**Druhý příchod Ježíše Krista – budí radostné očekávání**

– 2. neděle adventní –

**L 21:27-34 ; Dt 6:10-12**

Milí bratři a milé sestry.

Jsme v adventní době. Advent znamená „očekávání příchodu“ a tato druhá neděle adventní již tradičně předkládá text o 2. příchodu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Minule jsme si připomněli radostné očekávání na jeho 1. příchod, které oznamoval Jan, zvaný Křtitel. Proč bychom neměli mít radost též z Ježíšova 2. příchodu? Snad proto, že v Bibli existuje kniha Zjevení Jana? Snad proto, že je nazývána Apokalypsa? Snad proto, že to slovo působí zděšení a představu tragického konce všech věcí? Snad proto, že po přečtení poslední knihy Písma na nás padne deprese a zoufalství … ?

Tak jak mi tedy vysvětlíte, že se křesťané v různých dobách na Ježíšův 2. příchod těšili? A že to bylo v Čechách např. v dobách chiliastického hnutí během života a smrti Mistra Jana Husa velmi nadějné očekávání. Že lidé při představách Ježíšova 2. příchodu měli v očích světlo, v srdci nadšení a v mysli odhodlání? Vždyť také znali poslední knihu Písma a přece s nadějí a neskrývanou radostí očekávali Ježíšův 2. příchod. Jak to vysvětlíte? Byli snad všichni fanatici? Nebo se všichni nechali fanatiky strhnout? Vždyť mluvíme o tak významných jménech našich českých dějin, jak byl Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš ze Štítného. Nelze je považovat za fanatiky. Jejich učení bylo solidně opřeno o Písmo, byli to vzdělaní lidé, kteří se nenechávali unést nekontrolovatelný proudem bez zpětné vazby. A přece v jejich kázáních a jejich spisech zaznívalo nadšení. Radost z očekávaného Ježíšova 2. příchodu. Bylo to očekávání současně střízlivé a současně nadšené. Vyvážené a přesto plné radostné naděje. Kde se vzalo nevím, ale víme, že to bylo. Jak se to posbíralo, lze jen s obtížemi vysledovat, ale víme, že to tu bylo. A oprávněně se ptáme, proč tu dnes není? Proč při pomyšlení na 2. příchod našeho Pána a Spasitele se nezalesknou i ty naše oči a proč se nezatají dech i nám a proč nás to neprobudí k tomu, abychom začali dělat jiné věci, než děláme doposavad?

Odpovědi jsou lehce k nalezení … Zabydlenost, spokojenost se společností, v níž žijeme, světské způsoby myšlení, materialismus, láska k penězům, která je kořenem všeho zla … A jak z toho ven? Zdá se snad, že jedinou pomocí je asketizmu. To znamená „odříkání“. Když ale vidíme ty, kteří cestu asketizmu volili …ne … děkuji … nechci. Nechtěli bychom jít stejnou cestou. Očekávání 2. Kristova příchodu je u asketů tak trochu křečovité. A my jsme u nás, v české kotlině, tak trochu citliví na přetvářku, křeč a neupřímnost. Sebezapírání a nucení se do radosti … to opravdu ne! A tak jsme raději 2. Kristův příchod ze své mysli vytěsnili. Nebudeme se přece trápit „tak hroznými věcmi!“

Vrčíme při kázání o něm jako, když nám berou z huby kost. Jako ten pes, který si myslí, že je „lepší ohlodaná kost“ než nic. Ale jak praví přísloví: „Zkuste mu hodit kus šťavnatého masíčka a pes kost pustí sám“. Ztratí o ni zájem, jakmile se před ním objeví něco lepšího.

A to je princip, který musíme stran 2. příchodu Pána Ježíše Krista najít i my. To je křesťanství, které nebude našemu okolí, ani nám samým, páchnout ohněm a sírou. To je cesta za Kristem plná šťavnatého nadšení, příjemných pocitů, plného uspokojení, radostného očekávání. Včetně Ježíšova 2.příchodu.

Ježíš říká sám o sobě toto: *„Přišel jsem, abyste měli život v hojnosti“*. Lidé, kteří se s Ježíšem setkali, měli ze setkání radost. Mnozí z nich si už nepamatovali, co řekl (nebylo ani možné, aby všichni slyšeli na tu dálku slova, která kázal, když tam byly tisíce lidí). Ale **pamatovali si, jak se s ním a v Jeho blízkosti cítili**. Jaké to bylo – setkat se s Ježíšem. Rozhodně jiné než z farizei a zákoníky. Bylo to setkání vždy plné naděje, radosti, štěstí a vnitřního osvobození. On přišel jako přítel, ne jako soudce. On přišel, jako lékař ne jako hrobník. On přišel, jako pomocník, ne jako dozorce. Jako poutník, ne jako namyšlený Žid. Přišel jako ten, kdo je na stejné lodi s námi, na stejné straně barikády, jako my, nese stejná břemena, jako my, podléhá stejným zkouškám, jako my, dotýkají se ho stejné problémy, jako nás. Narodil se stejně, jako my, vyrůstal na stejně poplivané ulici, jako my a jeho rodiče ho vychovávali stejným způsobem, jako nás. Ježíšovy sourozence – rodné bratry a sestry – přece v okolí znali. Je jedním z nás!

