**Bohoslužby Boží hod Velikonoční 9.4.2023 Břeclav**

**Fanfáry na trubku – Lukáš Posolda**

**Pozdrav**: zdravím vás pozdravem vzkříšeného Pána: Pokoj vám

**Introit: žalm 100**

**Píseň** Každý den Pán mi sílu dává

**Ohlášky**

**Píseň** **540** Veleben Bůh buď jeho čin sloky 1,2,4

**Modlitba**

**1.čtení:** 1. Korintským 15,51-54

**Píseň 238** Šly zrána ke hrobu – píseň s kytarou

**2.čtení** Mk 16,1-10

**Píseň 548** Buď Bohu všechna sláva čest

 **Píseň pěveckého sboru**

**Blok Večeře Páně**

při vysluhování 146 Ó chvalte laskavého Pána

 po vysluhování 735 Ježíš živ jest i já s ním

**Přímluvná modlitba**

**Poslání**: 1 Pt 1,3-7

**Požehnání**  Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Pokoj vám. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem. Amen

**Píseň 549** Buď Tobě sláva

**Vstupní modlitba**

Náš Bože, Hospodine, děkujeme, že můžeme být zde, že jsi nás sem zavolal a my poslechli. Tak tu ted stojíme a c chceme tě chválit a vzývat tě .

I kdyby naše ústa byla tak plná chvalozpěvů, jako je moře plné vody, náš jazyk tak plný velebení, jak početné jsou jeho vlny, naše rty tak plné chvály, jak široce se prostírá obzor, i kdyby naše oči zářily jako slunce a měsíc, i kdyby se naše paže rozpínaly v modlitbě jako křídla orlů nebeských a i kdyby naše nohy byly rychlé jako nohy jelenů, stále bychom nebyli s to ti poděkovat, Hospodine, Bože náš, a velebit tvé jméno, Králi náš, za jeden jediný z tisíce tisíců a desetitisíců darů, znamení a zázraků, které jsi vykonal pro nás a pro naše otce během celých našich dějin.
A proto ať údy, které jsi uspořádal, duch a duše, jež jsi nám vdechl, a jazyk, který jsi nám vložil do úst, vzdávají díky a žehnají, velebí a oslavují, vynášejí a opěvují, posvěcují a uctívají tvé jméno, Králi náš, navěky.

Náš Pane a Bože, nejvíc ti chceme poděkovat za naše spasení ve tvém Synu Ježíši Kristu, jehož slavné vzkříšení dnes oslavujeme. Prosíme, požehnej nám tento sváteční hod. Buď nám přítomen svým Duchem svatým. Pro lásku svého Syna , našeho Pána Ježíše Krista. Amen

Milé sestry, milí bratři, Právě jsme slyšeli, velikonoční příběh. Máme v Bibli 4 různé verze toho, jak se to stalo. Ve 3 případech ženy přišly a kámen od hrobu byl odvalen, jen u Matouše byli svědky zemětřesení a kámen byl odvalen pře jejich zraky. Také počet andělů se liší i to jestli se setkaly s Ježíšem či nikoli nebo který z učedníků vešel do hrobu. Ale to je úplně jedno – to si můžeme někdy probrat na biblické hodině. Důležité je, co se stalo! Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. To je úplně první vyznání víry toho, nově se rodícího náboženského směru křesťanství.

V čem je jeho velkolepost? No to je asi jasné. Zvrátil se běžný chod věcí na zemi. Stav, kdy po smrti už nikdo nic neřeší. Má se za to, že smrt je to konečné, to poslední, to definitivní, co ukončuje všechno dění tady na zemi. Ukončuje lidský živit, ukončuje talent a obdarování toho člověka. Už nic nestvoří, nenamaluje, nesloží píseň nenapíše knihu či kázání. Smrt ukončuje všechny vztahy, přetne nit přátelství, rodinná pouta, pouta lásky. Ukončuje vlastnictví čehokoli tady na zemi – do hrobu si to s sebou nevezmeš. Smrt ukončuje všechny naděje do budoucnosti, po ní už nic není. A najednou je. Najednou se stalo něco, co všechno mění. Smrt je poražena, kámen je odvalen, život opět vyvěrá. To, co tu člověk byl, v co věřil, na čem pracoval má nějaký smysl. Pokud ovšem děláš něco, co má smysl na věčnosti. Protože přesně tam, tím směrem se ten život otevřel, tam bude dál proudit. Na věčnost. Smrt najednou nebyla konečná stanice, ale brána do dalšího světa. V posmrtný život se ovšem v mnoha kulturách už dávno věřilo. Jen nebyl žádný důkaz. Znáte to: život je nebezpečný, ještě ho nikdo nepřežil. A najednou někdo přišel z druhé strany. Život, který vyprchal, se odněkud zase vrátil. Jenže pozor , ta cesta za branou smrti se rozdvojuje. Prorok Daniel nám vyřizuje vzkaz od Boha – od toho, kdo panuje nad životem a smrtí – že jedni vstanou k věčnému životu a jiní k věčnému zatracení. To jsme si moc nepomohli, že? To dává smrti zase ten zlověstný význam. Že všechno dobré může v jednom okamžiku skončit, a i kdyby člověk dělal dobré věci, nemá záruku, že neskončí na místě věčného utrpení.

