velké křivdy. A dokonce i takový člověk dělá chyby – proto je církev tak nedokonalá. Nejde o to být dokonalý, svatý. Jde o to mít v sobě ten Boží kompas, tu střelku, která nám ukazuje k Bohu, která ukáže k pravdě, ke kterému táboru se přidat a nebo kdy být dokonce proti všem. Co to znamená – mít v sobě Boží kompas. Zvířata ho mají, že? ptáci poznají dráhy svých letů. [***7***](http://www.biblenet.cz/b/Jer/8#v7)*I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jr 8,7.* A přece. Bůh stvořil člověka jako tělo, duši a ducha. A ten duch to je ta střelka, která v nás je schopná najít Boha, nebo aspoň ukazovat k němu. Bůh je pro našeho ducha ten silný magnet, který nás k němu nasměruje. Problém je, že pádem svým Adam způsobil, že je tento náš duch pokažený, polámaný, nefunkční. Naše lidská přirozenost má schopnost udupat a pokřivit všechno duchovní. Ale stačí volat k Bohu – každý sám za sebe – aby Bůh udělal co slíbil: *A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra* ***svého ducha****; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich*. *Ezechiel 36, 26-27.* Tomu se jedním slovem říká **znovuzrození.** A Ježíš říká, že to jediné je potřebí, abychom zbytek pochopili. Ať se tak stane - Amen

**Modlitba:** Dej nám Pane nové srdce, vepiš své zákony na srdce, dej námvidět svět kolem nás, lidi kolem nás i sebe samé tvýma očima **–** Amen

**Blok večeře Páně**

**Pokání** vykonejme slovy kajícného žalmu 51.:

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! (Ž 51,3-6.12n): Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

**Slovo milosti:**

Dobrotivý Bože, ty se raduješ z každého člověka, který se obrátí a činí pokání. Odpouštíš náš hřích a zároveň nás zveš k novému začátku. Děkujeme ti za toto milosrdenství. Dej nám odvahu k obrácení. Dej nám sílu, abychom dokázali začít znovu a nově. Navrať nás na cestu, kterou jsme opustili. O to prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

**Apoštolské vyznání víry**: Věřím v Boha Otce všemohoucího….

**Anamnéze** – Náš nebeský Otče ještě před stvořením světa jsi nás vyvolil, abychom se stali chválou tvé slávy. Ani nevíme, co to přesně znamená. Víme jen jakou úlevu, milost a lásku k tobě pocítí ten, komu jsou odpuštěny jeho viny. Víme, jak naše srdce plesá a ústa s snaží vypovědět to dobro, které prožíváme při setkání s tvou milostí, s tvým přijetím. Nikoho neodmítneš, žádný hřích není tak velký, abys kvůli němu zavrhl člověka. Poslal jsi na svět svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, aby zaplatil za každý náš hřích, a zvěstoval nám, že vše je odčiněno, že Bůh už nikomu nepočítá jeho chyby nedostatky a omyly, hlouposti ze zoufalství nebo ze strachu ani těžké zločiny. Kdo s lítostí k tobě přichází, toho s láskou přijímáš. Duch svatý každému, kdo svou chybu přiznává, dosvědčuje, že je stále milovaným Božím dítětem. A nejen to, Duch svatý nás propojuje

v jedno tělo. Nejsme sami ve své víře, dáváš nám jeden druhého na cestě za tebou. Jak nádherně jsi to vymyslel. Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně, Hosana na výsostech. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

**Slova ustanovení** Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku. .

Neupínejme se na viditelný chléb a víno, ale přijímejme jej jako duchovní pokrm a posilu naší víry.

**Vysluhování – zpěv písně 244 Pán Bůh je přítomen**

**Modlitba po vysluhování**  Hospodin jest můj pastýř**,** nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne**,** k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje**,** vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti**,** nebuduť se báti zlého**,** nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá**,** toť mne potěšuje. Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům**,** pomazuješ olejem hlavy mé**,** kalich můj *naléváš****,*** až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého**,** a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Žalm 23

Děkujeme Bože, náš laskavý Otče, že se slova tohoto žalmu naplňují v našich životech, že se tak stalo i v tuto chvíli. Amen

**Propuštění:** Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jk 2,5

**Přímluvná modlitba – sedíme a jen se skloníme**

Pane Ježíši Kriste, ty jsi přišel do tohoto světa, abys přinesl chudým radostné poselství a uzdravoval potřebná srdce i těla. I v dnešní době nabízíš záchranu všem, kteří ji potřebují. Prosíme tě, aby všichni, kdo věří v Krista, byli zachováni od zlého a učiněni dokonalí v jeho lásce. Prosíme i za ty, kdo nevěří, za své příbuzné známé, aby mohli k tvé lásce dojít.

Prosíme tě, aby představitelé církví a kazatelé všech křesťanských jednot byli věrnými služebníky Kristova evangelia,

Prosíme také, aby všichni, kteří vládnou nebo vykonávají moc ve světě, byli požehnáni a osvíceni ve své práci pro skutečný mír a svornost mezi lidmi a národy,

Prosíme za každou zkroušenou a zarmoucenou duši, za všechny, kdo potřebují Božího milosrdenství a lidské pomoci, za ty, kdo se o ně starají i za ty, co jsou na to sami

Hospodine Bože, kéž naše modlitba vystoupí až k trůnu tvé slávy, Pane. Ať se k nám naše prosby nevrátí bez vyslyšení. Nechť jsou naše rty a naše srdce spojeny v chvále a v pokání, abychom jednou v plném společenství tvé církve šli vstříc tvému království, které nemá konce. O to všechno prosíme Boha Otce skrze Krista, našeho Pána, který v jednotě Ducha s tebou žije a kraluje na věky věků.

**Modlitba Páně - povstaneme**

 **Amen.**