**Velká láska**

L 15:11+25-32 ; Mt 21:28-31 ; 1Pa 11:15-19

Tam, kde je velká láska, tam není potřeba velká disciplína. Tam bývají přání splněna dřív, než jsou vyslovena. Tam věci fungují líp než tam, kde se velí. Dobré mravy jsou lepší než dobré zákony.

Starý zákon je o velké disciplíně: … Boží přikázání, varování, Boží soudy … I když, jak jsme četli o Davidových bojovnících, i v něm probleskuje Nová Smlouva. V Novém Zákoně ale Bůh přišel s osvobozující pravdou o nás lidech a s velikou láskou. Na narožích Boží Syn nevelel, na tržištích se nerozkřikoval, z kazatelny nehřímal, v kázáních nesoudil. Ve svém největším kázání "Na hoře" začíná tím, že bere na vědomí duchovní amatéry, hladové po spravedlnosti, pronásledované, ty, jímž byla zavřena ústa, plačící. A během celého svého působení uzdravuje bez ohledu na to, zda si podle tehdejší teologie svou nemoc zaslouží nebo nezaslouží. Zkrátka Bůh mezi nás vešel s láskou bránou milosrdenství. A tím nám dal příklad. Příklad toho, že tam, kde je velká láska, tam není potřeba velká disciplína. Tam, kde Boha milujeme celý srdcem, celou duší, celou myslí a vší silou, tak, jako On miloval nás, tam se jeho zákony zapisují samy od sebe do našeho srdce. A to dokonce tak, že dřív než jsou naším králem přikázány, jsou námi již vykonány. Protože ti, kteří krále milují, dovedou dopředu odhadnout jeho přání a dřív než je král vyřkne, provedou je i za cenu ztráty vlastního života. To je láska a oddanost. A tam, kde máte skutečně v srdci svého krále, Ježíše Krista, tam nepotřebujete, aby vám někdo říkal, co jste ještě neudělali, a na co jste zapomněli.

Máme před sebou příběh o dvou synech. Známý příběh. Nejznámější z celé Bible. Jeden ze synů našel 1) velikou lásku ze strany svého otce poté, co majetek zhýralým způsobem rozházel a přišel na mizinu. A potom, co ho otec proti všemu chápání přitiskl na svoji hruď, 2) našel sám v sobě i velkou lásku ke svému otci. Vedle tohoto mladšího syna máme před očima syna druhého. Syna, který nenašel ani jedno, přestože s otcem byl neustále. Nenašel ani lásku svého otce k sobě ani svoji lásku ke svému otci. Našel jen disciplínu a pokrytectví. V otcových slovech slyšel vždy jen příkazy a zákazy. Tvrdí, že prý neporušil ani jeden z nich. Navenek asi ne, ale v srdci porušil všechny.

Stojí nám tu, bratři a sestry, vedle sebe velká láska a velká disciplína. Co zvítězí? Možná že ten známý příběh má své pokračování. Na jiném místě Pán Ježíš začíná jiný příběh o dvou synech úplně stejně. "Jeden člověk měl dva syny ..." Ale pokračuje jinak. Pokračuje, že tito dva synové obdrželi příkaz svého otce jít pracovat na vinici. Myslím, že to byli právě ti synové, které dobře známe z příběhu o návratu mladšího z nich. Mladšího, proměněného svým pokáním a otcovou láskou. A staršího, který "nikdy neporušil žádný otcův příkaz." Ani jednomu se však nechtělo na vinici jít. 36 stupňů ve stínu, pot na celém těle, žízeň a dřina. Tak vypadala práce na vinici, známá z jiného podobenství: O ddělnících na vinici. "Nést horko dne není nic příjemného." A tak jeden syn, dobře vycvičený v poslušnosti, řekl *„půjdu“*, ale pak nešel, zatímco druhý, svobodný a prostořeký, řekl to, co si myslel: *„Nechce se mi“*, ale pak toho litoval a šel. Je to hádanka. Ježíš nám rád klade otázky: "Kdo splnil vůli svého otce?" … A posluchači odpověděli tak, jako my: Přece "Ten, který na vinici nakonec šel!" … Ano. Je to tak. Proto pravda a láska, vítězí nad pokrytectvím a disciplínou. A Ježíš na závěr tohoto podobenství řekne: *„Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.“*

Starší bratr zuří. Ne proto, že se mladší brácha vrátil a bude s nimi bydlet pod jednou střechou. Děsí se toho, že mladší brácha dostal nové právo na další otcův majetek. Staršímu bráchovi jde především o majetek. Proto vyčítá vykrmené tele, a připomíná kůzle, které mu otec nikdy nedal. Otec mu však odpovídá slovy: *„Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“* Otec argumentuje tématem života a smrti. Zatímco starší bratr argumentuje majetkem a disciplínou.

