**Žalm 23 Pastýř a Hostitel, s nímž se nemusíme bát ani smrti**

Modlitba spočinutí Ž23

Osnova výkladu:

1. Hospodin **„je můj…“** *(spočineme v Boží náruči a promýšlíme kým je nám Bůh)*
2. **„Pastýř“** který jde sice v čele, ale přitom se hodně naběhá
3. Je to **„osobní osvobozující modlitba“** o tom, že Bůh se stará a já nic nepostrádám, nemám nedostatek
4. **„Nebýt živi jen chlebem.“** Díky této modlitbě (písni) si můžeme dovolit úžas nad krásou stvoření i hluboké svazky s druhými lidmi a můžeme se ptát po vyšším cíli a naplnění svého života.
5. Bůh to dělá **„pro své Jméno“**
6. **„Bez strachu“** ze smrti a z nepřátel
7. **„Pozvání“** ke svatební hostině
8. **„Dobrota a milosrdenství“** jako ohaři, kteří člověka pronásledují
9. Proto se takový člověk **„chce vracet“** tam, kde je Bůh

**ad a)**

Ž23 jde číst jako informaci, po které následuje modlitba toho typu:

*Modlitba: Hospodine, náš Bože a Otče, děkujeme Ti, že se k nám znáš a že o nás pečuješ jako pastýř o své stádo. Děkujeme Ti, že se nemusíme bát o sebe, že nemusíme vyhlížet příští den se strachem, zda budeme mít vše, co potřebujeme k životu. Můžeme se spolehnout na Tebe, na Tvou láskyplnou péči, a nebudeme zahanbeni. Zvláště pak Tě chválíme za to, žes nám dal svého Syna, aby nás pásl ve Tvém Duchu. Děkujeme, že jsme Mu tak drazí, že nás nikdy nenechal napospas, ale až doposledka se za nás nasadil. Položil i svůj život, abychom my život měli a měli jej v hojnosti. Děkujeme Ti, že poté, co se tak o nás popral se smrtí, nezůstal v její moci, ale zvítězil. Děkujeme, že se proto nemusíme bát zlého a že od chvíle smrti a vzkříšení Tvého Syna vede pro nás bezpečná cesta i skrze tělesné úmrtí. Děkujeme, že nám skrze Krista dáváš u sebe domov a že nás zveš k pravé, nepomíjející radosti. Děkujeme, že On je naším hostem, hostitelem i pokrmem již nyní, když slavíme Jeho svatou Večeři.*

 *Prosíme, veď nás i všechen svůj lid také dnes po stopách Spravedlnosti, po stopách svého Syna, a dej, ať se tomu vedení nevzpíráme. Dej nám svého sv. Ducha, abychom viděli všecky Tvé dary a všecko Tvé dílo pro nás v plné kráse a byli Ti z hloubi svých srdcí vděčni. Ať je naším díkůvzdáním nejen tato chvíle, ale všecko, cokoli mluvíme nebo děláme. Amen*

To byla modlitba jednoho evangelického faráře, na Ž23, který v kázání vykládal.

**ad b)** Druhá možnost je modlit se přímo Žalmem 23. Pak modlitba vypadá takto:

*Hospodine, ty jsi můj pastýř, nebudu mít nedostatek.*

*2 Dopřáváš mi odpočívat na travnatých nivách, vodíš mě na klidná místa u vod,*

*3 naživu mě udržuješ, stezkou spravedlnosti mě vedeš pro své jméno.*

*4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.*

*5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.*

*6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.*

Tento způsob modlitby je docela dobře možný. Všimněte si, že ve čtvrtém verši na něj žalmista vlastně „najíždí“. Od 4. verše už to není „on udržuje, vede, vodí“ ale „ty prostíráš, plníš, jsi se mnou“.

