**P 163 1.sl** 17.1.2021jm

Ž 104,15 Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.

**P 613** Oči všech

Pane Bože a Otče náš,

věříme, že ty vidíš každého jednotlivého člověka, jeho příběh a víš, co nám chybí. Chybí nám tak často radost a odvaha a důvěra. Prosíme, abys byl svým svatým Duchem při nás a dával nám radost právě ve chvílích, kdy se nám jí nedostává. Někdy býváme nejisti, nevíme, jestli naše rozhodnutí byla správná a nevíme, jak to všechno dopadne. Někdy míváme úzkost z toho, co nás čeká, nevíme, jestli svůj úkol zvládneme a nevíme, jestli rozhodnutí, které se chystáme udělat, je dobrý nápad. Někdy víme dost dobře, že to dobrý nápad nebyl a litujeme toho, že jsme nebyli pozornější, ostražitější, pečlivější. A nejtěžší je, když nás trápí vina, úlevná radost přijde, když uvěříme ve tvé odpuštění. Prosíme tě o ně. Každý z nás by si přál, abys mu dal radost z naděje, že se všemi, kdo nás předešli k tobě se opět setkáme. Chválíme tě za možnosti, které díky tobě máme, za tvoje dary i za tvoji laskavou péči, za víru, ta nás nese. Chvála buď tobě, Bože Otče, Kriste Spasiteli, svatý Duchu. A

**1.Čtení Izaiáš 25,6-9**

Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“

**P Svítá 156** Svatba v Káni

*Víno své výborné pít mi dej. Říká Bůh: Jen dnes už ochutnej, hle, kalich můj oplývá, v něm čas se ti otvírá, kalich můj oplývá, přijímej, hle kalich můj oplývá, v něm pro všechny dost zbývá, kalich můj oplývá, přijímej.*

**2.čtení J 2,1-12**

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“  
Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“  
Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“  
Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.  
Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj.  
Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.  
Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“  
Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Milí bratři a sestry,

Příběh o svatbě v Káně by mohl mít podtitul: „když dojde humor“. Což se nám v poslední době stalo, myslím, nejednou. I když, sledování dění v našem státě ve sdělovacích prostředcích poněkud přesahovalo do oblasti grotesky a podobných vyražení. Zpočátku týdne se hojně diskutovalo o tom, co dělat s těmi svévolnými občany, kteří se nechtějí očkovat. Nyní však se to překlopilo v jiný problém: co dělat s těmi zodpovědnými občany, kteří se chtějí očkovat. Napadal mě často Kocourkov, a tu jsem si vzpomněla na židovskou variantu Kocourkova, to je městečko jménem Chelm. Mnoho vtipů je na ty chelmské. Např.:

V chelmské bráně patroluje noční hlídač. Kolem půlnoci už je řádně ospalý. Zhasne lampu, zachumlá se do kabátu, posadí se do kouta, zavře oči… a za chvíli dřímá. Když se probere, vidí nějakou záři. A začne přemýšlet. Může to být moje lampa? Nemůže, tu jsem zhasil. Mohou to být lucerny na tržišti? Nemohou, ty se zhasínají v deset. Může to být Měsíc? Nemůže, protože je v novu. Mohou to být hvězdy? Nemohou, je zataženo. Hoří!

Vida, jak člověk pečlivou analýzou může dojít ke správnému závěru. Akorát že někdy je to potřeba rychleji. Promiňte mi široký začátek, tento vtip mi připadal velmi výstižný pro naši současnost. A také nás vrátil k tématu „když dojde humor“. Proč toto téma: víno totiž symbolizuje v Bibli radost. Třeba tak, jak jsme slyšeli z úvodního verše bohoslužeb: Ž 104,15 *Dáváš víno pro radost lidskému srdci.*

Ne že by bibličtí autoři nevěděli o tom, že víno je alkohol, například v knize Přísloví čteme: *Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.*Ano, také, ale mluvíme o zemi, kde víno bylo a je mnohem běžnějším nápojem než u nás, asi jako v Itálii nebo prý také na Moravě, té teplé části myslím. V zásadě víno je symbolem radosti. Na to bychom neměli zapomenout, třeba v té výsostně vážné a důstojné chvíli při večeři Páně. Protože jestliže je víno symbolem radosti a chléb symbolem nasycení všech našich potřeb, co nám to ten Pán Kristus při své večeři všechno dává?

