**Přiznat se znamená žít**

**Mk 2:17**

Před 100 lety se stal prezidentem naší nově vzniklé republiky Tomáš Garik Masaryk. V té době byl již starým mužem, ale zato s velkou moudrostí. A také s velkou vírou v Boha i osobní zkušeností s živým Bohem. Rád, již jako prezident, sedával s kazatelem naší Církve bratrské, Františkem Urbánkem, a povídali si o Bohu. Oba v něj věřili celým svým srdcem. Masaryk s Urbánkem byli v mnohém zajedno.

A my jsme potomci tohoto významného prezidenta. Patříme k národu, který ho před 100 lety vedl. Co by si o nás asi tak pomyslel, kdybychom mu řekli, že většina z potomků jsou ateisté? Nechápal by to! Možná by řekl něco jako: *„Jak vy, moudří lidé, můžete tvrdit, že Bůh není?“*

Tak přesně to je věta, kterou vyslovil můj spolužák na vysoké škole. Můj spolužák byl z Etiopie, černý jako uhel a k nám, Čechům, vzhlížel s velkým obdivem. Srovnával nás s lidmi své země a žasl nad tím, co všechno jsme dokázali v oblasti průmyslu, ekonomiky, řízení státní správy apod. A když se naučil trochu česky, rád si povídal s lidmi na ulici. Tehdy u nás nebylo mnoho Afroasiatů hovořících česky. Lidé si s ním rádi v parku, na Karlově náměstí, povídali.

Jednou přišel na přednášku a po ní nám s očima na vrch hlavy sděloval, že se setkal s jedním starým mužem, který mu do očí tvrdil, že Bůh není. *„No chápete to?"* říkal nám špatnou češtinou, *"Kdyby mně to řekl mladý člověk, tak to pochopím, ale starý muž!“* Ptali jsme se, co mu na to odpověděl. Povídá: *„No, jen jsem nechápavě kroutil hlavou a říkal jsem mu pořád dokola: „Jak vy, jako starý moudrý muž, můžete nevěřit v Boha? Vždyť jste prožil skoro celý život. Jak jen můžete říct: „Bůh není!“*

Stejně tak by se asi divil Tomáš Garik Masaryk nad potomky českého národa po 100 letech.

Proč vlastně nevěříme? No jistě … je tu mnoho historické špatnosti ze strany církve, je tu mnoho zdánlivě Božího mlčení nad genocidami a strašnými válkami. Bůh se málo zviditelňuje, málo s námi mluví. A pak je tu mnoho zajímavostí, které přebijí naši duši, nabídek pro tělo a málo lákavých nabídek pro duši. Ale pořád jsme tu my sami, kteří se dovedeme oprostit od toho, co je okolo nás a dokážeme stát sami před sebou a je jen na nás, pro co se rozhodneme.

Vedení národa byla činnost převážně politická, ale T.G.Masaryk k ní přistupoval z podhoubí své hluboké víry v Boha a v Boží odpuštění. A proto si ho vážíme ještě po 100 letech. Je jedním z našich slavných vládců, na které se nezapomíná.

V Bibli čteme, že Židé měli také jednoho slavného vládce. Krále, kterého si po všechny další generace velmi vážili. I my po něm dáváme svým synům jména. Jmenoval se David. Král David! A vládl okolo roku 1000 před Kristem. Ten také hluboce věřil v Boha Hospodina. A také své vladařské a politické schopnosti opíral o víru v něj.

A jemu se jednoho krásného dne přihodilo, že z ploché střechy svého paláce uviděl dole ve městě krásnou ženu. Nechal ji zavolat k sobě, spal s ní a nebral ohled na to, že je vdaná. A my se najednou na stránkách Bible dočítáme, že ten vážený, moudrý a příkladný člověk dělá jednu chybu za druhou, pak se snaží zakrýt ji podvodem a pak se jejího muže zbaví promyšlenou politickou vraždou. **A vůbec to nevidí!** Dál se těší vážnosti, dál je příkladným vladařem a dál žije s vědomím bezúhonnosti. Neví o tom, že udělal něco špatného. Neví, že vzdal jedinou manželku obyčejnému muži, který jich víc neměl *(tehdy bylo mnohoženství pro bohatší vrstvy mužů legální)*. Neví, že si počíná, jako ničema, když se mu ji, již těhotnou, snaží podstrčit zpátky do postele, aby si myslel, že dítě bude jeho. A když se to nezdaří, tak opět neví, že plán, který jeho generál provedl, totiž, aby postavil jejího muže do nejtěžšího místa bitvy a domluvil s ostatními spolubojovníky, že od něho během bitvy odstoupí, se rovná vraždě. Jak to, že to neviděl? Jak to, že vyhlásil smutek nad jeho statečnou smrtí v boji? Opakuji, že David patřil mezi nejlepší krále, jaké národ měl. Ani Ježíš se nestydí nazývat se Synem Davidovým! Jak je možné, že svůj hřích neviděl?

To proto, že člověk snadno posoudí činy druhých, ale je těžko ty své. Proto, že člověk snadno zůstává v přesvědčení o své spravedlnosti. Obhajuje důvody svého jednání a nedokáže se na své činy podívat zvenčí. Olympic zpívá ve své staré písničce: *„Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší menší, sám.“* To je veliká pravda. Pravda o tom, že i král David potřebuje Nátana, aby se dověděl pravdu o sobě samém.

Nátan byl muž, kterého Bůh za Davidem poslal, aby mu šikovně řekl o Davidově činu. Jenže David byl král a zkuste říct králi, prezidentovi, nebo předsedovi vlády, že cizoložil, podváděl a zabil. A zkuste to říct tak, aby vás při tom nezabil, nebo nehodil ten váš email jednoduše do koše. Zkuste říct jakémukoli postaršímu člověku, že chybil, že se provinil, že jedná zle. Ne nejde to. Zkusit to sice můžeme, ale co je potřeba k tomu, aby to i on sám doopravdy nahlédl a přijal to?