**SUMA:** Jsou chvíle, kdy potřebujeme spočinout v Boží náruči tím, že víme a proklamujeme Ž 23 podle modlitby typu „ON“ **ad a)** kým Bůh (ON) je a co koná a jsou chvíle, kdy potřebujeme spočinout v Boží náruči tím, že s Bohem mluvíme přímo v Ž 23 jako dialogu podle modlitby typu „TY“ **ad b)** (TY) Bože jsi můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

**Výklad:** Žalm 23 (ekumenický překlad)

 Oslovovat bohy nebo krále čestným titulem *pastýř* bylo i u sousedů Izraele dost běžné, i když skutečnými pastevci hluboce pohrdali, byli spodinou společnosti. Každého přece musela upoutat vedoucí úloha pastýře, i to, jak jej stádo následuje a vůbec o tom nepřemýšlí. Když se tedy chtěla nějakému páníčkovi či pánbíčkovi u sousedních národů Izraele vyjádřit absolutní poslušnost, ten obraz se hodil.

Ale žalmista si všímá toho obrazu trochu jinak: onu vedoucí úlohu svého Boha jistě vnímá také, ale převažuje něco jiného, totiž důraz na zcela osobně cílenou péči Boží. Ne na to, jak úžasně a slepě pastýře to stádo následuje. Hospodin – Pastýř je tu v zásadě Ten, který se pořádně naběhá proto, aby Jeho ovečka měla vše potřebné. ***Hospodin je můj pastýř, nemám nedostatek.*** ***Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa u vod, naživu mne udržuje, stezkou spravedlnosti mne vede pro své jméno.*** A není tu zdůrazňován žádný stádový princip, je to osobní vyznání jednotlivce.

Zdá se, že Žalm 23 původně v chrámě zpívával David a po něm každý davidovský král, aby vyznal, že i on, vůdce, pastýř, má nad sebou Knížete pastýřů. Že nikoli on, ale Hospodin garantuje zemi blahobyt a právo. Že král nad Judou se ve skutečnosti neobejde bez Hospodinovy péče a bez Jeho směrování.

A po nich to smíme zpívat i my všichni, kteří věříme v Hospodina a v Jeho Syna Ježíše Krista, ale nejsme králové. A také to můžeme vyznávat zcela osobně, protože Ježíš zná své ovce a volá je jménem. Je to velmi osvobozující píseň, neboť Ten, kdo nás má v ruce, Ten, na kom jsme závislí, je přece Vysvoboditel z egyptského otroctví.

Do Ž23 se promítají všechny vysvoboditelské skutky, které Bůh pro svůj lid udělal. On se postaral o svůj lid i na poušti, kde není vody. *(„Vodíš mne na klidná místa u vod.)* Uvedl jej do odpočinutí, do země oplývající mlékem a medem. *(Dopřáváš mi odpočívat na travnatých nivách.)* Jak by na někoho ze svých mohl zapomenout? On nezapomíná, on se stará. *(Hospodin, je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.)* Obrazně řečeno, najde vždy svým ovcím pastvu, vodu, odpočinutí. Nemusíme se bát, že nebudeme zítra mít obživu, že se budeme bezcílně toulat světem, který se nám promění v ubíjející suchopár. Nemusíme si myslet, že náš zítřek bude zajištěn jedině naším uměním tvrdě se prosadit, zviditelnit, přehrát konkurenci. Je to On, milující a mocný Bůh, který nám připravuje možnosti.

A On může učinit ještě víc, než jen najít bohatou pastvinu, když se po deštích zazelená trávou, jako to udělají pro své stádo skuteční pastevci. On také tvoří místo k životu pro svůj lid. A proto můžeme vděčně vyznávat: *„Nic nepostrádám, nemám nedostatek. Dnes se o mne dokonale stará Stvořitel nebe i země, zná se ke mně jako ke svému vlastnictví. A zítra i na věky tomu bude stejně.“* Když jsme si tímto jisti, máme velikou svobodu.

