**Bohoslužby 5.3. 2023 neuved nás v pokušení - Břeclav**

**Pozdrav**: Milost vám a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.

**Introit:** Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Na živu mne udržuje, vede mě cestou spravedlnosti. Amen

**Píseň 147** Každý den, Pán mi sílu dává

**Ohlášky**

**Píseň 523**Pane ty jsi hoden chvály

**Modlitba**

**Čtení: Mt 4,1-11**

**Píseň 619**Rok za rokem (píseň s kytarou)

**2.čtení** **Jakub 1, 12-15**

**Píseň**  **704** Co činí Bůh vše dobré jest

**Přímluvná modlitba**

**Poslání**: **1Kor 10,12-13**

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

**Píseň 714**Někdo mě vede za ruku

**Vstupní modlitba**

Chvályhodný Hospodine, svatý Bože, Otče plný milosti! Znovu a znovu jsi prokazoval své slitování lidu izraelskému. V Ježíši Kristu jsi své věčné milosrdenství prokázal i nám. Za to tě se všemi tvými zástupy velebíme a oslavujeme.

Prosíme tě: rozpomeň se na nás a smiluj se nad námi pro svého Syna. Když se ty, Hospodine, rozpomeneš, budeme zachráněni. Když ty se na nás rozpomeneš, hned mizí a rozplyne se všechno, co nás dosud děsí a od tebe vzdaluje. Když se ty rozpomeneš, přestaneme pochybovat a naříkat, a začínáme žít, doufat a tobě prozpěvovat.

Rozpomeň se, Hospodine, na svá zaslíbení, vždyť jsi je nedal jen nám, ale všem lidem a národům. Buď proto milostiv těm, kdo dosud trpí bez tvé pomoci. My sami jim pomoci nemůžeme. Dosáhni je svým slovem a tak vysvoboď všechny, kdo k tobě volají, i ty, kdo sami v sobě lkají a naříkají ve svém trápení.

Jen ve tvém slovu je moc, která přemáhá zlo. Učiň své slovo i mezi námi světlem a silou, abychom odsud všichni odcházeli osvíceni a posíleni. Veď nás svým svatým Duchem, abychom nikomu nestáli v cestě k tobě, ale nesli Kristovo evangelium všem.

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Chválíme tě, neboť tvé milosrdenství trvá od věků na věky. Amen.

**NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ –** původní kázání z roku 2015

**Milí bratři milé sestry**, nerada kážu na téma pokušení.

Ne snad proto, že to není důležité, ale proto, že většině lidí to zní středověce a vybaví se jim pod tímto slovem jediná slabost – a to lidská sexualita. Přitom slovo pokušení má tolik možností, jak jej potkat

Verš v modlitbě Páně – neuveď nás v pokušení – má dvě témata: – jedno jsou **cesty**, po kterých nás vodí Bůh, ze kterých schá-zíme a jdeme pokušení sami vstříc a druhé je to **pokušení.**

**1**) Nejprve tedy ty cesty **– neuveď** – nevím, jak vám, ale mě při těch slovech naskočí píseň Někdo mě vede za ruku. Vodit - neuvoď- vede mě. No a pokud mě Bůh takto vodí po tomto světě za ruku, a já vím, že je to milující, pečující, trochu přísný Otec – určitě ne lehkovážný, který by vedl tam, kde je to nebezpečné. Kde kdybych se mu vysmekla, tak špatně skončím.

Možná znáte scénu ze zpráv dávno tomu, kdy americký zpěvák Michael Jackson ukazoval na balkoně fanouškům svého malého synka a posadil ho na zábradlí, že všichni ztuhli hrůzou. Jednal by takto nezodpovědně Pán Bůh? Podle mě tedy určitě ne. Pokud se nechám vést za ruku, mám jistotu, že mě Bůh povede po bezpečné cestě. I kdyby ta cesta měla vést „údolím stínu smrti – nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi“ Někdy nás cesty zavedou na nebezpečná místa - provazový most nad propastí s vodopádem, skalní chodníčky vysoko v horách.., tuhne krev vyplavuje se adrenalin, abychom přežili, ale strašně si to užíváme. I takové cesty nám Hospodin může připravit, kdy nás vede do krajních situací. Ale pokud se v tu chvíli pevně držíme jeho ruky, nemáme se čeho obávat. Jsme v bezpečí.