V Kazateli 9,7 čtu: *Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle.* Není pochyb, sestry a bratří, že kdybychom toto zaslíbení vzali vážně a spolehli se na něj, dařilo by se nám nepoměrně lépe. Bůh našel zalíbení v mém díle. Musím říct, že mně se tomu až příliš často nechce věřit. Dokonce když se mluví o konci časů, o království Božím, řečeno výrazy Nového zákona, i tam se nezapomene na víno: *Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné*.(Iz 25,6)

K tomu si připojme to množství Ježíšových podobenství o království Božím jako o hostině nebo svatbě, víno tam nemůže chybět. To už jsme zpět u dnešního příběhu, ale ještě jeden verš: *Co kdo sklidí, bude též jíst a bude chválit Hospodina, a kdo budou sbírat hrozny, budou z nich pít víno na mých svatých nádvořích.* (Iz 69,2) Nepřekvapí vás, že sám Bůh vyzývá k pití vína na jeho svatých nádvořích? Tak to je, radost není nic, co by bylo před Bohem špatné.

Touto obhajobou vína z biblického pohledu se dostáváme doprostřed dnešního příběhu o svatbě. Evangelium podle Jana je dosti složité, a to ve smyslu pověstného ledovce: toho je taky nad hladinou vidět jen sedmina. Skoro všechno, co tam je, znamená ještě něco jiného a dost možná je tam v každé zmínce uloženo několik odkazů. Jenomže kdybych se pustila do všeho, co jsem našla v příběhu o svatbě v Káni, tak by to s vámi nedopadlo dobře. K tomu opět židovský vtip:   
Jeden posluchač říká vyčítavě kazateli: Po vašem kázání, rebe, jsem nemohl celou noc usnout. „Udělalo na vás tak silný dojem?“ táže se polichocený kazatel. „Ale kde! Usnul jsem při něm, A když spím ve dne, nemohu pak spát v noci.“  
Aby se vám to nestalo, budu spoléhat na to, že jste slyšeli aspoň tolik kázání na svatbu v Káni, kolik jsem jich už napsala sama, a že to je už pomalu sbírka. Takže mnoho víte už předem, a tak se soustředíme jen na pár bodů. Jedním je radost, a ta jim došla, to už jsme trochu probrali.

Další zajímavé motivy zjistíme tak, že se soustředíme na to, co tam kdo dělá a co kdo ví.

Pokaždé se zasekneme u matky Ježíšovy, resp. u té podivné odpovědi, kterou jí syn dal. K tomu bych chtěla říct, že Jan svými mnohovýznamovými odkazy přímo dává práva k tomu, aby v jeho textu čtenář významy hledal a možná i nacházel další a další, na které autor nepomyslel. Je to trochu nebezpečné, pravda, ale pokusme se.

Odpověď syna matce zní: *Co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina.* To je výkladový ekumenický překlad. Drsnější a přesnější je kralický: *Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má.*

Hodina je ta, kdy byl Ježíš ukřižován. Umřel za naše hříchy. Jenomže v celém Janově evangeliu vystupuje Ježíš a jedná, jakoby to byl Ježíš vzkříšený. Považuji to za geniální tah autora, který píše svým čtenářům o dobách minulých tak, aby je měli jako doby přítomné, protože oni nepotkali pozemského Ježíše, mají jen zprávu o vzkříšeném a živém, a k té víře je Jan vyzývá na každé stránce své knihy. V kontextu příběhu ještě nepřišla jeho hodina, ale v kontextu čtenářů už přišla. A proto se ten zázrak přece stal, Ježíš daroval radost.