Sice to není svoboda k tomu, sedět se založenýma rukama a čekat, že nám všecko spadne s nebe a že Bůh udělá i to, co je na nás. Je to svoboda, která umožňuje netrávit celý svůj čas shromažďováním zásob pro příští dny, měsíce, léta. Můžeme se rozhlédnout po světě i jinak než jako po zdroji zisku. Můžeme si dovolit úžas nad krásou stvoření i hluboké svazky s druhými lidmi. Můžeme se ptát po vyšším cíli a naplnění svého života, hledat to, co je nad námi. Nebýt živi jen chlebem. Můžeme být i velkorysí, sdílet, co jsme dostali, neboť náš Pastýř bude i zítra stejně dobrotivý a mocný.

 On se nejen stará o to, abychom neumřeli hlady a žízní, On se také stará o to, abychom nemuseli padnout únavou a neztratili směr. V hebrejském textu doslova stojí: ***Stopou spravedlnosti mě vede pro své jméno.***  Za tímto místem v Ž23 stojí představa (kterou jsme nějak v tomto nové tisíciletí ztratili), že Tímto světem vede stopa spravedlnosti, kolej, kterou po sobě zanechala Boží moudrost. Kdo následuje tu stopu, nezabloudí. Novozákonně dotaženo: V Ježíši ta Moudrost a Spravedlnost přijala tělo, prošlapala nám cestu, zanechala stopu; On je Spravedlnost, jde před námi a Jeho šlépějí my můžeme následovat. Proto Ježíš se jasně postavil do pozice tohoto Pastýře. Řekl velmi nahlas: *„Já jsem ten dobrý pastýř“* A Boží Duch nás na téhle správné stopě udržuje tím, že oživuje literu Písma a nechává z ní zaznít Ježíšův hlas. Každý, kdo jej slyší a následuje, patří mezi Jeho ovce a získává věčný život.

Bůh nám to dopřává ***pro své jméno***. Hospodin, Bůh Izraele, si nehodlá dělat ve světě jméno ničím jiným, než právě tím, jak člověka vede. Nestojí o slávu strůjce katastrof, ani o slávu božstva dobyvatelů. On si chce zjednat úctu a oslavit své jméno tím, že tu z Jeho moci budou lidé, jejichž životy září nebeským světlem. A když někdo bude oslavovat Hospodina proto, že vítězně proměnil jeho vlastní život, také to bude zcela jiná oslava, než kdyby Jej chválil jako patrona zemětřesení, bouří a válek. Náš Bůh si umí vybrat, co jej skutečně a věčně oslavuje.

 ***I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mne potěšují.*** Cesta věřícího ovšem nevede jen tučnými pastvinami a poklidnými oázami. Jsou na ní i okamžiky utrpení, vyprahlosti, ohrožení. Je na ní dokonce i umírání. Ale i v těchto okamžicích, kdy se zdá, že si s námi smrt zahrává jako s pingpongovým míčkem, nejsme sami. Je s námi náš Bůh, náš Dobrý Pastýř. Máme potěšení z Jeho berly a hole. On nám i v této temnotě dává svou oporu. Můžeme se radovat z toho, že On bojuje za nás svými zbraněmi, které sice nikoho neodstrašují, ale přesto jsou účinné, chrání nás a pomáhají nám vybřednout ze všech nástrah cesty.

V tomto verši se mění gramatická 3. osoba „ON“ na 2. osobu „TY“. A to znamená, že k této jistotě se může dopracovat jen ten, pro něhož Bůh přestane být vzdálené „ono“ a začne být blízké „Ty“. Ten, kdo je s Bohem ve vztahu, kdo Jej umí oslovit, kdo Mu umí odpovídat. To naznačuje žalmista i přechodem od popisného líčení k přímé řeči. Já mám Tebe, svého Boha, a proto nemám proč se bát, nemám čeho se bát. Ty mne přece nevedeš nikam, kde nejsi svrchovaným Pánem, i od smrti a hrobu máš přece klíče právě Ty.

