**Kázání JIMRAMOV 3.1.2021, Jan 14, 6**

1. čtení: Efezským 4, 22-32,

Text kázání: **Jan 14, 1-6**, hlavní verš 6.

[***1***](http://www.biblenet.cz/b/John/14#v1)*„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.*

[***2***](http://www.biblenet.cz/b/John/14#v2)*V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.*

[***3***](http://www.biblenet.cz/b/John/14#v3)*A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.*

[***4***](http://www.biblenet.cz/b/John/14#v4)*A cestu, kam jdu, znáte.“*

[***5***](http://www.biblenet.cz/b/John/14#v5)*Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“*

[***6***](http://www.biblenet.cz/b/John/14#v6)***Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.***

Milé sestry, milí bratří,

nový rok, zase je tu. Všichni si přejí spoustu krásných, ale někdy už prázdně znějících slov přání, při přípitcích, při předsevzetích po odeznění posledních vteřin starého roku. Nechtěla bych, aby dnešní kázání také byla jen prázdná slova.

Když jsem ale přemýšlela, který text vybrat pro dnešní den, tak jsem si nebyla jistá, co je pro novoroční bohoslužby tematické. Vánoce jsou jasné, velikonoce také, jde o poselství svátků, kvůli kterým jsme přišli do kostela. Na Nový rok nevíme, (ještě nevíme), co bude, co přijde, doba je nejistá, pandemie neustupuje, jak někteří předpovídali, nevíme, jestli bude co slavit. Možná právě proto přicházíme do těchto lavic, protože chceme do toho očekávání nového roku slyšet něco potěšitelného, něco slavnostního, povzbudivého, něco, podle čeho se budeme moci v novém roce orientovat.

Přečetla jsem si v bibli tu známou větu: JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT -

to si myslím je krásné heslo, bývá často i na nejrůznějších tabulkách, takových těch dřevěných, co se zavěšovaly nad dveře v domě, (dnes už si je do moderních domů lidé asi nedávají, nehodí se jim tam), nebo i na výšivkách, co byly za mycím stolem v kuchyni (dnes už jsou tam kachličky) - to heslo zní krásně a myslím, že je i vhodné pro nový rok. Najít tu správnou cestu rokem 2021, prožít tento rok v pravdě, žít i v tomto roce opravdový a pořádný život – kdo by si to nepřál? Znát tu cestu, žít v pravdě a žít pořádně!

Co to ale znamená konkrétně? Která je ta cesta, kde najít pravdu a jak žít pořádný život? To jsou tři obecné věci, že se až nebezpečně blíží všem těm novoročním klišé\těm přáním, které slyšíme mnohokrát, že už je vlastně nebereme ani vážně. Hodně zdraví, štěstí, pohody, klidu…Když se ale chceme zamyslet, trochu více se podívat pod jejich povrch, je to asi stejně neurčité a rozmlžené, jako celý ten nový rok před námi.

**----S cestou**/cestami máme všichni své zkušenosti. Jezdíme po nich autem, na motorce nebo na kole, chodíme pěšky po cestách v přírodě. Taky někdy autobusem, nebo vlakem (to už je dnes pro někoho neznámé). Mnoho cest jsme si opravili, zpevnili, vydláždili a máme radost, že to hezky vypadá, dá se po nich dobře chodit, nebo jezdit, ale pak se stane, že na takovou cestu nasněží, a je to jinak. Najednou se nám ztratí, nevíme přesně, jestli to klouže, když k tomu jsou teploty kolem nuly, najednou nám i na rovině ujede noha, a už sedíme na zemi. Příště to vezmu raději po trávě, tam to třeba nebude tolik klouzat. K čemu je pak ta nová cesta, vydlážděná někdy hodně drahými dlaždicemi? Nebo proč se mnoho řidičů také vyhýbá rychlé cestě po D1, vždyť je tak přímá, rychlá, ušetří čas, někde ještě hodně drncá, mnoho úseků už máme opravených, ale je tu strašně silný provoz, pak přijde nehoda, stojí se několik hodin v koloně a nemůžeme z toho ven. Nejde to otočit a objet.. Nějak jsem se o cestách rozpovídala…

**----S pravdou** je to podobné. Každý má svou pravdu, každé noviny, ať už papírové, televizní, nebo internetové na nás valí spoustu pravdy ze všech možných stran a my vlastně pak netušíme, kdo tu pravdu vlastně má, komu máme věřit, co je podložené, co ne. Není čas se dál a dál zabývat každou zprávou, jestli je pravdivá. Pravda je slovo velmi často používané, ale pak už také často nemá žádný respekt. Každý máme často svou pravdu, nebo alespoň kousek, na každém šprochu pravdy trochu, říká pravdivé pořekadlo, ale celou plnou naprostou pravdu ve všem nemá asi nikdo z nás. Spousta lidí si ale myslí, že ji má.