Ale Bůh nechce Davida trestat okem za oko a zubem za zub, smrtí za smrt. To by mohl udělat i bez Nátana, který mu jde vyřídit Boží soud, Boží hněv a Boží trest. Bůh může Davida vydat svému soudu a věcnému zavržení i bez pomoci svých poslů. Ale Bůh nemá zalíbení v trestech. Zejména ne v trestech věčných. A proto za Davidem posílá Nátana, aby mu pověděl příběh. Obyčejný příběh. To jsou Boží nástroje k našemu pokání a změně našeho srdce. Příběhy. Domluva. Zrcadlo. Bude to příběh o tom, co David ve svém mládí viděl a zažil. Příběh o ovcích. Příběh z pastýřského prostředí, ve které kdysi král David vyrůstal.

I my jsme v mnohém "králové". I my máme svá nedotknutelná království, kde vládneme jen my sami. A kdo by se opovážil nás v nich usměrňovat, ten se dotkne našeho vnitřního já, našeho vlastnictví. Zdá se, že to nejde ... A přece existuje způsob, jak to jde.

Nátan Davidovi připomněl situaci z mládí. Situaci, kdy pásl ovce hned několika majitelů. Tehdy byly pastýři najímaní nejen jedním, ale hned několika chovateli ovcí a ovce jim pásli dohromady v jednom stádu. V jednom stádu byly ovce jak velkochovatele o počtu stovek ovcí, tak ovce malochovatelů o počtu desítek ovcí, ale byli tam i ovečky chudých, které čítali jen pár kusů skotu. Takže když Nátan Davidovi povídá o muži, který vlastnil jen jednu ovci a celá jeho chudá rodina ji měla jako vlastní dítě, David velmi dobře rozumí, o čem je řeč. Ale zatím, ještě neví, že ta jedna jediná ovečka je jako ta žena, se kterou spal a ten muž, že je ten její manžel, kterému ji vzal. A když pak Nátan řekne, že bohatý soused chtěl své návštěvě připravit skopové a bylo mu líto vzít jednu ze stovek svých ovcí a že šel a vzal tu jednu jedinou ovečku chudého souseda, David zvolá: *„Ten muž je hoden smrti! Kdo to je?“* A slyší Nátanovu odpověď: *„Ten muž jsi ty!“* A najednou mu to celé dojde. Jako světlo z nebe mu zasvítí paprsek na jeho činy, na jeho život, na jeho myšlení, na jeho plány, na jeho pikle, na jeho touhy, naděje i podlost. Zkrátka na něj samotného.

A tady se teprve z krále Davida stává opravdu člověk, který má svědomí a umí se omluvit. Jenže jsou věci, které nejdou vzít zpátky. Ani Davidovi ani nám. Věci, které lítost nespraví, které už nemůže odpustit žádný člověk, jen Bůh. Manželovi té svedené ženy nikdo už život nevrátí. Politickou vraždu, o které se jeho spolubojovníci dozvěděli, už nikdo nesmaže, dítě, které ta žena s Davidem čeká, už nikdo nezachrání, po porodu zemře a konflikty v Davidově širší rodině se Davidovu domu už nikdy nevyhnou. A přece nedojde k nejhoršímu. K věcnému zavržení. Přece zbývá ještě to nejdůležitější, co David může zachránit. Život věčný.

Musí však udělat jednu věc. Upřímné POKÁNÍ. Na Nátanovo zvolání: *„Ten muž, který je hoden smrti, jsi ty!“* může reagovat dvojím způsobem. 1) Buď nechat Nátana zabít a obvinění odmítnout, nebo je přijmout. A právě to druhé David udělal, přestože byl král a absolutní diktátor, jak bylo tehdy u králů běžné.. 2) Zvolal: *„Zhřešil jsem!“* A činil pokání. Později to pokání i sepsal do slov. My si je můžeme v Bibli přečíst. Je to celý Žalm č. 51. Několik dní nic nejí, jen leží na podlaze, chce být sám a modlí se. Prosí Boha za odpuštění a za to, aby právě narozené dítě nezemřelo, protože ví, že je postiženo pro jeho hřích, pro jeho těžkou vinu. A později, když dítě zemře, zkouší napravit, co se jen dá. Nejen slovy, ale činy. Bere tu svedenou ženu do svého paláce, přidělí ji přední místa a snaží se vynahradit jí manžela, kterého nechal zabít. Později pak s ní znovu čeká dítě, které již nezemře a které ustanoví svým nástupcem na královský trůn. Bude se jmenovat Šalamoun. A my to jméno už slyšeli. Byl hodně slavný.

Tak tedy vypadá ovoce pokání. Někdy nejde vzít zpět to, co jsme zničili, ale jde se ujmout toho, co zbylo, snažit se to zachránit a dát tomu nějakou budoucnost. Jenže k tomu potřebuje jak Král David, tak i každý z nás, nové srdce. Srdce, které prošlo pokáním, které se před Bohem pokořilo, které Bohu vyznalo své viny, které poznalo samo sebe ve svých temných hlubinách a které nechce zůstat takové, jako je.

Ježíš nepřišel kvůli těm, kteří jsou sami v sobě spravedliví, ale otevřel náruč těm, kteří se poznali. Poznali díky lidem, jako byl Nátan a díky Bohu, který je poslal, že potřebují Boží odpuštění a přijetí za Boží syny a dcery. Ježíš řekl: *„Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní, nepřišel jsem k pokání volat spravedlivé, ale hříšné.“* I dnes volá: ***„Pojďte ke mně!“*** Amen