I o tom je jedna naše píseň – „Co činí Bůh vše dobré jest … rád jeho ruce dám se vést“. Problém nastává, když si jdeme svojí cestou. Když se tak dlouho Pánu Bohu cukáme, že nás pustí, ať si jdeme sami. I tak ale Bůh zůstává neustále naším ochráncem, a nespouští nás z očí. Pokud bychom zašli tak daleko, že bychom do něčeho, co nás zlákalo, spadli až po uši, je vždy na blízku, aby slyšel naše volání o pomoc. Naše pokání, naši touhu po návratu na ty jeho cesty. Někdy, kdy by mohl být ohrožen náš podíl na věčnosti zasahuje i sám. Ale většinou se nám do ničeho neplete.

Nevystavuje nás nebezpečí, ale občas nás přivede – nebo nechá se přiblížit - k něčemu, co je pro nás lákavé a mohlo by nás to ovládnout. A pokud jsme pevně v Boží ruce, tak se tím vlastně **cvičíme v odolnosti** proti tomu či onomu druhu pokušení. Neuveď nás v pokušení – no jo, ale Pán Ježíš byl duchem svatým vyveden na poušť, aby ho tam satan pokoušel . No maucta, tak jestli tohle udělal Bůh svému synu, tak nás to asi čeká taky. Bůh by to neudělal, kdyby věděl, že na to Ježíš nemá, nevystavil by ho pokušení, které by nezvládl. A o to vlastně prosíme i v modlitbě Páně, **aby nás Bůh nevystavil pokušení, kterému bychom podlehli.**

……………………………….

No, jo, ale teď je ještě tedy potřeba rozebrat slovo **2)** **pokušení.** Cože to tedy vlastně je, abychom věděli, k čemu nás Bůh dovede tak blízko, aby nás cvičil v odolnosti a na druhou stranu: co už je za hranicí Boží vůle a přesto se nám to v životě vyskytuje, pokušení podléháme a padáme do hříchu. Co je to tedy pokušení? Ve starém Řecku se pokušení říkalo skuteč-ně lehce oděným děvám, které byli velkým pokušením pro muže, pro otce od rodin, ale také pro disciplinované vojáky. A bylo to skutečně ve smyslu zkoušky – každá taková děva byla testem mužovy věrnosti, poctivosti, ctnosti, a stálosti.

Ano, pokušení je od slova **zkouška, zkusit**, ale také je tam obsaženo slovo **pokus**. Ne že na nás Bůh dělá pokusy, ale i nás je občas potřeba otestovat, jak si stojí naše věrnost, naše láska k němu, k jeho pravidlům, k jeho cestám.

Je potřeba odhalit dvojí původ pokušení . **1)** Pokušení **– ve smyslu zkouška** – prověrka kvalit. – tomu se v Bibli říká zkouška a jejím původcem je Hospodin. Ta je pod Boží kontrolou a vede k tomu, že se v nás utvrdí to dobré – víra, spoléhání na Boha, věrnost jemu, rodině, příteli, tomu, kdo potřebuje pomoct. Apoštol Jakub sice píše, že kdo je pokoušen, ať si nemyslí, že je to od Boha, jak jsme slyšeli v biblickém čtení, ale vycházím z příběhu o Ježíšově pokušení na poušti, kde ho sice pokoušel satan, ale vedl ho tam Duch svatý.

**2**) Pokušení – **lákání ke zlému**, toto nastrojí vždy Boží i náš nepřítel ve snaze nás zlákat, ukrást naši duši, vymazat nás ze seznamu vykoupených. Hádejte, kdo nabízí nejčastěji dětem lízátka, ten, kdo je chce zlákat – a kdo láká? Ten, kdo je chce zneužít. Pokušení pokud se jedná o lákadlo ke zlému - probouzí vnitřní touhy – to nejhorší z nás –pak je to dáblova práce– s tím nemá Bůh níc společného. To říká i list Jakubův: *Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.* –

Je ale pravda, že na Bohu záleží, jak moc tomu pokušiteli dovolí se k nám přiblížit. A je také pravda, že my jako neposlušné děti se mu z jeho laskavé otcovské ruky vytrhneme a běžíme pokušení naproti, tak blízko, že je to pak silnější než my

Také se to dá rozlišit takto: pokušení lákadlo k hříchu – tedy **vychází z nás zevnitř** – a pak pokušení, které přichází **z vnějších okolností**. Přišlo to do našeho života zvenku – nemoc, postižení, úraz, smrt blízkého člověka, potíže v rodině, v práci. Je to něco, čemu jsme nešli vstříc, od čeho raději utíkáme, ale přesto se nám to v životě vyskytlo.

