**Připravte cestu Králi!**

**Introit:** *„Izajáš 60:19 Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Dny tvého smutku skončily.“*

**Text:** Lukáš 3:1-14 ; Izajáš 40:1-11 ; L 5:36-38

Příchod krále byl pro lidi natolik zajímavý, že přicházeli k Janovi a nechávali se pokřtít. Nemyslím si, že přišli ze strachu, i když text z Lukáše to naznačuje. Ale tehdy byli lidi schopni slyšet tvrdá slova a neodradilo je to tak, jako dnes. Myslím, že přišli z nadšení. Teologické bádání o té době se přiklání k názoru, že národ tehdy zaplavilo všelidové obrození. V celých zástupech přicházeli k Jordánu a nechávali se pokřtít. Jan toto hnutí svými poněkud drsnými slovy tak spíš odrazuje, než rozdmýchává. Proto používá varovná slova typu: *„Nebuďte pokrytci, ale nechávejte se křtít z opravdové změny srdce.“* nebo *„Kdo vám ukázal, že se můžete zachránit před přicházejícím ohněm“* nebo *„Sekera je ke kmeni stromu přiložena“ …* *„Hospodář přijde a pročistí svůj mlat.“* Jako by říkal: *„Nechoďte sem všichni najednou!“* A tak Janovi, který křtil, jak nejrychleji uměl a nestíhal, protože přicházeli celé zástupy, začali říkat „Křtitel–Potápěč“. Jak jinak pojmenovat člověka, který od rána do večera stojí v řece a křtí a křtí? Muselo to být nádherné probuzení. Spontánní. Zdola. Z lidu. Žádná propaganda chrámových kněží, žádná výzva vedoucích synagog, žádný výnos židovských rabínů, žádné nové učení.

Neví se přesně, kde se to obrození vzalo, ale ví se, že bylo a že to souviselo s očekáváním příchodu Mesiáše. A v tom je něco krásného, co dnes chceme pochopit, uchopit a porozumět. A možná … i ochutnat! Vždyť je dnes 1. adventní neděle. Vždyť dnešní nedělí vstupujeme do období předvánočního času, které má být obdobím očekávání, obdobím příprav. Ale ne těch vnějších, nýbrž vnitřních. Jako když v 90tém zvonili klíči, jenže tehdy, za doby Jana Křtitele, šlo o obrodu duchovní, ne politickou. Vzduch tehdy voněl očekáváním duchovního jara. Lidé měli v očích jas a jejich pohled nenechával nikoho na pochybách, že se těší na další den, týden, měsíc, na příští rok.

Ještě dřív než se Jan Potápěč narodil, vědělo se, že je od Boha poslaným dítětem. Synem Zachariáše a Alžběty, která už byla stará na to, aby měla vlastní dítě. Že bude připravovat lid na příchod Nejvyššího. Že na modlitby svého lidu Pán Bůh nezapomněl, že změní jeho úděl. Otec Jana Potápěče byl izraelský kněz nižšího řádu jménem Zachariáš. S ním se setkal Hospodinův anděl a oznámil mu narození syna Jana. Zachariáš tomu nemohl uvěřit, a proto na 9 měsíců oněměl. Jeho žena Alžběta otěhotněla, i když už byla pokročilého věku.

Pán Bůh si tedy povolává dítě Alžběty, jménem Jan, ke zvláštnímu úkolu. Aby na veřejnosti ohlásil příchod Božího Syna, Ježíše a připravil mu tak cestu. Bude potápět obrácené lidi do vody na znamení jejich rozhodnutí připravit cestu svého nitra pro příchod Nejvyššího. Poselství Jana bylo poselstvím naděje. A jako poselství naděje ho Jan také i zvěstoval. To znamená … s  pořádnou vervou. S nadšením. Odřekl si všechno nikoli z vrozeného asketismu, ale z radosti nad zvěstí, kterou může … musí … a chce vyřizovat. A ta zvěst zní dnes až nám. Je to zvěst plná naděje, plná světla, plná nadšeného očekávání. Zní takto: *„Přijde král. Ale ne takový, jaké znáte. Jiný! Takového neznáte. Jeho království nebude z tohoto světa a přece mezi vás, přijde na váš svět! Pošle jej váš Stvořitel! Bůh Nejvyšší“* Pro takovou zprávu Jan obětoval i vlastní život. To byla zpráva všech zpráv.

Pán Bůh si připravil tohoto svého Jana v ústrani, na poušti a když dospěl a dovršil 30 let, mohl vystoupit na veřejnost. Tehdy platilo, že dospělý muž až ve svých třiceti letech mohl veřejně vystupovat a promlouvat. Jan prochází celé okolí Jordánu, volá a volá a volá a nemůže přestat. Stalo se vám to už někdy? Že jste někdy byli z něčeho tak nadšení a plní radosti, že jste na to nemohli přestat myslet? Když se třeba vaše dítě dostalo na těžko dostupnou školu? Nebo když promovalo. Když jste se oblékli do toho nejsvátečnějšího, dmuli se pýchou a šli v slzách radosti na oslavu? Nebo, jak jste třeba šli se svým prvňáčkem poprvé v jeho šesti letech do školy a rozplývali se nad každou maličkostí, která na cestě nastala? Nebo vzpomeňte na narození prvního dítěte v rodině. Jak jste měli v očích ten podivuhodný jas, to světlo, ten úžas nad maličkým stvořením. To očekávání věcí příštích, tu radost z tušené budoucnosti! Anebo když si váš syn nebo vaše dcera přivedli poprvé domů svého chlapce, svou dívku. Kolik jen naděje (možná i strachu) bylo a bude ve vašich očích.