Pojďme se chvíli zabývat Ježíšovou odpovědí: *Co mně a tobě ženo*. Předně předpokládejme, že to oslovení „*ženo*“ není v kontextu starověku zdaleka tak příkré a neosobní, jako se nám zdá. V knize starověkého autora, Josefa Flavia, oslovuje kdosi tak svou manželku a má to být velmi láskyplné oslovení. Ale možná, že i jistý odstup Ježíšův by tu mohl být brán v úvahu, Marie na tom byla s vírou stejně, jako všichni ostatní. Měla to velmi těžké, ale co se týče daru víry, neměla výhody. Musela se víře vystavit stejně, jako každý další Ježíšův učedník. Tak snad i proto to oslovení?

Co kdybychom tam vsunuli – „*je do toho*“, aby to znělo: „*Co* ***je do toho*** *mně a tobě, ženo*?“ Co je do toho mně a tobě, že nemají víno? Že jim došel humor? Co my  tím máme společného? Dokonce až: Co my s tím uděláme? Marie s tím má společného to, že se za to právě modlí, neboť tak chápu všechny prosby vztažené k Ježíšovi: jako modlitby. A Ježíš to vzal také za něco, s čím má co dělat. Vlastně mě příběh o svatbě v Káni ponouká, abych se nebála svoje modlitby formulovat velmi konkrétně, vždyť toto je modlitba za obyčejné věci, navíc jakoby zbytné. Bez vína, tedy bez radosti se dá přežít. Ale jak? Mizerně. Tak o to smíme prosit, přece máme v paměti verš z žalmu, že Bůh dává radost lidskému srdci.

Tak to by byla modlitební a organizační Marie, protože to ona to vše uvedla do chodu. Dále služebníci. Všimli jste si někdy, že bez nich by žádný zázrak nenastal? Jistě, kdo si myslí, že Ježíš byl takový druh kouzelníka, mohl by se domnívat, že Ježíši stačilo lusknout prsty, a nádoby mohly být plné. To právě se nestalo. Služebníci jsou tam potřební, ti poslušní, ti pracovití, kteří udělají, co Pán řekl. Dalo by se říct, že služebníci zadělali na zázrak. Kromě Marie jsou také jediní, kdo ví, odkud se to dobré víno vzalo, jinak nikdo neví, ale všichni tu radost mají. Jakoby tam bylo řečeno: radost Kristova je pro všechny, bez počítání zásluh. A kdopak jsou to ti služebníci Páně? Ti, kteří vědí, odkud radost je? Snad vás všechny napadlo, že to jsme i my. Což je především úkol čestný a vznešený, přesto úkol. Natahat v rukou 600l vody dá zabrat.

Dále se tam vyskytuje správce hostiny a ženich. Vždycky mi bylo divné, proč správce, který by to měl mít podle mě na starost, děkuje ženichovi, který na to musí koukat jako zjara. Vždyť taky nic neví, možná si ani nevšiml, že původní víno došlo. A tak bez dalšího zkoumání zvyklostí na starověkých svatbách poslyšte výklad, při kterém zcela opustíme souvislosti té konkrétní události, a pustíme se mnohem dál:

Vrchní role v podobenstvích zpravidla náleží Bohu. Zde by to byl správce. Role ženicha zase náleží Kristu. Kdybychom to tak vzali, byla by poznámka správce hostiny jasný odkaz ke Kristově vzkříšení, k té nové době, nové radosti, lepší, než byla před tím a kterou Ježíš uchoval do konce, a tak zcela převrátil navyklý běh věcí. Protože to obvykle tak nebývá, že nakonec je to nejlepší. Též tam funguje jakési prolínání symbolů, víno připomíná krev, kterou Ježíš prolil. V dobrých příbězích se vždy mísí radostné s těžkým, protože tak to je v reálném životě. Díky této oznámce si můžeme všimnout, že se nejedná o nějakou povrchní, dočasnou, pomíjivou radost, (jako bychom si řekli – trochu radosti, dobrý, ale ve skutečnosti to všechno stále nestojí za nic), ale radost jako podtext, jako podhoubí, radost v základech. Radost, která Ježíše stále mnoho, ale neváhal to pro nás udělat.