Víte když – Ježíš Kristus vstal z mrtvých a ukázal se svým učedníkům, přišel odněkud, kam všichni směřujeme a nikdo nevíme, co tam bude, jestli se máme bát nebo ne. Děsí nás ta definitivnost, prázdnota a tma. Vždyť cesta tam začíná hrobem. Místem zmaru a rozkladu.

Připomíná mi to dětskou hru, kdy parta dětí jde prozkoumat nebezpečné strašidelné místo, odkud se ještě nikdy nikdo nevrátil. Nejstarší z nich, nejodvážnější a nejzkušenější jde jako první. Vkročí do neznáma, zemře, zavře se za ním hrob a 2 dny se nic neděje. Všichni truchlí, pláčou , zoufají si, že to byl blbej nápad, strach, co z toho bude. A pak náhle, se odsouvá náhrobní kámen a přítel, kamarád se vrací a říká, že cesta je otevřena, a že je to bezpečné. „Pojďte za mnou klucí, zvládl jsem to, a tam je to bezva“. Kdo jeho bude následovat, neskončí v prázdnotě a zmaru, ale projde ze smrti do života.

Ano, cesta je otevřena, prošlapána. Ale zbývá dodat, že bylo nutné porazit pána temnoty, co držel v zajetí každého, kdo do bran smrti vešel. A to žádný člověk nedokázal. Bylo nutné někoho bez viny, kdo by pánovi zla nic nedlužil, jen ten ho mohl porazit. Toto vypadá jen jako mytologické kecy. Pohádky pro děti. Pravdou však je, že nikdo z nás před Bohem neobstojí, protože všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A dále že odplatou za hřích je smrt. Věčná smrt, protože svatý Bůh nesnese vedle sebe nic nečistého, jak by s námi mohl trávit věčnost? Se všemi těmi pomluvami, a pohrdáním druhými lidmi, s drobnými lžemi ale i s velkými podvody. Jak by lidstvo se vším, čeho bylo v průběhu dějin schopno, mohlo vkráčet do bran věčného života a pobývat tam se svým tvůrcem? Ne ne, bylo třeba oběti, která od hříchu očišťuje a tu nemohl přinést nikdo z lidí. Proto Bůh poslal svého Syna, aby zaplatil svou krví za viny nás všech a vykoupil nás pro věčnost, tím porazil pána smrti a temnoty, tím, že už je vše splaceno, že už si na nás nemá co vzít. Všechno zač by nás chtěl držet v říši temnoty, je odpuštěno a jsme volní pro život věčný.

 Ale stejně? Ježíš mohl v tichosti, stranou života tady na zemi sestoupit do pekel a tam porazit smrt, satana a všechny přisluhovače zla a odejít rovnou zpět do Otcovy slávy. Proč se tedy vracel za svými učedníky, proč odvalil ten kámen, proč ještě se zdržoval? Aby se ta zpráva rozletěla do celého světa - proto následují ve všech evangeliích Ježíšova slova poslání. Aby se ta zpráva, že po smrti je nachystán život, život s Bohem, dostala ke každému člověku. A i my po 2000 letech jsme součástí toho poslání. Abychom tu radostnou zvěst mohli nést dál.

Pán Ježíš vstal z mrtvých z minimálně 3 důvodů: 1. aby největším zázrakem Bůh potvrdil pravost vše jeho předchozích zázraků. Aby to, co tu kázal učil a žil, nezapadlo v zapomnění.

2. Aby nám ukázal, že smrt skutečně nemá poslední slovo, že Bůh je Pánem nad životem a smrtí

3. A ten třetí důvod je, abychom my viděli, co je nachystané pro nás, jednou na konci věků. Až zazní hlas polnice a náš Vykupitel, který je živ, postaví se nad prachem a zavolá „Pojďte“. Noc je poražena, den zvítězil. Haleluja.

