## **[DUCH SVATÝ A KÁZÁNÍ](http://www.reformace.cz/zod-cislo-108/duch-svaty-kazani)**

**1Te 1:5 “...naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. ...”**

Kázání Božího slova je způsob, jakým se Bůh v tomto světě zjevuje lidem. Ne jediný, ale velmi podstatný, nejdůležitější. Ovšem Bůh se zjevuje jen tehdy, když skrze slovo člověka sdělujícího evangelium promlouvá samotný Bůh – tedy Duch svatý.

Klíčová otázka tedy zní: „Kdy a jak se to může stát?“

Vítr [pneuma] vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. (J 3,8)

Toto říká Pán Ježíš o Duchu svatém v rozhovoru s Nikodémem. Nemáme moc nad Duchem, nemůžeme ho ovlivnit. Nemáme moc ani nad svými posluchači, ale ty můžeme na rozdíl od Ducha svatého ovlivnit.

Je ale otázka, nakolik to máme nebo nemáme dělat. Ale to, co určitě můžeme a máme dělat, je poddávat se, podřizovat se Duchu svatému. V 1K 2:1-5 čteme pozoruhodné vyznání apoštola Pavla, který se zvěstováním evangelia měl bohaté zkušenosti. Znal i formy a způsoby jiných zvěstovatelů. Někteří posluchače vydírali, jiní s posluchači manipulovali, další oceňovali jiné služebníky slova, jedni si žádali moudrost, jiní zázračná znamení, ale Pavel napsal toto:

Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. (1 K 2,1–5)

Duch svatý a jeho moc. Pustit Ducha svatého k právům, které má v nás. To je podmínka, bez které se Duch svatý nemůže přiznat k našemu konání. Pustit ho ke kormidlu. On se nebude drát k volantu. My mu musíme křeslo pilota sami uvolnit. Člověk musí předávat Boží slovo Božím způsobem. Pán Ježíš říká svým učedníkům:

Beze mne nemůžete činit nic. (J 15,5)

Zde Ježíš zdůrazňuje závislost ratolestí na kmeni. Na co spoléháme my ve své službě? Nespoléháme spíše na ty faktory, které můžeme sami ovlivnit, než na Ducha svatého? Nespoléháme spíše na své dovednosti, ať už jsme je dostali jako dar např. dobrou výřečnost, přirozenou autoritu a přesvědčivost, nebo na to, co jsme se naučili, studiem i praxí – např. dobře mluvit, příjemně vystupovat, pěstovat osobní vliv atd.

John Stott řekl:

*Každý podlehne pokušení a občas si myslí: „Kdybych byl dost výřečný, dost dogmatický a přesvědčivý, jistě bych získal lidi pro Krista.“ Ano, tímto způsobem můžeme vyvolat v posluchačích citové projevy, vyprovokovat k nějaké akci, ale takové dílo nebude hluboké a trvalé. Pouze Duch svatý může pohnout lidské svědomí, mysl a srdce.*

Podobně mluví i Charles Spurgeon:

*Evangelium se káže pro uši všech, ale s mocí přichází jen k některým. Moc tkvící v evangeliu nespočívá ve výřečnosti řečníka, jinak by obraceli duše svých posluchačů lidé. Nezáleží ani na kazatelově učenosti, jinak by evangelium spočívalo v moudrosti lidí. Mohli bychom mluvit, až si jazyk vymluvíme, až si plíce vychrlíme a umřeme, ale ani jediná duše by se neobrátila, kdyby ve slovech nebyla ona tajemná moc – totiž Duch svatý působící na vůli člověka.*

O Spurgeonovi se vypráví, že když vystupoval po schodech na kazatelnu, znovu a znovu si opakoval: *„Věřím v Ducha svatého, věřím v Ducha svatého!“*

Stottova i Spurgeonova slova vychází ze sdělení a zkušenosti apoštola Pavla:

**Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti (1 Te 1,5)**

A potom jeho zkušenost z Korintu:

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí. (1 K 2,1–5)

J. Stott výklad 1 K 1,18–2,5 uzavírá slovy:

*Zdroj moci při kázání Slova vyvěrá z Trojice Boží. (Dynamis Theú), Boží síla ke spasení je zakotvena v Božím slově, které poukazuje na Kristův kříž, jestliže je to slovo podáno a potvrzeno Duchem svatým.*

Z toho vyplývá, že jak původ, obsah i podání zvěsti je Boží záležitostí. Nikdo nemá svobodu si podle svého měnit obsah slov. Je pověřen zvěstováním Boží zvěstí a tou je Kristus ukřižovaný – a to se musí dít v moci Ducha svatého. **Je nesmyslné kázat vlastní zvěst a chtít k tomu užívat Boží moc, a stejně tak je nesmyslné kázat Boží zvěst z vlastní síly.** Způsob musí odpovídat předmětu a forma obsahu. Služebník musí předávat Boží slovo Božím způsobem.

Důraz na to, že Duch svatý je ten, kdo působí, aby lidé slovo přijali, uvěřili mu a vytrvali ve víře, nedává kážícímu žádný důvod k tomu, aby byl nedbalý ve studiu a přípravě kázání. Právě naopak, záleží jak na poctivé přípravě, dokonce i na výběru slov, která by tlumočila zvěst jasně, srozumitelně. Přitom ale svou důvěru nemáme vkládat v sílu naší osobnosti nebo ve schopnost naší argumentace, ale v moc Ducha.

A dál říká J. Stott:

*Proto je tak obrovský rozdíl mezi kázáním Slova a propagandou. Sdělovací prostředky jsou stále více zneužívány ve prospěch nekalých cílů. Ale takto se nemůže zvěstovat Boží slovo právě pro svůj původ, podstatu i formu.*

|  |  |
| --- | --- |
| **kazatel** | **propagandista** |
| **Zvěstuje celou pravdu.** | Propaganda, reklama, pravdu zkresluje a zatemňuje, nesděluje jí celou. |
| ***Je povolán zvěstovat slovo kříže***, a ne se zalíbit posluchačům; ví, že evangelium je pro mnohé nepřijatelné a pohoršlivé. | Snaží se zalíbit, upoutává pozornost, získává popularitu, vychvaluje své zboží a prodává za každou cenu. |
| ***Je povolán zvěstovat prosté poselství***, bez lstivé chytrosti a přitom spoléhá na moc Ducha. | Používá psychologické triky jako nátlak, manipulaci, přehnaný humor, patos, klam, lichocení. |

**Závěr**:

Celé mě to znovu vede ke zkoumání i přehodnocení motivů, se kterými jsem do služby zvěstování evangelia vstupoval. Jsme pouhými služebníky, které Bůh může použít jako nástroje, zprostředkovatele k probuzení víry v lidských srdcích. Tu službu nám svěřuje Pán, proto veškerá sláva patří Jemu. On to dílo koná svou vlastní mocí, mocí Ducha svatého. Proto je důležité, abychom **věrně zvěstovali Písmo, ukazovali na Kristův kříž a žili svatý život v pokoře a poslušnosti.**