Vím, že do života přicházejí i zklamání, chvíle, kdy jas v očích pohasne, a naděje umírají. Ale věřte mi, že jsou i chvíle radosti. Chvíle, kdy hořkost umírá. Kdy zlé vzpomínky se zapomínají. Kdy končí dny smutku. Kdy utichá období beznaděje. Kdy přichází Advent. Kdy přichází Král. Ne aby soudil, ale aby spasil. Kdy to, co nás čeká, bude lepší, než to, co bylo. Jako když jste šli ve svatebním průvodu svého syna. Jako když oči vaší dcery zářily nadšením z prvního úspěchu. Tehdy se i ty vaše oči zalily slzami štěstí. Jako když Jan Potápěč křtil a křtil a nemohl s tím přestat, jako když oznamoval lidem ten historicky 1. Advent Krále všech Králů. A lidé na tu vzdálenost ani nemuseli jeho kázání dobře slyšet. Stačilo, když viděli jeho oblečení, jeho přesvědčení, jeho a jeho vzhled a hned věděli, že tento člověk, čeká příchod někoho významného. Nebyl slušně oblečen. Naopak byl oblečen tak, jako ten, komu na fasádě ohozu nezáleží, protože mu jde o připravenost srdce. Velbloudí srst a med lesních včel by se sotva daly označit za slavnostní oblečení a za sváteční jídlo. Avšak v jeho očích se dala číst slova proroka Izajáše: *„Dny tvého smutku skončili. Hospodin ti bude světlem věčným."*

Na volání Jana Křtitele *„Přijde, přijde … připravte mu cestu!“* lidé reagovali různým způsobem. Jedni se nechávali strhnout stejným nadšením, jako měl Jan, jiní přišli ze strachu z Božích soudů a další kvůli svým sousedům. Jako dnes. Naše lidské a často „lidové pohnutky“ jsou pořád stejně čisté i pokrytecké. Ale co na tom záleží? Je jedno, jak to začne. U někoho to začne z čistých pohnutek, u jiného ze strachu a další se dá strhnout davem, ale všichni se nakonec dali pokřtít. Boží milost je nakonec přemohla. Dali se pokřtít dobrovolně a z vlastního rozhodnutí. To proto, že příchod krále chtějí zastihnout připraveni, pokřtěni, narovnáni.

Když je Jan nabádá, aby nesli ovoce pokání, souhlasí. Pokřtění celníci teď už mají vybírat jen, to, co vybrat mají. Pokřtění vojáci už nemají vydírat lidi pro svůj prospěch. A my najednou slyšíme, že to není až zas tak úplně jen věc srdce. Věc, do které druhým nic není a která je zvenčí neviditelná. Lidé někdy říkají, že pokání, to je jen záležitost vnitřní, jen záležitost srdce a že vztah mezi mnou a Bohem není vidět navenek … Ale tak to není! …Pokání má vždy dvě stránky! Obrácení k Bohu a odvrácení od zlého! Proto, abychom byli připraveni na příchod Krále s velkým „K“, musíme činit obojí. Víru srdce a činy rukou od sebe nejde oddělit!

Někteří z Janových posluchačů se odvolávali na svůj původ, že jsou děti Abrahama. Náboženství pro ně bylo něco, co se dědilo. Avšak Jan to odmítá. Vztah k Bohu nepřechází s rodičů na děti. I když Boží zaslíbení se vztahuje na celé rodiny a modlitby rodičů za své děti Bůh vyslýchá. Každý si ale ten svůj vztah s Bohem musí pak řešit osobně a nakonec objevit vždycky sám za sebe! Proto se pokřtění lidé na rozdíl od těch nepokřtěných „dědičně věřících“, ptají: *„Co konkrétně máme nebo nemáme děla*t?“ A Jan odpovídá naprosto jasně. Ví, že poslechnou. Tak, jako i v budoucnu o Letnicích, kdy se mnozí zeptají: *„Co máme, bratři, činit?*  Tak i dnes: *„Co mám dělat, abych se připravil na příchod Krále? Jak mohu vyrovnat své cesty, jak mám odpustit, jak se mohu smířit, jak přestat se zlými návyky, jak začít nově a jinak?“* Jejich srdce hořelo. Byli to lidé, kteří se už rozhodli. A teď hledají způsob, jak změnu svého života realizovat. Konkrétní čin víry můžeme o pár let později vidět na jednom z vedoucích celníků – Zacheovi (L 19:1-10) *„Byl to vrchní celník a veliký boháč…“* Měl v srdci touhu setkat se s Ježíšem, ale Ježíš se setkává s ním a on na znamení svého pokání udělal to, co překvapilo všechny kolem. To, na čem mu do té doby nejvíc záleželo, rozdal, šel a následoval Ježíše.

Vstoupili jsme, bratři a sestry, do Nového církevního roku. Začíná Adventem. Máme snad příchod Pána Ježíše Krista slavit starým způsobem života? Na staré hadry přišívat kousek nové látky? Nalévat do starých měchů nové víno? Nedovolit Duchu svatému prosvítit nebeským světlem náš život? Vždyť je tu *„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory a pahorky budou srovnány; co je křivé bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží“*. Vždyť je tu Boží Slovo, které skrze proroka Izajáše praví: *„Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Dny tvého smutku skončily.“*

Pán Bůh vám požehnej tento adventní čas, ve vašich manželstvích, rodinách, sousedství, v práci, ale také v církvi a ve sboru. Amen