**Tvůrci pokoje**

**Vstup:** Moudrost od Boha je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakub 3:17

**Modlitba:** Hospodine Pane náš!

Přišli jsme, abychom Tě společně chválili a oslavovali za tvou dobrotu. Náš svět a život na něm je jedno velké a krásné dobrodružství a zázrak. To však neznamená, že nemáme žádné starosti. Leccos bolestného a nepříjemného se nám honí hlavou. Jsou věci, z kterých máme strach. Jsou věci, které nás trápí a rozčilují. Ale my jsme Tě přišli chválit právě proto, abychom si tím nenechali vzít radost ze života.

Mnohé není tak, jak jsme si přáli, ale když si připomeneme, co všechno pro nás činíš, máme dost důvodů k vděčnosti a radosti. Tvá skrytá podpora nám dává sílu snášet každodenní únavu a stres, který se na nás valí. Ty nám dáváš naději, když se něčeho bojíme a máme sklon k lítosti. Tvá věrnost nám nabízí nadhled nad všemi malichernostmi, které se do nekonečna propírají v novinách a televizi. Pane, pomoz nám vymanit se z té záplavy informací a slov, které se na náš valí horem dolem, takže už nepoznáme, co z toho je důležité a co zbytečné.

Přišli jsme do sboru, abychom si tu vydechli a odpočinuli. Díky tobě se můžeme zastavit a slyšet tvé evangelium, které má sílu změnit náš život k lepšímu. Bože děkujeme ti za Ježíše Krista, jehož příklad a povzbuzení, ale i jeho oběť a zmrtvýchvstání nám ukazují, kde tě máme dnes hledat. Díky Pane za to, že jsme byli pokřtěni a víme, že se nás nikdy nevzdáš. Díky za Tvou přítomnost, k níž jsme dnes všichni zváni, abys nás mohl umýt, nasytit a znovu poslat do služby. Amen.

**Čtení :** Ef 2:8-22

8 Jste spaseni Boží milostí skrze víru. 9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. 11 Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané, kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, 12 že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 13 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.

14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil 15 zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. 16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. 17 Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. 18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. 19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. 20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; 22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

**Text kázání: Mt 5:9**

**Přímluvy:** Pane Ježíši Kriste!

Svěřujeme Ti mnohý nepokoj a nespravedlnost, která se děje na tomto světa a v tomto čase. Prosíme za ty, kteří zažívají ponížení a pohrdání. Prosíme, změň srdce těch, kteří jim působí trápení. Myslíme na lidi, kteří žijí v zemích, kde se střílí na ulicích a z nebe padají bomby. Myslíme na lidi, kteří žijí v oblastech, kde je málo vody nebo špatný vzduch.

Myslíme na rodiny, kde se táta s mámou rozcházejí a děti ztrácí jistotu domova. Myslíme, na dospělé, kteří nechtějí pečovat o své staré a nemocné rodiče. Pane, proměň sobecká lidská srdce a nauč nás skutečné lásce a věrnosti.

Myslíme na politiky, kteří touží jen po moci a novináře, kteří zamlčují pravdu, aby

Prosíme, ať jim jejich svědomí nedovolí překročit hranice.

Prosíme na nemocné, aby byli stateční a trpěliví.

Prosíme za lékaře, aby dovedli podat nejen správný lék ale také povzbudit k uzdravení.

Prosíme za učitele, aby dovedli v žácích vzbudit zájem a touhu dokázat něco,

Svěřujeme ti i své osobní starosti i všechno, o čem se stydíme mluvit a prosíme, ukaž nám, co máme dělat, v čem se máme změnit a co je třeba napravit.

**Poslání:** Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fp 4:4-7

**Požehnání:**  Nakonec, bratří a sestry: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2K 13:11

**Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Mt 5:9**

Milé sestry a milí bratři! V roce 73 našeho letopočtu – tedy asi čtyřicet let po Ježíšově smrti a vzkříšení - oblehli Římané poslední ohnisko odporu židovských povstalců, kteří se včetně svých žen a děti uchýlili na nedobytnou pevnost zvanou Masada. Dal jsi ji vybudovat král Herodes a bylo tu tolik potravin a zásob vody, že zde poslední tisícovka povstalců mohla vydržet klidně i řadu let. Ale nebyli by to Římané, aby je tam nechali v klidu. Když zjistili, že pevnost nezískají vojenskou ztečí ani vyhladověním, rozhodli se vybudovat násep, kterým by se dostali na úroveň hradeb. Tisíce zajatců po několika měsících navršili zeminu tak vysoko, že se jim podařilo pevnostní hradbu na jednom místě rozbořit. Ale když ráno vstoupili do pevnosti, nenašli zde živou duši. Všichni izraelští obránci si dobrovolně vzali život, aby nepadli do římského otroctví. Muži, ženy i děti.