Problém tehdy nebylo přijmout jej, jako jednoho z nás, problémem bylo přijmout jej jako Božího Syna v moci a slávě. Dnes máme problém opačný. Věříme, že přijde v moci a slávě, neboť je vyvýšený a přebývající se svým nebeským Otcem ve světle „nepřistupitelném“, a nepociťujeme, že je jedním z nás. Že setkání s ním působí radost, že není nic krásnějšího, než mu říci: „Jak se máš, Ježíši?“ a popovídat si s ním, projít se s ním po okolí, strávit s ním večer, nebo celý víkend. Možná se i přidat mezi ty, kdo s ním už jdou. A všechno tak svobodně, bez křeče, bez odříkání, bez strachu z Božího hněvu. Protože náš Ježíš je naším bratrem.

Proč zdůrazňuji Ježíšovo lidství? Protože jen ten, kdo má přístup k Ježíši, jako ke svému bratrovi, ten se i těší na Jeho 2.příchod. Na 2.Kristův advent. Prostě na to, až přijde zas. Těší se ne na to, že zlí lidé budou potrestáni, ale na to, že jeho nebeský bratříček se zase objeví. Že přijde na tuto zem a zas se s ním setká, zas ho uvidí, zas popovídají třeba o tom, jaké to je na zemi a jaké na nebi.

O čem že to dnes kážu? Nějak se nám to moc nelíbí? Znamení na nebi, krev na Měsíci, v oblaku nebeském, s anděli, s mocí a slávou? To ano. A do toho všeho ty zavoláš: "Ježíši, tady jsem! Nezapomněls na mě! Můj nebeský bratříček za mnou přišel!" To trochu jiný pohled na Jeho 2.příchod, než úzkost a děs z Apokalypsi, že!

Mluvím o nespoutané radosti a nevýslovném jásání při pomyšlení na Ježíšův 2. příchod. O tom hřejivém pocitu někde uvnitř našeho nitra při čtení slov *„nebe a země pominou“*. O napřímených hlavách a bušícím srdci radostí z toho, jak Boží Syn přichází v moci a slávě.

Když jsem byl patnáctiletý školák, ne tehdy nijak zvlášť obrácený, ale dobře vychovaný ve věřící rodině, ale rozhodně ne nadupán biblickými citáty a ne s nutností je viditelně zveřejňovat svým spolužákům na 2.stupni základní školy. Opak byl pravdou. Úzkostlivě jsem svou výchovu k víře v Boha držel v tajnosti před svými věčně rozesmátými spolužáky. A přesto jsem si tehdy dal doma jeden citát pod sklo pracovního stolu. Byl to ten dnešní verš 27. *„A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“* Proč? Jen proto, že se mi líbil. Neděsil mě, líbil se mi. Nic vážnějšího v tom nebylo. Jen toto. Ale zapomněl jsem na něj a za nějaký čas můj spolužák ze 7.B., se kterým jsem se na skok zastavil u nás doma, ten verš na stole uviděl a začal nahlas předčítat … Polilo mě horko, jak jsem se styděl. Ale on, ač se všemu vždy vysmíval – jmenoval se příjmením Švácha – řekl docela vážně a s radostným potěšením: „Hm to může být pravda“. Věřící rozhodně nebyl a přece ho ten verš potěšil.

Tuto vzpomínku uvádím proto, že je testem toho, jak 2. příchod Pána Ježíše Krista může na cizí lidi působit. Nenastartují se reflexní mechanismy strachu a obav. A to je správně. Ta slova byla totiž vyřčená s velkou nadějí. Ne aby zarmoutila a probudila strach a obavy. Křesťané se těmi slovy potěšovali. Nestrašili se jimi ... „Pán přijde!“ – MARAN ATHA nebylo zaklínadlo, ale povzbuzení. Stejné očekávání, jako se kdysi ponocný těšíval na svítání, jako když cestovatelé dlouhým údolím myslí už na to, až údolí skončí a oni se ocitnou na vrcholku a rozhlédnou se konečně po krajině. Po krásné krajině věčnosti.

Amen