Díky této jistotě tváří v tvář silám smrti je tento text právem tak oblíben pohřbívajícími i pozůstalými. Oni z něho v té chvíli čerpají potěšení, že zesnulý, na jehož rakev hledí, neskončil v propasti nicoty, ale že je i nyní provázen milujícím Bohem, který jej i skrze smrt dovede k cíli života. Díky té jistotě se dostal také do výběru textů na neděle po velikonocích.

Pán Ježíš Kristus, je Dobrý Pastýř, který nikdy neutekl od svého stáda, ale svou obětí mu prorazil cestu i skrze smrt a hrob. A touto cestou můžeme jít beze strachu, neboť On nás na ní střeží a dovede nás po ní až do plnosti svého království, do příbytků u svého Otce. Nemusíme se bát ničeho v celém tvorstvu, ani smrti, neboťnic z toho *nás* *nemůže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši*.

Líbí se mi, že Ž23 nekončí „roklí šeré smrti“. Pokračuje hostinou, plným stolem a radostí. ***Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.*** Hospodin je nejen naším Pastýřem, ale také Hostitelem. On nás zve ke svatební hostině, ano přímo k nebeské svatbě, kterou uchystal svému Synu. Sdílí s námi stůl a ukazuje, že proti nám nic nemá. Z opovržených, pronásledovaných, vysmívaných dělá hosty Krále králů a tak nám dává úžasnou důstojnost. Dává našemu životu radost a plnost, jakou si nedokáže připravit nikdo z těch, kdo se Bohu vysmívají a kdo od tohoto nebeského Hospodáře (Hospodina) nechtějí žádné milosti.

A tak se Ž23 dostává do známé polarity, jakou známe i z ostatních Žalmů. Polarity „MY“ a „ONI“. „MY“, jako ty, které vodí a „ONI“ jako ti, kteří se staví proti Němu a On proti nim. Zde je povzbuzující to, že Žalmista nepíše, že „MY“ bude před „NIMI“ skryti nebo ochráněni, ale že nám Hospodin připravuje slavnostní hostinu přímo před „NIMI“. Před nepřáteli. To je provokace, že! Ale te, kdo je tak bezpečně skryt v Boží ruce, jak jsme doposud vyznávali, ten si může dovolit nějakou tu provokaci, aby ukázal, jak dobře se v Boží náruči má. Aby probudil závist a s ní snad i touhu: „Já se chci mít taky tak dobře.“

ZÁVĚT ŽALMU: To, co říká žalmista o dobrotě a milosrdenství ve svém životě a co tedy můžeme vztáhnout i na své životy, pokud budou spojeny s Bohem, se zatím ještě žádný překlad neodvážil přeložit tak silně, jak je to v závěru Žalmu v té hebrejštině doopravdy napsáno. Doslova tam totiž stojí: ***Dobrota a milosrdenství mne budou pronásledovat po všechny dny mého žití.*** Tak, jako se někomu pověsí na paty smečka ohařů a nepustí se, tak jako někoho jiného pronásleduje smůla, tak, jako po někom dalším neúnavně jedou nepřátelé, tak po tomto člověku ze Žalmu 23 jede dobrota a milosrdenství. Nepustí se, lepí se mu na paty, neztratí jeho stopu za žádnou cenu. Žalm říká, že Bůh se nám pověsil na paty a neustoupí od toho, že právě dobrota a milosrdenství jsou Jeho vyvolené nástroje, jimiž s námi chce jednat. Dokonce, i když mu chceme utéct, i když se předním jako Adam chceme ukrýt, i když jej trápíme a sebepoškozujeme, i když nás vychovává zkouškami, vychovává nás jako Ten, který s námi cítí a chce nám prokázat dobrodiní.

A proto se chci do Jeho domu vracet do nejdelších časů. A proto chci v jeho domě přebývat navždy. Tak zní různé překlady posledního verše. K němu se smíme už nyní už každý den vracet protož jsme lidé, stále se ztrácející a vracející, jako ty ovce. Avšak v naději, že jednou do Jeho domu v nebi vstoupíme a už z něho neodejdeme. Amen

Požehnání: Jan 14,27

***Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Amen***