**Kázání 13.9.2020**

**Téma: Správně zvolit**

**Čtení: Marek 6:7-32**

SVOBODNÉ VOLBY! Tak by se mohl jmenovat dnešní biblický úryvek, kterým je 6.kap. Markova evangelia. Ať už jde o volby do parlamentu nebo prezidenstké volby, ať už jsou u nás a nebo v zahraničí, jsou doprovázeny kampaní plné sloganů, předvolebních debat a tu a tam se objeví i nějaká ta aféra klíčových kandidátů. A to vše má za cíl ovlivnit volbu voličů. Nechci ale dnes mluvit o nadcházejících krajských volbách a volbách do Senátu.

Dnešní úryvek je o politikovi z doby, kdy se letopočet teprve začal počítat. Jeho aféra je tak velká, že se dostala do nejčtenější a zároveň nejvěrohodnější tiskoviny (nebývala to kombinace): do Bible. Marek, který tyto události zaznamenal, nemá za cíl vzýšit jeho volební preference. Marek nám chce ukázat, jak král Herodes sám volil. Jaké to mělo následky. A jak se z toho můžeme poučit.

Každý z nás chodíme denně k volbám, bez ohledu na to, jestli jsme plnoletí. Každý den házíme do pomyslné volební urny desítky hlasovacích lístků. Volíme mezi dvěma, či více kandidáty. Jednou či více možností. Odpustit - neodpustit. Obětovat se - neobětovat se. Postěžovat si – nepostěžovat si. Závidět – nezávidět. Povzbudit – nepovzbudit. Zahořknout se – nezahořknout se. Chtít - nechtít. Litovat - nelitovat. Litovat se - nelitovat se. Podívat se - nepodívat se.

Nevolit je také volba..

Také Herodes volil. Vzal si za ženu ženu svého bratra... (v.17), Herodes dal zatknout... (v.17), Herodes se bál... (v.20), Herodes ho chránil... (v.20), Herodes ho slyšel... (v.20), Herodes mu rád naslouchal (v.20), Herodes uspořádal hostinu (v.21), Herodovi se zalíbila (v.22), Herodes ji řekl... (v.22), Herodes se zavázal přísahou... (v.22), Herodes nechtěl odmítnout... (v.26), Herodes poslal kata... (v.28).

To všechno je přímá volba. Nikdo jiný ji za něj nedělal.

Král Herodes udělal třináct zásadních rozhodnutí, chcete-li přímých voleb.

Nu, podívejme se zblízka na tato rozhodnutí. Je jich třináct a na každé si dáme 10min ☺

Dobrá, vybereme jen čtyři ☺

1. **1. Herodes si vzal za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa (v.17)**

Možná jeden z nich citově strádal. Možná oba citově strádali. Tomu se nedalo pomoct. To je láska. Tomu se musí podřídit. MY SE MÁME RÁDI!

Ono je to opravdu moc krásné, když dva k sobě chovají city. Jednostranná zamilovanost je fajn, ale oboustranná je lepší. V tomto případě to skutečně jsou oboustranně sdílené city, jinak by nebyla Herodiana plná zloby na Jana a nechtěla by ho zbavit života (v. 19).

Ale když člověk dělá něco, co není Bohem dovoleno, tak je to hřích. "Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra." říká Jan Křtitel. A měl pravdu. V zákoně, který Bůh dal svému lidu je napsáno: "Neodkryješ nahotu ženy svého bratra. Je to nahota tvého bratra." (Lev 18:16).

Bůh je vynálezcem sexu a manželství. Proto autoritou v rozhodnutích ohledně vztahů je Bůh. Nejvyšší autoritou ohledně vztahů nejsou naše city, jakkoliv jsou silné a jsou jakkoliv dobrým nástrojem Božím jsou pro život ve vztazích a také pro nalezení manželky či manžela.

A tak tady je první Herodova volba. **Pocity nebo Boží slovo.**

**Král se rozhodl pro pocity.**

**2. Herodes totiž dal Jana zatkout a vsadit v poutech do žaláře (v.17)**

Král byl ve velmi těžké pozici. Na jednu stranu choval city k Herodiadě, která stojí o Janovu smrt. Na druhou stranu měl úctu k Janovi, který mu vytýká jeho poměr s Herodiadou. Žalář se zdá být dobrým kompromisem. Ale je to skutečně kompromis?