**----A život?** Pořádný život? Pod tím si zase každý představujeme úplně odlišné věci. Dost lidí by si asi představilo hodně peněz, aby mohli začít žít podle svých představ, tedy užívat si – nákupy, cestování, dovolené u moře… Odborníci radí pohyb, střídmou stravu a dostatek spánku. A taky nekouřit, nepít alkohol, což je ovšem pro řadu lidí naopak synonymem onoho pořádného života. Podle některých začíná život v osmnácti, podle jiných po třicítce, podle dalších až když jsou děti z domu, až jsou samostatné, zaopatřené, a čím je člověk starší, tím víc závidí těm úplně malým dětem, jaký si žijí bezstarostný život.

CESTA, PRAVDA I ŽIVOT.

Všechno jsou to prostě hodně obecné pojmy a v nich samotných **žádný recept na spokojený a klidný život v roce 2021 asi nenajdeme.** To neříkám jako frázi, ale to ještě není konec kázání. To by nám nic dobrého naše účast na bohoslužbách nepřinesla. Takže ještě pokračujeme:

Cesta, pravda a život, totiž není všechno, co jsme slyšely v našem biblickém citátu. Ten začíná slovy: **„JÁ JSEM“.** My víme, kdo to říká, Říká to Ježíš, v něhož my věříme jako v Krista, tady jako ve svého Spasitele. Věřit v Krista v průběhu roku a za všech událostí, které přináší, nemusí být rozhodně žádný med, nic jednoduchého. Rozhodně to není vždycky jasné, co to znamená a jak by se měl takto věřící člověk zachovat.

**Víra v Krista je zápas a v letošním roce to asi nebude jinak.**

Tento Kristus je však naše cesta, pravda i život. Ve spojení s ním dostávají všechny řečené pojmy přesnější vymezení. Nedokážu říct, co přesně budou znamenat v tomto roce pro každého z nás jednotlivě, ale celkem dobře se z nich dá vyčíst, kudy nejít, co nedělat, čeho se vyvarovat.

Jít Kristovou cestou znamená nenechat se svést na cesty v jiném jménu, například ve jménu peněz, moci, nepravdy, polopravdy, lži. I kdyby byly sebe-líbivější. To znamená nehledat smysl života v tom, co pomíjí, co je sobecky jen pro mě, co nebere ohled na druhé okolo mě. Kudy se dát, kde hledat a žít pravdu, to už je na každém z nás, v každém dílčím momentu toho nadcházejícího roku. Možná, že uklouzneme, možná, že někdy na správnou cestu netrefíme, možná, že bude hrbolatá, přestože jsme do ní investovali. Jsme na zemi jako poutníci, hledáme cestu, zvažujeme každý další krok. Důležitý není jenom cíl, důležitá je i cesta sama. Náš život na zemi je přirovnán k cestě. Jednou se nabízí mnoho cest, jindy žádná. Ptáme se po cestě, abychom se neminuli s cílem

Možná budeme muset pozměnit svůj pohled na lidi, na svět i na sebe, budeme si muset opakovaně přiznat, že jsme neměli pravdu, anebo ne zcela, možná se ukáže, že jsme důvěřovali někomu, kdo k nám nebyl upřímný. Asi přijdou okamžiky, kdy budeme nevyspalí, unavení, nebo přejezení, vyčerpaní a budeme mít pocit, že nám život protéká mezi prsty…

Ale do toho všeho a při tom všem bude platit Ježíšovo: „JÁ JSEM“ a nejen JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT, ale i „JÁ JSEM TEN DOBRÝ PASTÝŘ“, „JÁ JSEM DVEŘE“, a také to úplně nejprostší, ale zároveň nejpovzbudivější:

“**JÁ JSEM S VÁMI AŽ DO SKONÁNÍ TOHOTO SVĚTA**“.

Ten správný recept pro nový rok nespočívá v tom najít tu jedinou správnou cestu, pravdu i život, ale mít neustále před očima a na srdci ono: „JÁ JSEM“, „JÁ JSEM S TEBOU“. Ve všem našem hledání cesty, pravdy i života bude platit, že lepší to bude s Bohem, než bez něj. **To je podstata naší víry**, naše základní přesvědčení: **Žít s Bohem v tomto světě, a tedy i v roce 2021.**

Je-li tedy co jistého pro rok 2021, je to právě toto: pro každého z nás platí to Ježíšovo

**“JÁ JSEM S TEBOU“.**

Přála bych sobě i nám všem, abychom mohli ve vší hloubce prožívat to, že Ježíš se nám stal cestou, pravdou a životem. Vydejme se tedy vědomě na cestu, kterou máme v plánu.

**Bože,**

dej, ať na všech cestách, kam kráčíme, chápeme tato tvá slova. Ať dokážeme v sobě zodpovědět otázky:

Co pro nás znamená život?

Jak skutečně žijeme?

Co k životu potřebujeme?

Co nám pomáhá skutečně žít?

Jaký význam má pro nás pravda?

Dokážeme čelit pravdě o sobě, nebo se jí vyhýbáme?

Zakusili jsme už někdy, že se nadzvedla rouška a my jsme zahlédli skutečnost?

Bože, dej, abychom se dotýkali pravdy. Hleděli až na dno skutečnosti. Aby nám bylo jasné, že ty jsi pro nás útočiště a že jsi s námi.

AMEN

Dana Konvalinková