**Květná osliční neděle+** *(Palmare)*

Introit: J 12:31–32 ; Čtení: Fp 2:5–11 ; Text ke kázání: J 12:12–19

Když nám Jan vypravuje o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, vynechává mnoho podrobností, které zmiňují ostatní evangelisté. Mlčí například o tom, jak Ježíšovi učedníci získali oslátko. Neslyšíme tu Ježíšův příkaz, aby mu je přivedli, ani že mají říct majiteli oslátka: *„Pán je potřebuje“,* jak to zaznamenal Lukáš. V Janově zápisu je všechno zhuštěné do prosté věty: *„Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně.“* Také tu není ani zmínky o tom, že mu lidé na cestu prostírali své pláště a ratolesti stromů. Jan se zmíní jen o tom, že Jeruzalémští poutníci jej přišli uvítat s palmovými ratolestmi v rukou jako krále a volali: *„Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“* Za to ale Jan vysvětlí, kde se vzalo takové nadšení, které Ježíšovy nepřátele uvedlo do malomyslnosti, až si dokonce řekli: *„Celý svět se dal za ním?“* Proč byl dav tak nadšen?

Bylo to vzkříšení Lazara, znamení Ježíšovy moci i nad smrtí. Svědkové nemlčeli a Jan napsal: *„Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví.“* **T**uto větu první tři evangelisté Matouš, Marek, Lukáš nezaznamenali. Všimněme si jí letos i my. Vypráví o události vzkříšení člověka – Lazara, jehož tělo se již čtvrtý den rozkládalo v hrobě. Svědectví o události, která nemá obdoby a může být snadno odkázána do říše pohádek. Jenže teď o něm vyprávějí ti, kteří to viděli na vlastní oči. Jejich svědectví má váhu. Nemluví o svých názorech, ale o tom co zažili. A není jich málo, ale je to celý zástup. A právě svědectvím o tomto divu Jan vysvětluje to, jinak sotva pochopitelné nadšení lidí, kteří mávají palmovými ratolestmi a volají Hosana: *„Proto ho přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení.“* Proto má jejich sympatie. Sympatie, že dokáže dělat zázraky. Proto jej provolávají izraelským králem, tedy Mesiášem. Jejich svědectví je živé. Rozdíl mezi mrtvým a živým svědectvím je tento: Mrtvé svědectví vypráví o tom, co bylo než jsem uvěřil a končí zázrakem uvěření (např. před 20ti lety), živé svědectví mluví o tom, co nastalo až potom, když jsem uvěřil a končí přítomností. Stejně tak je napsán celý Marek. Všech 16 kapitol je podle autora jen "Začátek" evangelia Ježíše Krista. Jeho pokračováním je to, co mezi lidmi a na celém světě nastalo když poznali, že Ježíš zemřel za hříchy člověka, vstal z mrtvých, je mu daná veškerá moc na nebi i na zemi a je s námi po všechny dny až do skonání světa. Evangelium je ta následná revoluce lidských srdcí. Živé svědectví je tedy o tom, co se v moci Krista se mnou a kolem mě děje právě teď.

Zástup už jednou, v Galileji, chtěl Ježíše králem provolat. To bylo, když nasytil několik tisíc hladových lidí pěti chleby a dvěma rybami. Zástupy tehdy také byly tímto divem nadšeny a chtěli mít z Ježíše – divotvorce - svého krále. Ale tento hrubě sobecký důvod není pro Ježíše přijatelný. Tehdy: *„Když poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.“(J 6,15)* Teď je na cestě do Jeruzaléma, lidé ho králem skutečně provolávají a on se už nemůže vzdálit do samoty jako tenkrát. Je obklopen lidmi, kteří mají své představy o tom, jak to bude dělat, jak užije svou obrovskou moc v jejich prospěch.