"Herodes se Jana bál, neboť věděl, že je to člověk spravedlivý a svatý, a chránil ho. když ho slyšel, byl celý nejistý, a přece mu rád naslouchal." (v.20)

Čemu přesně král naslouchal? Bezpochyby to bylo Janovo kázání:

“Hlas volajícího na poušti: připravte cetsu Páně, vvyrovnějte mu stazky!" (1:2-3)

"Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů!" (1:4)

Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým." (1:7)

Král Janovi rád naslouchal. Dobře se mu ho poslouchalo. Věděl, že na tom učení nejspíš něco je. Ale jen do momentu, kdy se to začlo týkat jeho citlivého tématu.

Je to dobrý Honzo (Křtiteli). Měl jsi fakt dobrý kázání. Ale na můj vztah s Herodindou mi nešahej. Na moje finance mi nešahej. Do mý práce mi nemluv. Jak trávím čas. Do toho ti nic neni. To je můj život.

Co je tvoje citlivý téma?

Herodes mohl naposlouchat hodiny kázání z proroka Izaiáše, o pokání, o přicházejícím mesiáši. Ale k čemu mu to bylo. Když si pak stejně dělal, co chtěl.

Nepomohlo mu ani, že měl dobré mínění o kazateli.

A tak tady je druhá králova volba. **Herodova vůle nebo Boží vůle?**

**Král si zvolil svoji vůli.**

**3. Poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu (v. 27)**

Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce: "Požádej mě oč chceš a já ti to dám." Zavázal se jí přísahou: "Dám ti, co si budeš přát až do polovice svého království." Ona vyšla a zeptala se matky: "Oč mám požádat?" Ta odpověděla: "O hlavu Jana Křtitele." Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: "Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele." Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl ji odmítnout. Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. (v. 22-27)

Situace nepotřebuje nějaké zvláštní dokreslení. Dívka tančí a Herodovi a hostům se to líbí. Pro Heroda je velké pokušení vyjádřit hezky tančící dívce kompliment, obzlvášť, když v místnosti není jeho manželka. V různých společnostech se vyjadřuje kompliment různě. Někde se prostě řekne: pěkně tancuješ. Někde se jí koupí sklenka vína nebo pozve na luxusní večeři nebo koupí drahý šperk s diamantem. Někdo jiný pozve slečnu na projížďku na motorce. Někdo nabídne půlku království. Jmenovatel je stejný: ukázat, že na ni mám.

Herodes ukázal svým přátelům, že na ni má a ejhle: cena jeho slibu je Janova hlava. Toho, kterému tolik rád naslouchal. Jeho kázání ho oslovovala. Zatknout to ano. Ale stít hlavu?

Třetí králova volba: **Herodova sláva nebo Boží sláva?**

**Herod si zvolil svoji slávu.**

**4. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly."**

**Jiní pak říkali: "Je to Eliáš!" A zase jiní: "Je to prorok - jeden z proroků."**

**Když to Herodes uslyšel, řekl: "To vstal Jan, kterého jsem dal stít."**

Toto byla úplně nejdůležitější Herodova volba. Týkala se totiž toho, čemu věří.

Všechna Herodova dosavadní rozhodnutí byla projevem toho, čemu skutečně věří. Samozřejmě ne toho čemu věří o léčivých účincích heřmánku. Ale čemu věří ohledně identitě Ježíše z Nazareta.

Veškerá naše rozhodnutí a chování se dají ilustrovat na pyramidě.

Naše jednání stojí na tom, jak myslíme. To jak myslíme, stojí na tom, čemu věříme. To, čemu věříme je ovlivněno tím, jak zpracujeme fakta a okolnosti kolem nás.

Fakta a informace, ke kterým měl Herodes přístup byla následující:

Jan, kterého si vážil a pokládal ho za svatého a spravedlivého (tedy za věrohodného) mu říkal, že za ním přijde někdo, kdo má moc odsoudit člověka (jinak by nebylo potřeba činit pokání a nechat se křtít na odpuštění hříchů).

V Izaiášovi se o tomto člověku psalo, že bude Pánem každého člověka, i králů.

Přicházejí zprávy, že je tu nějaký Ježíš, který uzdravuje, přivádí lidi k životu, vyhání démony a říká o sobě, že má moc odpustit hřích.

Ale také přicházejí zprávy o tom, že někdo říká, že je to prorok a někdo jiný, že je to Jan.

Volba Herodova byla tedy o tom, co si o tomto muži, jménem Ježíš myslet.

Mohl by to skutečně být ten, který má moc soudit i odpustit? Nebo je to někdo jiný.

Věřit tomu, že je to Jan Křtitel by bylo tak výhodné. Tolik by se ulevilo svědomí.

Je tak výhodné věřit tomu, že Ježíš je mýtus, dobrý učitel, revolucionista v zapomění římských dějin. Je to tak výhodné pro naše svědomí.