Ať už je to z venku nebo zevnitř nás – pokud to láká ke hříchu je to od zlého – proto v následující prosbě prosíme „zbav nás od zlého“. Pokud nás něčemu takovému vystavuje Bůh, pak to má pod kontrolou a jen chce, abychom se učili být silní. Věci zvenku, které na nás přichází: nemoc nešťastné události, by přišly stejně, ale je v nich příležitost poprat se s tím nejhorším v nás. Když přijde nemoc – dostaví se strach, zloba, křivda – ale je to příležitost se s tím poprat. Postavit se strachu vírou v Boha, že s ním to zvládnu, zlobě se postavit smířením. Tím osvědčíme věrnost, poctivost a stálost.

Pokušení se projevuje dvojím způsobem: pokušení něco udělat a pokušení něco neudělat, i když bych měl.

Pokušení z něčeho vycouvat. Také se to může nazvat - **pokušení usnadnit si život,** pokušení něco vzdát, pokušení odvrátit se od nemocného, od toho, kdo potřebuje pomoc. Pokušení říct to, co se mi zrovna v návalu vzteku, dere na mysl. Pokušení někoho seřvat nebo ztrapnit. Pokušení přidat se k většině, bez zkoumání, jestli má pravdu. Pokušení podlehnout strachu. Pokušení zapřít Boha, když mi víra ohrožuje život. Pokušení vzdát se víry, když Bůh, církev neplní mé očekávání. Vzdát život. Pokušení něco udělat – něco zlého, neslušného, podlého, Pokušení – zhřešit – udělat něco, co je zakázané, vědomě někomu ublížit, udělat něco, co druhého bolí – tělesně nebo na duši . Myslím, že častěji býváme v pokušení ublížit někomu nebo sobě ze vzteku, než že býváme v pokušení sexuálním. Proto předchozí prosba v Modlitbě Páně je o sílu k odpuštění. Když odpustíme, odoláme pokušení ublížit. A o to v životě jde asi nejvíc – ze zášti, závisti, z pocitu ukřivdění – je ve světě nejvíce zla – a nevyhýbá se ani křesťanům. Ať už přichází pokušení zevnitř nás nebo z venku, ať už láká k porušení jakýchkoli pravidel, je potřeba s ním bojovat a vítězit. V tom nám pomáhá a ujišťuje o Boží pomoci verš *Nepotkala vás zkouška nad vaše síly.* Amen.

**Modlitba**: Bože, víš, co zvládnu a co ne. Dej ať v pokušení hledám tvou sílu, sílu Toho, který to nevzdal a obětoval se za mě

Amen

**Dětské bohoslužby 5.3.2023**

verše z Modlitby Páně – Neuveď nás v pokušení

**Překážková dráha** – děti ve dvojicích, jede má zavázané oči, druhý vede. Pointa: učení se důvěry, že Bůh nás vede dobře. Provede nás těžkými věcmi, nepustí nás, pokud sami nechceme. Spoléhat se na Hospodina.

**Balíčky s lákadly** – peníze, bonbony, taháky, přiměřená nahota na obrázku či náznak intimnosti, pomluvy, urážky, lenost, zapření víry…. Krásně zabalený do mašliček. Zahraju si na ďábla – řeknu, že to špatné vždycky přichází od něho – a nabídnu dětem, aby si vzaly a rozbalily. Děti říkají nahlas, co měli v balíčku. Komentuji

Bůh nás vede dobře, za špatným běháme sami.

Proč se máme modlit, aby nás vedl dobře? Vždyť to dělá.

**Protože život je plný nástrah**, tak jako v té překážkové dráze. Koukáte na internetu na seriál a vyskočí vám tam nahatá reklama. Rozhodli jste se ráno cvičit a zrovna dávají v televizi Simpsnovi a když skončí, tak už se musí do školy. Nechcete pomlouvat druhý lidi a smát se jim, ale spolužáci do vás hustí vtipy o tom, komu kdy koukaly trenky a podobně. Bůh vám ty nástrahy neodstraní z cesty. Musely by totiž zmizet ze světa všechny **nahaté obrázky**, všechen **cukr** pro lidi z cukrovkou, **učebnice** pro ty, co zrovna píšou písemku , aby nenakoukli, všechen **alkohol a drogy** pro lidi, co zápasí se závislostí, musely by zmizet **všechny chyby** druhých lidí, abychom je nemohli pomlouvat…. A to se nestane!

Bůh vás může vést každý den tak, že vás nepotká to, co byste nezvládli. Bůh vás může vést tak, abyste se nedostali do prostředí, třeba do party lidí, která by vás ke zlému nakonec svedla.