Pro dnešní židovské obyvatelstvo je Masada symbol statečnosti a odhodlání. Raději obětovat vlastní život než ustoupit. Proto se zde konají přísahy izraelských vojáků. Nepřipomíná vám to události dnešních dnů ? Ale copak je nutné, aby se lidé takto navzájem nenáviděli a zabíjeli? Židé a Římané? Češi a Němci? Izraelci a Palestinci? Srbové a Kosovci? Rusové a Ukrajinci?

Ne, není to nutné. Ale kdo dokáže zastavit roztočený kolotoč násilí, nenávisti a pohrdání, který pouze čekal na svou příležitost a leckdy i několik generací?

A jak tehdy to nesmiřitelné nepřátelství skončilo? Člověk by čekal, že o židech a Izraeli už nikdo neuslyší. Jejich vůdci byli popraveni, Jeruzalém zasypán solí a země zaslíbená přejmenována na Palestínu podle Filištínců.

Ale světe div se. V dalších letech došlo k pozoruhodné syntéze římské a židovské kultury, která vyústila v současnou evropskou civilizaci, která stojí na řecké demokracii, římském právu a židovském Desateru. Jak je to možné, když na Masadě se Římané rozhodli zvítězit za každou cenu a Židé si raději vzali život, než aby byli svědky svého ponížení. **O toto smíření a syntézu se zasloužilo křesťanství.**

V  církvi se totiž od prvních chvil potkávali Židé a Římané. Ti, co se měli nenávidět, spolu jedli u jednoho stolu. Dovedete si představit, že by se takto setkali a žili Rusové a Ukrajinci? Izraelci a Palestinci. Vždyť už vyteklo tolik krve a zaznělo tolik pohrdání a nenávisti. Ale mezi Římany a Židy to bylo stejně kruté a přesto si nakonec dokázali podat ruce. Ale zpočátku jen v církvi. A podobné to bylo po válce mezi Němci a Francouzi, Američany a Japonci. Jak to ale dokázali?

**Smíření** mezi Židy a Římany nebyla dějinná nutnost ani logický důsledek globální kultury hellenismu. Byl to v pravém slova smyslu **zázrak, který způsobil Duch svatý.** Podle apoštola Pavla - jak jsme četli od stolu Páně - smíření židů a pohanů umožnila **Kristova oběť** a vzkříšení. **Bůh totiž v Kristu spojil v jedno, co bylo dosud přísně odděleno.** To propojení se odehrálo tak, že Říman se vzdal svých bohů a Žid se vzdal svého vyvolení a oba se odevzdali Kristu a jeho milosti. Nebylo to vítězství jednoho nad druhým jako na Masadě, Bílé hoře nebo na Kosově poli. Mír mezi Římem a Jeruzalémem nastal díky tomu, že **obě strany se vzdaly svých nároků a vydali se vstříc společné budoucnosti.**

Při večeři Páně pokřtění židé a pokřtění pohané společně vyznávali, že to, co je spojilo, je oběť Ježíše Krista. Kristus totiž zemřel za ty, co Masadu dobývali, i za ty, kteří ji bránili. Židé i pohané, kteří přijali Krista, poznali, že jsou závislí na stejné Boží milosti. Kristus tak v sobě smířil dva protiklady. Odstranil jejich dosavadní výhody a rozdíly, aby se cesta ke spáse otevřela pro všechny.

A neplatilo to pouze v osobních vztazích, ale i v rovině myšlenkové. V rané křesťanské církvi se začala propojovat antická filosofie a židovská víra. Antická demokracie a hebrejská poslušnost. Přesné vědecké myšlení i víra v zázračnou Boží pomoc. Naše dnešní liberální demokracie, která dokázal porazit nacismus i komunismus, má kořeny jak v řecké, tak v židovské kultuře. Křesťanství je dokázalo propojit a znásobilo tak jejich přednosti do něčeho tak pozoruhodného jako je západní společnost se svou deklarací lidských práv, kterou se jako jediná snaží poctivě dodržovat.

**Vždyť co jiného je dnešní právo každé lidské bytosti na ochranu života a svobodný rozvoj než do civilu převlečená víra, že Kristus zemřel za všechny lidi.** A to, že každý dospělý člověk má volební právo, je důsledkem víry, že každý z nás má svůj jedinečný dar Ducha svatého, který nesmí být umlčen a ztracen.