Herod si zvolil věřit, že Ježíš není avizovaný soudce světa.

A podle toho jak věří, tak i myslí. A podle toho jak myslí, tak i jedná.

Proto si vzal manželku svého bratra. Proto zatkl Jana. Proto poslal kata pro Janovu hlavu.

Protože nevěřil, že Ježíš je Boží soudce.

Všechno, co děláme je důsledkem toho, čemu věříme. A specificky, čemu věříme o osobě Ježíše Krista.

Herodes ale nebyl stoprocentně zlý. Uspořádal narozeninovou hostinu pro své přátele. Bál se Jana Křtitele. Z jiných zdrojů víme, že založil město Tiberias.

Žádný člověk, ani ten nejhorší člověk není stělesněním 100% zla. Ani jeden z našich politiků, ani žádný jiný politik nebo vládce v historii.

Nebudeme ale souzeni za to, jak jsme byli či nebyli zlí. Ale podle toho, čemu věříme o Ježíši Kristu. To samozřejmě má dopad na to jak žijeme.

Herodes o Ježíši hodně slyšel, ale nikdy nevyvynul snahu se s ním osobně setkat. Jediným osobním setkáním bylo, když Pontius Pilát k němu poslal křivě obžalovaného Ježíše, aby nad ním Herodes vynesl rozsudek. Když mu Ježíš na jeho žádost nepředvedl žádný zázrak, poslal ho zpět k Pilátovi, který ho nechal ukřižovat.

A to bylo další rozhodnutí na základě toho, čemu Herod věřil o Ježíši.

Paradoxně, to bylo právě toto ukřižování, které se stalo avizovanou obětí Božího Syna za hříchy každého člověka. Ježíš zemřel a Bůh ho vzkřísil z mrtvých, protože svoji dokonalou obětí porazil smrt. Proto je nejenom soudcem, ale také zachráncem. To je plná zvěst o Ježíši! (Mimochodem všimli jste si, že Herodes raději věřil, že Jan Křtitel vstal z mrtvých než že Ježíš je avizovaným mesiášem?)

Čemu věříš o Ježíši? Nenech uplynout svůj život, aniž by ses s Ježíšem potkal v Bibli.

Proč to Marek dělá? Proč se zabývá popravou Jana Křtitele právě tady v 6.kap? Marek už přeci dříve zmínil, že Jan Křtitel byl uvězněn. Čteme si o tom v 1.kapitole: "Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium." Mohl tam udělat odbočku a vysvětlit, PROČ byl Jan uvězněn. Ne. On to nechal až do kapitoly 6, kde by tento příběh vůbec nechyběl. Podívejte, jak by to krásně navazovalo i bez něj: v.14-16 + v.30-31.

Když budete číst Marka, zjistíte, že on je velmi pečlivý editor. On události pouze nezaznamenává. On je pečlivě seřazuje, aby vyzdvihl hlavní poselství událostí popsaných.

Všimněme se, v jakém kontextu tuto historickou událost zaznamenává. Ježíš posílá své učedníky hlásat evangelium. A připravuje je na různé reakci svým posluchačů. Někteří je budou poslouchat, jiní je nebudou poslouchat. A Marek dává jeden velmi zevrubný příklad toho, jak to vypadá v životě člověka, který nepřijímá.

Jestli se nakonec Herodes rozhodl věřit ve vzkříšeného Ježíše nevíme. Je jen známo, že byl o několik let později poslán císařem Caligulou do vyhnanství, kde zemřel. Před Boží soudnou stolicí nezazní otázka: jaký je tvoje bilance dobrých a špatných skutků. Ale co sis myslel o Ježíši. Ať jsi tu jako křesťan, ateista nebo agnostik, život je plný příležitostí se osobně setkat s Ježíšem skrze Bibli. Co s těmi příležitostmi uděláš?

Všichni stojíme denně před rozhodnutími

Naše každodenní volby tipu Odpustit - neodpustit. Obětovat se - neobětovat se. Přibrzdit - nepřibrzdit. Chtít - nechtít. Závidět - nezávidět. Litovat se - nelitovat se. Podívat se - nepodívat se, zapnout-nezapnout, kliknout-nekliknout, usmát se, úsměv opětovat, pozdravit – ignorovat, ... mají společného jmenovatele. Jakoby u každého slovesa byla malý odkaz k poznámce pod čarou. K jedné a té samé poznámce pod čarou.

Ježíš je můj Pán - Ježíš není můj Pán.

Král Herodes měl nejméně čtyři momenty, kdy se mohl rozhodnout, ale rozhodl se, že on je svým Pánem.

Jak se rozhodneš ty?