Ježíš je skutečně králem, ale jiným, než chce nadšený dav. Nevysvětluje nic, na to tuto neděli už není čas; jen si sedne na oslátko a vjede na něm do Jeruzaléma. To je od Ježíše tentokrát kázáním beze slov. Kázání činem na starozákonní text z proroka Zachariáše: *„Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.“* Tento král, z něhož nejde strach jako z jiných mocipánů a diktátorů, je popřením vší lidské touhy po moci, slávě či popularitě. Je to král, který má moc nad smrtí, jak potvrzují ti, kdo viděli Lazarovo vzkříšení, ale přesto se bezbranně vydá těm, kteří jej usmrtí, jak to dosvědčí ti, kdo budou stát za několik dní pod jeho křížem. Má moc a přece ji používá jen někdy. Může se bránit a přece se nebrání. Je král a přitom jede na oslátku. "Ježíš, sedící na oslátku" ... tomuto mocnému kázání nikdo nerozumí, dokonce ani ti, kteří mu jsou nejblíž. Možná, že to pokládali za trochu podivínský nápad svého Mistra, ale nenapadlo je, že jde o naplnění prorockého slova. Jan zapsal: *„Jeho učedníci v tu chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to bylo o něm psáno a že se tak stalo.“*

Ale ani farizeové neporozuměli tomu, co se děje. Viděli to veliké nadšení a měli dojem, že celý svět se dal za Ježíšem. V tom se hluboce mýlili: ostatně za Ježíšem nikdy nejdou zástupy a davy, ale jen jednotlivci, kteří v něho věří, i když se nemohou opřít o žádný hmatatelný zázrak, jen o jeho slovo. Třebaže svět za Ježíšem nešel ani tehdy, když jej provolávali králem na Květnou neděli, a stejně tak nejde ani dnes, po dvou tisících letech zvěstování evangelia, přece se jednou před ním všichni skloní a vyznají že je Pán. I když si to sotva dovedeme představit, je to budoucnost. Pán to slíbil. A proto smíme mít naději pro každého člověka na tomto světě: *„A já, až budu vyvýšen od země, přitáhnu všechny k sobě.“*

V Jeruzalémě přišli na svátky i řečtí poutníci. Byli mezi vítajícími a hned přišli za učedníky, aby jim zprostředkovali krátké setkání s Ježíšem, chtějí ho poznat, potřást mu pravicí. Řekové chtějí na vlastní oči uvidět tu velkou duchovní celebritu, která dokázala někoho vyvolat z hrobu čtvrtý den po úmrtí. To by totiž bylo určitě něco, čím by se mohli doma pochlubit, až se vrátí ze svaté pouti. Stali by se zaručeně středem pozornosti. A Filip s Ondřejem začnou jednat jako manažeři nějaké populární osobnosti - starají se svému Mistrovi o co největší věhlas a sjednávají chtěné interview. Činí tak v domnění, že se jejich Mistr ujme vlády, že na jejich Pána čeká už pouze sláva. A taky trošku doufají, že i na ně zbydou patřičná místa v Ježíšově kabinetu Božího království. Vzdyť jsou jeho učedníky! Vzdyť kvůli Němu něco opustili, něčeho se vzdali! Ale Pán Ježíš dává Filipovi i Ondřejovi odpověď, která sice také začíná větou o oslavení, avšak překvapivě pokračuje o posledních věcech člověka. O sebeoběti, o smyslu sebe-zmaření, o milování své duše, o následování, o službě. Těm dvěma se může zdát, že je Mistr vůbec neposlouchal. Jenže On je poslouchal velmi dobře a uslyšel i to, co oni nechtěli, aby slyšel.