Je to **křesťanství**, které světu poprvé v dějinách **přineslo rovnost** všech lidí, jak ji vyznal apoštol Petr ve Skutcích apoštolských*:"Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.* Najdete snad něco podobného v koránu nebo v komunistickém manifestu?

Skutečný **pokoj však nesmí být falešný**, laciný ani naivní. Marný byl pokoj založený na ústupcích, který vedl k Mnichovu a druhé světové válce. To co potřebujeme a po čem toužíme je **pokoj a mír, za který bojoval** dlouhých šest let Churchil nejprve sám, pak s Roosveltem a nakonec se raději spojili s ruským diktátorem, jen aby porazili a zničili zrůdnou ideologii o arijském nadčlověku, která vítězně kráčela Evropou.

**Tvořit pokoj proto nesmí být zbabělý útěk ani výprodej hodnot, ale odvážná a nebezpečná práce,** která zpočátku vypadá takřka nemožná a nepředstavitelná. Nakonec však může přinést velké požehnaní. **Pokoj** v Ježíši Kristu je totiž **zakotven na poznání** a víře, **že se můžeme vzdát svých privilegií**, ambicí, národní i stavovské hrdosti, náboženské nesmiřitelnosti a nenávisti, když se sejdeme a poklekneme pod křížem Ježíše Krista.

Ale ne proto, abychom všichni mysleli a mluvili stejnou řečí a poslouchali příkazy z jednoho ústředí. **Biblický pokoj - hebrejsky šalom - je harmonický souzvuk různých tónů!** Není to jedna z vrchu nařízená melodie, ale libozvučný akord, který zní celičkou zemí! Je to nejen klid zbraní, ale i klid duší, při kterém mají všichni své nezadatelné místo k životu a nikdo nikomu nečiní násilí. Šalom znamená, že nikdo nikoho nevyhání, neponižuje, nepronásleduje, nikdo není někomu otrokem, nikdo není odstrčený ani ponižovaný.

Přitom mohou být mezi námi mnohé rozdíly, které se však v době pokoje vhodně doplňují. Někdo je muž a někdo žena ale oba vědí, že se potřebují. Někdo se narodí bílý a někdo černý. Ale na všech záleží stejnou měrou! Někdo má na starost deset hřiven a jiný jednu – každý podle svých schopností. Někdo je učitelem a jiný jeho žákem. Někdo je otcem, jiný dítětem. Někdo bydlí v paláci a jiný ve stanu. Ale každý může z toho stanu i paláce svobodně vcházet i vycházet a nahlas říkat, co se mu libí a co nelíbí.

Ano je to ideál. Ale jak chcete žít bez ideálů? Šalom je možný a reálný, když lidé jako odpovědní správci tohoto světa, budou v rozumné míře šetřit životní prostředí, chránit živočichy, ovzduší, vody, aby mohla být zachována pro příští generace. Ale ne tak, že sami už nebudeme mít děti a ze všech budou vegani. Mnoho lidí dobré vůle realisticky chápe, že dokonalý Boží pokoj není v tomto světě zatím možný. Přesto se vytrvale snaží, aby se každý z nás trochu uskrovnil a ustoupil. I když se často neshodneme, pořád se k sobě můžeme chovat slušně a korektně.

**Nemusí být všude jen láska. Někdy je moudré zachovat sňatek i z rozumu. Když se nedaří smíření, může být dobrý i kompromis.** Ale nestačí jen postavit ploty a přestat se navzájem zabíjet. Má-li mír vydržet, musí být podepřen nějakou **vnitřní proměnou**, očistou, odpuštěním, pochopením a uznáním. Mír nesmí být pouhý klid zbraní, ale také konec nenávisti. Mír musí být nejen na papíře, ale i v hlavách a srdcích, jinak to nedopadne dobře.

Jako křesťané věříme, že Kristus nás smířil nás svou oběti s Bohem i mezi sebou navzájem. A proto věříme, že i ten dokonalý Boží šálom je už dnes aspoň někdy možný a reálný. Zatím je to spíš záblesk pokoje a spravedlnosti, a přece už se ukazuje a hlavně v ten pokoj musíme věřit, jak něco, co je možné, reálné a pro všechny potřebné.