Ale je také na vás, i na mě, na nás, abychom to prostředí, ty party, ty webové stránky sami nevyhledávali, zvlášť když neumíme říct ne. On nezařídí všechno za nás, my musíme chtít odolat.

Ale pokušení může být i něco neudělat. Neplnit povinnosti do školy nebo doma. Pokušení z něčeho vycouvat. Také se to může nazvat - **pokušení usnadnit si život,** pokušení něco vzdát, pokušení odvrátit se od nemocného, od toho, kdo potřebuje pomoc. Pokušení říct to, co se mi zrovna v návalu vzteku, dere na mysl. Pokušení někoho seřvat nebo ztrapnit. Pokušení přidat se k většině, bez zkoumání, jestli má pravdu. Pokušení podlehnout strachu. Pokušení zapřít Boha, když mi víra ohrožuje život. Pokušení vzdát se víry, když Bůh nebo církev neplní mé očekávání. Pokušení vzdát život, když se zdá těžký.

Na každý typ pokušení jsou dva léky – modlitba a Boží slovo.

Modlitba – „Bože pomoz mi, láká mě to udělat, co se nemá a já nechci, ale jsem slabý, pomoz mi“. Už když se takto modlíte, máte skoro vyhráno.

Boží slovo – Ježíš se také bránil Božím slovem, že? Znal biblický verš na každou situaci, kterou mu ďábel nabídl. Ale vy jste ještě malí a neznáte Bibli tak dobře. Já vám nabídnu verš pro každé pokušení i pro každou těžkou situaci: číme se verš [***1. Korintským 10, 13***](http://www.biblenet.cz/b/Cor1/10#v13)*Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.*

**Posilou vám může být i příběh Pána Ježíše**

 On, když se za nás na kříži obětoval, tak byl několikrát v pokušení vzdát to. Bodejť by ne, umřít za někoho, kdo si to ani nezaslouží.

To nás musel mít hodně rád, když to kvůli nám vydržel. Před tím než ho zatkli a mučili, tak prosil Boha, jestli není jiný způsob jak zachránit lidi – nebyl. Když pak už visel na kříži přibitý a bolelo to, lidi na něj volali – „sestup z kříže, když jsi ten Boží Syn“. Mohl. Mohl si zachránit život a dožít ho spokojeně jako tesař někde v dědince za městem. Mohl, ale neudělal to. On to pro nás vydržel, odolal pokušení, protože jinak by pro lidi nebylo žádného odpuštění.

Jeho zápas nám může být posilou, když sami jsme v pokušení od něčeho utéct, nebo si život proti pravidlům ulehčit či nevhodně zpříjemnit.

**Modleme se každý za sebe**: Bože, víš, co zvládnu a co ne. Dej ať v pokušení hledám tvou sílu, sílu Toho, který to nevzdal a obětoval se za mě. Amen

P**římluvná modlitba**

Pane, za všechny zotročené ním neslitoval ďáblem jsi položil svůj život a nikdo ti není tak vzdálen, aby ses nad ním neslitoval. V tom je naše naděje pro ty, kteří se ti ztrácejí. Ty víš, jak nám na nich záleží: jsou to přece naše děti, naši sourozenci, naši příbuzní, členové našich sborů. Snažíme se je nalézt, ale nedokážeme je navrátit. Pane, smiluj se a pomoz ty sám.

Kolik je temnoty a soužení za hranicemi našich sborů a církví! Ani nemáme odvahu pohlédnout na vše, čím jsou dnes ohroženi jednotlivci i národy. Už ani nevěříme, že bys na to mohl stačit ty, náš Pane.

Ale povzbuzeni tvým evangeliem chceme ti to vše nyní předložit: všechnu démonii, všechnu posedlost, kterou trpí děti i dospělí, mladí i staří. Vysvoboď ty, kdo jsou posedlí touhou po' moci a bohatství; kdo jsou ovládáni alkoholem a drogami; kdo jsou v zajetí duševních chorob; kdo jsou hnáni k sebevraždě. Pane, smiluj se nad nimi.

Prosíme za tvou církev, za náš sbor: abychom měli dost trpělivé lásky pro všechny ztracené a odcizené; abychom očekávali víru tam, kde dlouho narážíme jen na lhostejnost a odmítání. Dej, ať naše modlitby neustávají. Nauč nás vytrvale k tobě křičet tam, kde hrozí smrt. Dej moc našemu svědectví.

Přijmi nás, když ti v tiché modlitbě předkládáme starosti našich srdcí. - Následuje tichá modlitba.

Pane, tvá oběť je chlebem života, zdrojem svobody a pokoje pro všechny. Dej, ať tě oslavují všechny národy.

Modlitba Páně