Bohoslužby dětské Vjezd do Jeruzaléma 2.4.2023 Břeclav

Pozdrav: Milost vám a pokoj, od Boha Otce i Pána Ježíše Krista a svaté pozdravení

Introit: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově; dobrořečíme vám z domu Hospodinova. Bůh silný Hospodin, on se zasvítil nám. Žalm 118,26-27

Píseň Každý den Pán mi sílu dává

Ohlášky

Píseň 275 Přijď králi věčný náš

Modlitba

Čtení : Zachariáš 9,8-9

Píseň dětí – K svobodě je dlouhé putování (s kytarou)

2.čtení Mt 21,1-9 + kázání + píseň Hosana

Píseň 421 Otevřete brány hradeb kytarová

Přímluvná modlitba

Poslání : 26Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“ Jan 12,26

Požehnání - Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen.

Píseň 392 Ó světlo světa Kriste náš

Vstupní modlitba

Hospodine zástupů, králi slávy! Ústy proroků jsi oznámil svému lidu, že přijde Mesiáš a přinese spásu. Pane Ježíši Kriste, ponížený králi slávy! V tobě se naplnila dávná proroctví. Přijel jsi do Jeruzaléma na oslátku jako tichý král. Oslavovali tě chudí, ponížení, bezmocní - i děti. Avšak samospravedliví, kteří si zakládali na své zbožnosti, se nad tebou horšili a nakonec tě ukřižovali.

I my se bouříme proti tvé tichosti, ve tvém ponížení tebou pohrdáme. I kvůli nám jsi šel na smrt do Jeruzaléma. Pokorně to vyznáváme. Prosíme tě, dej se nám poznat jako Syn Boží, který se vzdal slávy u Otce, přijal podobu služebníka, sestoupil do hlubin utrpení a vzal na sebe smrt kříže.

Králi tichý, vstříc ti vycházeli tví jásající učedníci. V nebeském království tě velebí tvá zvítězilá církev.

Ve všech národech tě oslavují tví věrní vyznavači. Přijmi nás, když tě i my vzýváme jako svého Pána a krále: Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně! Hosana na výsostech! Amen.

Ještě než začnu, udělejte si každý taková mávátka z krepáku. Já povyprávím něco dospělákům a vy si zatím vyrobte mávátka

Milí dospělí – děti jsou rychlé, tak jen krátce: V listu Římanům 3,23-25 jsou tato slova:

[***23***](http://www.biblenet.cz/b/Rom/3#v23)*všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;*

[***24***](http://www.biblenet.cz/b/Rom/3#v24)*jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.*[***25***](http://www.biblenet.cz/b/Rom/3#v25)*Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.*

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. V řeckém textu je že se vzdalují od Boží slávy. Při slově vzdalují mě vždycky napadne scéna, že se mi vzdalují zadní světla vlaku nebo autobusu, který mi ujel. Věřte mi, už takto cestuju víc jak 12 let a občas se mi to stane – zvláště mně. Ujede mi vlak protože jsem něco nezvládla, seděla u televize dýl, než jsem měla, protože jsem chtěla ještě spát… to zpropadené „ještě chvilku, ještě chvilku“ mě ted stojí ostudu pozdního příchodu nebo komplikuju život někomu, kdo mě tam může odvézt.

Všichni jsme nějak zhřešili a do Boží slávy nám ujel vlak. Něco jsme nezvládli, žili si po svém, neposlouchali, něco hodně zvorali. Do Boží slávy, do Božího království do nebe po smrti nám tím ujel vlak. Zůstali jsme stát na opuštěném nástupišti našich životů a čeká už jen věčná temnota a smrt. To, kde se všichni veselí z dobrého milujícího Boha nám frnklo před nosem a my zůstali se svou hanbou, se svým hříchem sami. Člověk ještě marně vyhlíží, jestli se něco nedá dělat ale vše je ztraceno. Když v tom se ozve zvuk kopyt a pro každého, komu do Boží slávy ujel vlak, přijíždí někdo na oslu. Někdo, kdo přišel posbírat ztracené, kdo přišel aby spasil, co zahynulo.