Majetek a nebo život? Život přece! Kvůli životu dá přece člověk všechno co má, aby se vyhnul smrti. Že ano?! Za svůj život dá člověk všechen svůj majetek a vzdá se všeho, aby přežil. A tady jde o přežití mladšího syna. Byl duchovně zcela mrtev, ale objevila se možnost … jen jedna možnost … aby vstal z mrtvých, aby ožil. A tuto možnost otec nezmařil. Využil ji. Zahrnul vracejícího se syna milostí přesahující jakékoli chápání. Milostí nad všechny zvyklosti, nad poměry, nad spravedlnost, nad společenskou slušnost, nad zvyky tehdejší doby, nad zájmy své vlastní i nad zájmy staršího syna. Ano, dokonce i poškodil rodinný majetek, poškodil rodinnou tradici, poškodil slušné mravy, poškodil spravedlivý Starý zákon daný Mojžíšem, poškodil svá vlastní přikázání. Sám sebe Bůh zapřel a zmařil ... Proto, aby mladší syn znovu ožil. Aby se změnil. Aby se znovu narodil. A Ježíš říká: … *„To stojí za to!“* Jestliže je příběh o dvou synech, které Otec vyzval, aby šli pracovat na vinici, pokračováním příběhu o Marnotratném synovi, máme před sebou syna, který šel, ač se mu nechtělo. Důvodem byla lítost. Srdce, které už nebylo z kamene. Srdcen které nalezlo soucit a lítost. Které se umělo zapřít. Které se znovu narodilo. Bylo mrtvé a znovu ožilo, díky nepochopitelné lásce svého otce.

Otec v obou našich podobenstvích představuje samotného Boha, který dokáže porušit i svá vlastní přikázání, když je naděje, že někdo z lidí přijde k proměně mysli a nechá se zachránit. A chce se navrátit z míst, kde sám sebe zničil. Tak se rodí velká láska. Láska mezi Stvořitelem a stvořením. Láska mezi nebeským Otcem a člověkem. A je to obousměrná láska. Láska, ve které, podobně jako bohatýři krále Davida, jdou vyplnit pouhé přání svého krále. Pouhý povzdech jejich pána. S nasazením vlastního života přinášejí něco tak zbytečného, jako je voda z betlémské studny. Mohli mu přinést vodu z potoka, který kolem tekl. Tehdy nebylo málo vody a David neumíral žízní. Jen si vzpomněl na chuť vody z betlémské studny u které vyrůstal. Betlém byl však dnes zabrán nepřátelskými Pelištejci. Ale ti tři Davidovi bohatýři, o které nám jde, a kteří ho milovali víc, než jiní – Eleazar, Abšaj a Benajáš – beze slova, bez dotazu, bez Davidova příkazu šli a probili se ke studni, aby mu přinesli vodu, na kterou král jejich srdce dostal chuť ... Velká láska je lepší než velká disciplína.

Co na to David? Zhrozil se. Vždyť měli na svém těle krvavé šrámy, jak se ke studni probíjeli. Tekla z nich krev. Proč to udělali? Proč tolik riskovali? Protože milovali svého krále! A David miloval stejnou láskou je. Proto tu vodu nemůže pít. Proto ji vylévá. Proto říká: *"Což mohu pít krev těch mužů? Nasadili svůj život. Přinesli mi ji s nasazením života."* Vylévá tu vodu před Hospodinem. Ta voda totiž patří Hospodinu. Jen Hospodinu, který dokáže mezi lidmi probudit tak velikou lásku, že si navzájem čtou myšlenky jeden druhého. Mají tak veliký respekt jednoho ke druhému a tak velikou úctu jednoho před druhým, že jednají ještě dřív než by zazněl nějaký povel.

*A toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: 'Poznej Pána', protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího. Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.' Židům 8:10-12*

Za lásku, kterou i v nás může Bůh probudit, patří Nejvyššímu čest. On dal svého jediného Syna, aby nezahynul žádný, který v něj uvěří, ale aby měl život věčný. A najednou se role obracejí. Král se stává poddanám, Pán služebníkem. Najednou ne my jemu, ale On nám přináší tu vodu života. Vodu těžce vybojovanou. Jeho smrtí na kříži. Svým zlomeným tělem a prolitou krví. Amen