No a pak ještě zázrak, zde proměna vody ve víno. Mimochodem, každý rok se takový zázrak odehrává na vinicích. Zázrak je cosi, co je za zrakem, neznáme všechny postupy, jak se to děje. Zázraky, myslím, chápeme jako součást Ježíšovy existence, a spíše bychom neřekli, že se nás nějak týkají. Nebo že by se pro nás děly. A proto bych chtěla uvést ještě jeden vtip z židovského Chelmu, jak to vypadá, když někdo plýtvá zázraky:

Bronstein se snažil obchodovat, ale neměl na to hlavu, vedlo se mu čím dál hůř. Když už nevěděl, kudy kam, rozhodl se, že napíše přímo Hospodinu a požádá ho o pomoc. ‚K čemu utrácet peníze za známku?‘, říkal si, ‚Hodím dopis do větru a on už k Nejvyššímu doletí‘.   
Kolemjdoucí dopis zachytil, přečetl si nezvyklou adresu a zanesl dopis na poštu, ať si s ním nějak poradí.   
Poštmistr nenašel žádnou instrukci, jak a kudy by měl takový dopis jít, tak jej alespoň ofrankoval a poslal gubernátorovi.   
Gubernátor si dopis přečetl a zachtělo se mu udělat dobrý skutek. Poslal tomu nešťastníkovi přes chelmského poštmistra 50 rublů. Za pár dní dostal stejnou cestou další dopis. Stálo v něm: ‚Dobrý Bože, děkuju ti za peníze, které jsi mi poslal. Příště je však neposílej přes gubernátora, ani přes našeho poštmistra. Každý z těch lotrů si určitě polovinu nechal‘.

V tomto mikropříběhu se staly aspoň tři zázraky, ale ten, kvůli komu se ta utěšená řada stala, nebyl přece spokojen. Není to příklad hodný následování, vzpomeňme, že se jedná o občana Kocourkova.

Na svatbu v Káni je napsáno množství kázání, ale bezkonkurenčně nejlepší napsal Sváťa Karásek ve stejnojmenné písni. *Když Ježíš šel přes tu judskou zem ….* Doufám, že i vám se hned vybaví melodie a další text. Chtěla bych připomenout, že příští sobotu s ním má být rozloučení, a bude to pro většinu lidí online, takže i my se můžeme zúčastnit. Možná i tam bude připomenutý verš z jeho písně: „*V svý smrti jen přejdeš most, Bůh zavolá: Další host, novej host k nám vešel na slavnost“.* To je jedno silné místo Karáskovy písně a další je toto: *V žití tvém přibývá dalších let/ nečekej nejhorší naposled/ Bůh na sklonku tvého dne/ dá ti víno výborné/ výborné víno až naposled*. Což je něco naprosto jiného, než naše obvyklá stížnost, že „stáří je obtížné a nepříjemné“. Ale, jak už jsme si všimli a i píseň to zohledňuje, ono nejde jen o tento život, i když také, a ne málo. Dar radosti se vztahuje na tento život a vztahuje se i na to, kde a jak budeme potom.

**P varhany**

Pane Kriste, voláme k tobě **pomoz nám, Pane.**Prosíme o radost. Někdy je smutek tak veliký, že ani nevzpomeneme, že by ještě nějaká radost pro nás byla. Voláme k tobě **pomoz nám, Pane.**Prosíme tě o tvé potěšení pro všechny, kdo jsou smutní. Voláme k tobě **pomoz nám, Pane.**Prosíme o radost pro tento svět, který k ní skýtá málo důvodů, a tak tě prosíme o zázrak, dej, aby nákaza ustoupila. Voláme k tobě **pomoz nám, Pane.**Prosíme srdečně a s pokorou za všechny, kteří se snaží, aby se zlepšila zdravotní situace u nás i všude na světě. I když o správnosti jejich snažení někdy pochybujeme, chceme je podporovat. Voláme k tobě **pomoz nám, Pane.**S pokorou nyní myslíme na země, kde jsou podobné nákazy stále, příliš jsme si to nepřipouštěli. Teď vidíme, že žijeme v jednom světě. Voláme k tobě **pomoz nám, Pane.**Prosíme o záchranu pro všechnyVoláme k tobě **pomoz nám, Pane.**Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebo, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva, na věky. A.

**3. čtení: Fp 4,4-6** Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Kéž Boží milost naplní vaše dny radostí a pokojem, ať půjdete kamkoli.

**P 638** díky