Milé sestry, milí bratři, milé děti

Co všechno se u vás děje, když k vám má přijít nějaká vzácná návštěva? Uklízí se? U koho doma se uklízí? Zvedněte ruce. Co se ještě dělá, dá se nový ubrus na stůl? Napečou se buchty, nakoupí se dobroty, u koho se pečou buchty? A, to já jen abych věděla kam přijít ….

**Celebrita**

A kdo je tou vzácnou návštěvou kvůli které se uklízí a peče? Babička ?....paní učitelka ? ….pan farář?.....Strejda z Ameriky ? a co takhle někdo hodně známej, třeba pan prezident. Ten by k vám domů asi nepřišel, ale co kdyby přijel sem do Břeclavi? To by se uklidili ulice, lidé by se nahrnuli na chodníky, aby všechno dobře viděli, a zdravili by ho a mávali by mu, no možná ne všichni, ale určitě by to byla velká sláva.

A lidi by si možná říkali: „teď se to tady konečně změní, teď se to všechno pohne k lepšímu - nebude tolik aut v ulicích, opraví nám zámek - co by mohl zlepšit tady v Břeclavi? Co, dospěláci? - ten to tu dá všechno do pořádku.“ A to by bylo to, proč by ti lidé mávali a zdravili. Vítali by mocného a vlivného člověka, který přišel vyřešit jejich problémy

My starší, co jsme tady, tak si ještě pamatujeme na průvody s mávátky a cedulemi, jak se jimi zdravilo vlivné a mocné lidi.

V dnešním příběhu vjíždí do města Ježíš. Taky je tam plno lidu, taky se nahrnuli kolem silnice a taky mávali a vítali, Možná s sebou měli i takovéhle cedule

JEŽÍŠ JE KRÁL . JEŽÍŠ NA HRAD

Podle čeho tenkrát lidé poznali, že je Ježíš je král? Měl velikou moc, dělal zázraky, táhlo se za ním spousta lidí, rozdával chleba zadarmo, když mluvil, tak ho všichni poslouchali.

**Osel**

A teď si dokonce sehnal osla, a vjížděl na něm do města. Taky se divíte, že mu toho osla jen tak dali? Ale Ježíš byl někdo, Ježíš byl hvězda, Ježíš byl Superstar. Naše nová celebrita. Všichni ho znali, mluvilo se o něm po celé Palestině. Kdyby po vaší ulici šel třeba Johny Depp nebo … jakého máte rádi zpěváka?…..a potřeboval by si půjčit vaše kolo, tak mu ho taky půjčíte a ještě budete celý šťastný, že si vybral zrovna vás.

**Proč ale osel**? To je divný ne? Proč si někdo jako Ježíš, král , bere takové obyčejné ošklivé zvíře , jako je osel? Já vám to prozradím, bylo to hned z několika důvodů:

1. kdyby si vzal koně, tak by to vypadalo, že vyhlásil válku, na koních se jezdilo do války.

2. osel byl tenkrát úplně normální dopravní prostředek. Na oslu se jezdilo do práce, nakoupit, na návštěvu, tak jako dnes auto nebo kolo. Možná tím chtěl Ježíš naznačit, je tu pro obyčejné lidi, že je králem chudých.

3. Ježíš tím chtěl něco důležitého říct. Všecko, co Ježíš dělal ukazovalo na Boha. To je dobrý životní styl, že jo, Vším, co dělám, ukazovat na Boha, kéž by to tak bylo i v našich životech.

**Zaslíbený Mesiáš**

Ale jak chtěl Ježíš oslem ukázat na Hospodina? Ježíš věděl, že lidé očekávají mesiáše, Kdo je to Mesiáš – vysvoboditel, zachránce, Boží vyvolený Ježíš věděl, že lidí čekají někoho, kdo je zachrání, kdo je vytrhne z moci Římanů. kdo dá všechno do pořádku. Čekali někoho, kdo obnoví slávu Izraele, jako byla za dnů krále Davida.

A tento Mesiáš měl přijet na **oslu**. Podle toho ho měli poznat. Všichni to věděli. Bylo to předpovězeno prorokem Zachariášem.