Modlitba: Děkujeme ti Pane Ježíši za záchranu i za příslib budoucího věku, za odpuštění vin a otevřenou budoucnost. Amen

**Píseň** Buď Bohu všechna sláva

**Píseň pěveckého sboru**

**Blok Večeře Páně**

Bože Otče, stojíme tu před tebou a prosíme o tvé odpuštění. Vyznáváme, že nejsme vždy dobrými lidmi, že neseme podíl na bídě světa, že nemilujeme, nepomáháme, nenavštěvujeme, nemluvíme a nečiníme tak jak bychom měli, vyznáváme před tebou svůj hřích. Kdo se mnou takto vyznáváš, přidejte se hlasitým **vyznávám.**

Věříme však, že jsi počítal s naší slabosti a našel východisko, které nás uchrání pře věčným trestem. Věříme, že jsme vykoupeni převzácnou krví tvého syna Ježíše Krista.

Kdo se mnou takto věříš, přidejte se hlasitým **věřím.**

Duchu svatý ve tvé síle a v síle odpuštění, kterého se nám dostalo odpouštíme i všem, kteří nám ublížili. Kdo se mnou chcete odpustit svým bližním i nepřátelům, přidejte se

hlasitým **odpouštím Amen**

**Slovo milosti** : On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním Ž 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 Ponciem Pilátem1), byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po 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

**Modleme se:**

Ty jsi Bůh a my tě chválíme. Ty jsi Pán a my tě oslavujeme.

Ty jsi věčný Otec a všechno stvoření tě uctívá.

Andělé a všechny nebeské mocnosti,tě velebí

písní nekonečné chvály: Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh moci a síly, nebesa i země jsou plny tvé slávy

Chválí tě skvělé společenství apoštolů,

chválí tě vznešená družina proroků,

chválí tě vojsko mučedníků v bílém rouchu.

Svatá církev na celém světě oslavuje tebe,

Otce nekonečné vznešenosti,

i tvého věrného a jediného Syna hodného vší úcty,

i Ducha svatého, přímluvce a vůdce.

Ty, Kriste, jsi král slávy: věčný Syn věčného Otce.

Stal ses člověkem, abys nás osvobodil,

Přemohl jsi osten smrti a otevřel Boží království všem, kdo uvěřili. Sedíš v slávě na pravici Boží,

věříme, že přijdeš, abys nás soudil.

Přijď tedy, Pane, a pomoz svému lidu,

který je vykoupen za cenu tvé drahé krve,

a doveď nás se všemi svatými k věčné slávě. Amen

Slova ustanovení

Poslyšte slova ustanovení svaté večeře Páně: „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“ (1 K 11, 23-26)

**Pozvání** Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Pojdte, neboť připraveno je všechno. Okuste a vizte jak dobrý je Pán **zpěvníky a zpíváme**

 při vysluhování 146 Ó chvalte laskavého Pána

 po vysluhování 735 Ježíš živ jest i já s ním

**Modlitba po přijímání**: vzkříšený Pane, soudce nejmilostivější, děkujeme a dobrořečíme ti, že jsi nás zachránil už tehdy a dnes naplnil touhou po tvém království a radostí ze spasení, ze záchrany skrze tvou oběť . Posiluj nás ve víře a ve smělém následování tebe. Amen

**Propuštění** Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne i zemřel, živ bude. Odcházejte v pokoji

**Přímluvná modlitba**

Přímluvná modlitba

Vzkříšený Pane, posvětil a oddělil jsi neděli jako den vítězství nad hříchem a smrtí. Dej, ať se spolu s tvou církví na tento den vždy znovu těšíme, ať se radujeme, že smíme oslavovat tvé vzkříšení a setkat se s tebou i s bratry a sestrami.

Dej, ať zvěst tvého evangelia a modlitby spojují všecky křesťany po celém světě v jednotě víry, lásky i naděje.

Ať tvůj lid nepromarňuje tento den. Ať ani členové našeho sboru nepropadají sobeckému pohodlí, a vykročí neděli co neděli do shromáždění, aby tak posvěcovali tvé jméno a vydávali o tobě svědectví.

Ať shromáždění tvé církve nejsou marná a prázdná.

Ať se v nich přibližuje tvoje království;' ať opuštění, nemocní, lkající jsou potěšeni,' vzpurní a pyšní pokořeni,' nepřátelé usmířeni.

Ať ti, kdo klesají pod tíží vin, poznají tvé odpuštění,' ať se těm, kteří nemají žádnou naději, otevrou nové obzory,' ať jsou všichni naplněni radostí,' ať se v shromážděních tvého lidu budují mosty dorozumění mezi církvemi a národy, po nichž by do světa přicházel pokoj a mír.

Kazatelům a presbyterům dej vědomí, že na světě není nic většího, nic radostnějšího a slavnějšího, než oslavovat tvé jméno ve shromáždění církve.

Přidávej těch, kteří vyznají se žalmistou: Lepší jest den v síňcích tvých než jinde tisíc.

Otče náš