1) V Novém zákoně je opakovaný **důraz na radost**, z které Boží pokoj vychází. Lidé, kteří se z něčeho radují, se totiž většinou nehádají. A také si nezávidí. Myslí na to, co dostali a ne na to, co jim někdo vzal. Chceme-li tedy poznat pokoj, **učme se nejprve vděčnosti**. Objevujme krásu života, lásky a přátelství. **Kdo se raduje, nezlobí, nestěžuje si a žije déle.** Kdo se dovede zasmát, nebere sám sebe tak vážně a dokáže pochopit druhého. A když se v zápalu života pohádáme, to co pomáhá a odzbrojuje je **humor**. Křesťan má velkou výhodu v tom, že se nemusí brát smrtelně vážně. Vždyť nám bylo odpuštěno a náš život neskončí smrtí.

Apoštol však také říká: *„Plačte s plačícími, těšte malomyslné, mějte porozumění jeden pro druhého a sdílejte se s nimi v jejich nouzi.“*

2) To druhé, co již dnes vytváří Kristův pokoj je **ochota naladit se na strunu života svých bližních.** Být tu pro druhého. Zapomenout na své potíže a starosti a plně se věnovat tomu, co prožívá a čím trpí druhý člověk. Jestli můžeme druhým lidem nějak usnadnit jejich starosti, nemoci a úzkosti a vysvobodit je z jejich nepokoje, pak se to daří právě tím, že s nimi neseme jejich prohry, slabosti, hříchy, strach a zklamání.

3) Jako třetí zdroj pokoje čteme v Písmu výzvu, abychom **neopláceli** zlým za zlé., ale vždycky a vůči všem usilovali o dobré. To ovšem není vůbec snadné. Když přijde na lámání chleba, každý z nás má sklon na zlo reagovat podle zásady. Jak ty mně - tak já tobě. Už v mateřské školce přece musíme dát všem jasně najevo, že se nenecháme od nikoho zesměšňovat a okopávat. Ale my to pak dáváme najevo pořad a všem.

Ale v dospělosti je možné se od toho osvobodit. Když totiž zlo oplácíme zlem, pouze ho rozmnožujeme. Žádný klid nám to nepřinese. Proto říká apoštol Pavel: Pomstu a spravedlnost svěřte Pánu Bohu (Ř 12,19). On si každého srovná, kdežto vy byste mohli ublížit nevinnému. Proto se raději věnujte dobru. Dobra je na světě pořád málo a každý ochotná ruka a laskavé slovo se hodí. Když člověk uvěří, že se za něj obětoval Kristus, nemusí už se tolik starat sám o sebe, ale má čas a chuť věnovat se druhým.

A jaká nám z toho plyne **odměna**? Ježíš říká: **Tvůrcové pokoje budou nazváni syny Božími**. Je to ta největší odměna, v jakou může člověk v životě doufat. Být Božími syny a dnes musíme dodat i dcerami znamená stát se de facto anděly a být nesmrtelní. My však pořád zůstáváme hříšnými a smrtelnými lidmi a přece nás občas někdo bude **mít za anděly**. My mu to samozřejmě rozmluvíme, případně se k dobru ani nepřiznáme. Ale ten milý omyl, kdy nás nazvali syny a dcerami Božími, hřeje. To totiž znamená, že nás Pán Bůh potřebuje. Anděl=posel. Boží anděl=Boží posel. Pokoj založený na Kristu se šíří skrze nás. Nejsou to žádní nebeští andělé, ale obyčejní věřící lidé, kteří dostávají **dar Duch svatého a poslání – šířit Boží pokoj,** který není založený pouze na kompromisech, a nediktují ho vítězové.

**Kristův mír vytváří nové vztahy.** Z nepřátel činí bratry a sestry. Z viníků a obětí přátele. Z konkurentů spolupracovníky. To, co je mezi lidmi možné až po smrti, kdy vedle sebe na hřbitově často leží vítězové i poražení, je v Kristu možné ještě za tohoto života. Vždycky tu někde bude Kain a Abel, Jákob a Ezau, Ráchel a Lia, Petr, Jozef a jeho bratři, Petr a Pavel, kteří si půjdou po krku. Ale Kristus nás svou obětí všechny smířil a každému něco daroval. **Kristův mír léčí a uzdravuje,** jako když matka smíří své pohádané děti v jedné náruči. **Kristův mír je pozvánka do nebe,** kterou sebou všude nosíme jako občanku, protože co člověk ví, že ji bude potřebovat.