**„Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici,“**

Ano, lidé měli podle osla poznat, že Ježíš je mesiáš. A oni to od něho dokonce očekávali, Ježíš často mluvil o Božím království, a lidé si teď mysleli, že ho konečně přišel nastolit. Že přijde do královského paláce v Jeruzalémě, tam nafackuje Herodovi, vyhodí ho z trůnu a sedne si tam místo něj. A to že bude začátek království Božího.

Nebo si mysleli, že půjde za **Pilátem**, za tím nejmocnějším a nejvlivnějším Římanem a domluví s ním podmínky kapitulace. Že Římané konečně odtáhnou a Izrael bude zase svobodný, a to že bude to pravé Boží království.

Lidé, kteří na Ježíše mávali palmovými větvemi, nevěděli, že je to král pokoje, král míru, že nesvrhne ničí vládu mocí a silou. Nevěděli, že takhle Bůh nepracuje

**Ježíšův okol, to k čemu byl Bohem vybraný**

Ježíš nešel do Jeruzaléma, aby začal vládnout. Právě naopak, jel tam zemřít. Nechat se ponížit, poplivat, zbičovat a nakonec ukřižovat, aby nás vysvobodil od mnohem horšího nepřítele, než byl Pilát či prodejný Herodes. Ježíš jel do Jeruzaléma, aby ukončil nadvládu hříchu. Aby porazil samotnou smrt.

**Scénka**

pojďme si to zahrát – potřebujeme jednoho Ježíše, jednoho osla, pláště a mávátka

**Zpěv** - k tomu bychom si mohli zpívat Hosanu – když už to i ti lidé v Jeruzalémě zpívali

Nejdřív cestičku z plášťů, bund… osel jede děti ,zpívají, mávají

**Dovětek - Zj 3,20 – 21**

Ježíš říká: *Hle stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.*

*Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn*

Ty dveře, na které Ježíš tluče jsou dveře našeho srdce, tak jako slavně vjel do Jeruzaléma a dav jásal a chválil Boha,

tak slavně může vejít do našeho života a naše srdce začne jásat a chválit Boha.

**Stačí na něj zamávat** - Halo Ježíši tady jsem

**stačí ho pozvat** – Pane, tak jako jsi slavně vjel do Jeruzaléma vejdi do mého srdce, usedni na trůn, a vlídni v mém životě

**stačí mu otevřít** – pojď Pane Ježíši

Modleme se:

Pane Ježíši, přijď a ujmi se vlády v našem životě, nutně potřebujeme, abys dal věci do pořádku, Kde kraluješ ty, tam vládne láska a odpuštění. Nauč nás, co to znamená uznat tě za krále svého života. Amen

Přímluvná modlitba

Beránku Boží, děkujeme ti za to, že jsi ze své svobodné vůle přijel do Jeruzaléma, abys za nás a pro nás trpěl. Dej všem nám křesťanům, abychom ve dnech, které jsou před námi, soustředili K své myšlenky na tvou cestu na kříž a prožili spolu s celou církví radost tvého vzkříšení.

Požehnej shromážděním [na Zelený čtvrtek. Přiznej se k shromážděním] Velkého pátku. Buď přítomen své církvi všude ve světě, když bude číst radostnou zvěst o světle světa a naději všech končin země i moře dalekého, když bude slavit tvoje vítězství u tvého stolu.

Způsob, ať zvěst tvého evangelia o odpuštění a pokoji pronikne do srdcí, která tě dosud nepřijala, v nichž není naděje, a ať přinese hojný pokoj dalekým i blízkým.

Dej, ať shromáždění tvé církve jsou uprostřed všech národů znamením tvého kříže a vzkříšení, tvého odpuštění a pokoje, ať poslouží rozmnožení důvěry mezi lidmi a národy i utvrzení spravedlnosti a míru ve světě.

*Následuje tichá modlitba, uzavřená slovy kazatele*: Beránku ukřižovaný, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, přimlouvej se nás u Boha Otce, ke kterému společně voláme: Otče náš