Na Květnou neděli vysvětlil Ježíš řeckým poutníkům: *“Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka”.* Nevíme, jestli to ti Řekové chápali. Ale jde o to, abychom to chápali my, znovu a hlouběji o letošních Velikonocích. Abychom přijali to smýšlení Boží, abychom Boha velebili za to, že se mu zalíbilo představit maličkým víry Syna člověka ... *"Duchovním amatérům,"* jak výstižně parafrázuje Alexandr Flek. A tak v příštím týdnu, v křížové cestě, v té uličce smrti vedoucí na Golgotu, v hrozném týdnu končícím až nedělí vzkříšení, přijměme to Boží smýšlení. Smýšlení o tom, že *“bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďme, koho si Bůh povolává: co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.1K 1:25-29*

Boží smýšlení je smýšlení, které i dnes tvrdí tváří v tvář lesku úspěšných superhvězd politiky, podnikání, moudrosti, modelinku i plátna, že v ponížení je vyvýšení. Svět měl a stále má rád to, co imponuje. Co dokáže dát najevo svou sílu. Svět drží s těmi, kteří jdou nahoru, ne s těmi, kteří jsou na dně. I vám, rodičům, se to líbí pro vaše děti. Šlapete jim cestičku slávy. Ale Boží smýšlení jde cestou opačnou. Tam, kde je rozum rozhořčen, kde se staví na odpor naše přirozenost, dokonce i tam kde bázlivě couvá naše zbožnost, právě tam je s oblibou Bůh. Bůh mate rozum rozumných a nikdo Mu v tom nemůže zabránit. Jen pokorní věří a radují se z toho, že Bůh činí slavným to malé a nepatrné. Je zázrak všech zázraků, že Bůh miluje to, co je nízké. *“Bohu se zalíbilo spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.” IK1:21*

Jsme spaseni jsme Bohem, který na svět přišel v chlévě, který byl jako bezmocné miminko položen do jeslí. A na konci pozemského života Bohem umírajícím na popravišti. To ale nebyl konec. Nakonec je Bohem vzkříšeným z mrtvých. Bláznivější zvěst nad tuto není. Zvěst o tom, že Boží milostivá vůle miluje, vyvolí a činí velkým to, co je nízké, bezvýznamné a nepatrné. Kristus v jeslích! Bůh, co se nestydí za nízkost člověka. Bůh, co jde přímo doprostřed ní. Bůh, který vyvolí člověka za svůj nástroj. Který činí divy tam, kde je člověk nejméně čeká.

Co to pro nás znamená? To, že tam kde člověk říká *„ztracený”,*Bůh říká *„nalezený”.*Kde člověk říká *„odrovnaný”*Bůh říká *„spasený”.*Tam, kde lidé své pohledy lhostejně nebo povýšeně odvracejí od ubožáků a pomatenců, tam, právě tam, je Jeho pohled naplněn takovým žárem lásky, jako nikde jinde! Znamená to, že Bůh má jiná měřítka na to, co je velké a co malé, co je hezké a co nevzhledné, co voní a co páchne (oslátko, syroféničanka, chlév). On hledal a dosud hledá, aby našel a spasil, co už bylo zahynulo! Je to Bůh v jeslích, Bůh vedle hnoje, Bůh na cestách, Bůh bez střechy nad hlavou, Bůh na oslátku, Bůh na popravišti, Bůh, který vstal z mrtvých. Ať je mezi námi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. On hledal, aby našel a spasil, co bylo zahynulo!

Květná neděle zahajuje velikonoční drama našich dějin. Cestou do Jeruzaléma zajásal Pán Ježíš slovy: *“Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti to zalíbilo”*. Církev od počátku chápala sama sebe jako společenství maličkých. Jako tu, která sice bydlí na světě zabydlených, ale přitom není jednou z nich. Jako ta, která na světě je, ale ze světa není.

Kdo tohle naučí naše děti? Škola? Místo, kde se soutěží, kdo je lepší? Ne. Parta vrstevníků, kde obstojí ten silnější? Ne. Společnost, která se prezentuje svými úspěchy? Ne. Jen my, pronásledovaná církev Ježíše Krista. Jen my, rodiče, kteří uvěřili a přijali Krista za vzor svého jednání. Jen my v tom můžeme být příkladem a způsobem jednání o tom něco říct. A to jak svým, tak i cizím lidem i dětem. Amen