*Ježíše Kriste, ty jsi dal svůj život za každého z nás. Dej, abychom se na tomto základě dovedli sejít a scházet nejen u stolu Páně, ale také v našich rodinách, práci a ve společnosti. Dej, ať mír zavládne v Evropě, na Ukrajině, v Africe a Asii a na celém ve světě. A i kdyby se rozhořelo požár násilí, dej ať si ten mír pevně držíme ve svém srdci. Amen.*

**Zpovědní modlitba:**

Pane Ježíši Kriste! Svět kolem nás je plný napětí a nejistoty. A nám často chybí tolik potřebná víra a naděje, že zítra bude lépe. Mnohé úsilí nám připadá marné a už dopředu to vzdáváme. A proto Tě, Pane, dnes prosíme: Povzbuď nás, abychom každý den poctivě pracovali na tom, aby byl tento svět lepší a spravedlivější. Kdo po tom spolu se mnou toužíte, vyznejme to slovy: **Pane, hladovíme a žízníme po větší spravedlnosti**.

Bože, vyznáváme, že naše touha po šťastném životě a Tvé pomoci se často omezuje pouze na to, abychom se měli lépe my a naše rodina. Ale k tomu, po čem touží naši bližní, býváme často slepí a hluší. A přece k nám nespravedlnost, úzkost a často i pláč našich bližních doléhá. Někdy jsme to dokonce byli my, kdo jim způsobil bolest a zklamání. A proto prosíme, Pane, dej, abychom si uvědomili, co jsme svým bližním dlužni, jak můžeme své dluhy napravit. Kdo spolu se mnou toužíte očistit své vztahy, uznat své chyby a hledat nové možnosti, vyznejme to společně slovy: **Bratři a sestry, prosím vás o odpouštění**.

Pane Ježíši Kriste! Ty jsi vzal naše viny na sebe. A my díky tomu věříme, že nám bylo odpuštěno a nemusíme se už ničeho bát. Před důsledky našeho hříchu nás zachránila tvá oběť na kříži. Z hrůz blížící se smrtí nás vysvobodilo Tvé vzkříšení. A proto si už dnes troufáme vděčně zpívat a radovat, protože víme, že nás čeká dobrá budoucnost. Kdo tomu spolu se mnou věříte, vyznejme to hlasitě slovy: **Pane, díky že nás vysvobozuješ ze všech strachů a úzkostí.**

Bratři a sestry, spojuje nás víra, že Bůh poslal svého syna Ježíše Krista, aby s námi sdílel evangelium naděje, zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naši záchranu. Jako Syn Boží se ujímal chudých i těch kdo byli vyloučení. Povzbuzoval ty, kdo byli tiší a hladověli po spravedlnosti. I dnes k sobě zve všechny milosrdné, i ty kdo mají čisté srdce, nebo jsou pronásledováni pro spravedlnost, aby se jich zastal a přiznal se k nim. Je to on, Ježíš Kristus, díky němuž věříme, že budeme potěšeni a dostaneme zemi za dědictví, dojdeme milosrdenství, uzříme Boha a budeme nazváni syny a dcerami Božími. Již dnes tak zažíváme pokoj, který nám nemůže dát svět ani naše i největší úspěchy.

A právě On, Pán nad pány a Král na králi, kdo nás dnes zve k svému stolu, abychom již dnes okusili, jak dobrý je Pán.

**Apoštol nám o tom zanechal toto svědectví:** Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." 26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

*A my jako jeho lid odpovídáme na toto pozvání modlitbou, kterou nás Ježíš naučil:* **Otče náš …**

A tak již pojďme, neboť všechno je připraveno pro ty kteří milují Boha a věří v jeho pomoc spásu.

**Verše k propouštění:**

**Iz 51, 7** "Slyšte mě, kdo znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je můj zákon. Nebojte se lidských pomluv, neděste se zlých řečí! Moli je sežerou jako oděv, larvy je sežerou jako vlnu, ale má spravedlnost tu bude věčně, praví Hospodin, a moje spása po všechna pokolení."

**Jr 31, 25** Hospodin praví: Já sám občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím."

**Izajáš 61:1** Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, 2 vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, 3 pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.

**Po vysluhování**

**Žalm 103:**1 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. 7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. 8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. 10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. 11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 14 On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. 15 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; 16 sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.

17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

**Požehnání:**

Ať vás Bůh provází na všech cestách, abyste se z nich vrátili živí a zdraví.

Ať Bůh vstoupí do vaší mysli, až si nebudete vědět rady.

Ať Bůh chrání ty, které nosíte ve svém srdci

Ať vám Duch svatý dá moudrost rozeznat co je moudré a spravedlivé

a dá sílu měnit svět k lepšímu.

Ať Bůh naplní vaše srdce dobrou vůlí

a dá vám sílu odpouštět i přiznat své chyby.

Ať vám požehná Bůh všemohoucí, milosrdný a věrný, kterého jsme ho poznali v Pánu Ježíši Kristu. Amen