1. Mojžíšova 22,1-19

Tak to je první pasáž, dvaadvacátá kapitolka bible a on už je tu takhle nezastřenej obraz evangelia. Těch obrazů tam je tolik až to mlátí dveřma:

Vzal dřevo, vložil je na svého syna a šli oba spolu.

„Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti.“

Když přišli k hoře – po tolika dnech, co byl Jonáš v břiše velké ryby – šel, vzal berana a obětoval jej místo svého syna.

Bude-li s ním anděl tlumočník, jeden z tisíců a poví, že je to přímý člověk...

Těch paralel, je tam strašně moc, ale tohle je jenom první čtení. (Samozřejmě, pokud vás už tady něco oslovilo, tak si můžete přemýšlet dál, ale mi ostatní teď pokročíme.)

3. Mojžíšova 9

Toto je druhá pasáž, možná se teď snažíte přijít na to, proč zrovna tahle – jak to teď spojím..., co z toho vyvodím... – co chce básník říci?

No, já tady nad tím zas tolik nepřemýšlel, dal jsem to sem jenom pro kontext. (Ale samozřejmě se nad tím můžete zamýšlet na vlastní pěst. Koneckonců je psáno, že Jeho nekonečnou moc i božství, lze od stvoření světa pozorovat, když lidé přemýšlejí o Jeho díle…)

Nicméně ta třetí pasáž bude z Micheáše 6,6-8

Tak teda co?

Oběti ano?

Oběti ne?

A co máme přinést my dneska, když nestojí chrám?

Takovýho bravu bylo obětováno v domnění, že se tím slouží Bohu, a pak člověk slyší: „Jídám Já snad maso z tura? Napájím se kozlí krví? Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě.“

Abraham nabídl syna. To trauma pro matku, že její muž málem zabil jejího jedináčka, kterýho měl ve sto letech, jenom kvůli nějakýmu obřadu. To trauma pro Izáka – šli oba pospolu, pak taťka stavěl oltář, pak rovnal dříví, a pak mě svázal do kozelce, hodil na to dřevo a už sahal po noži, a kdyby ho Bůh, buď požehnán, nezastavil, tak mě tam podříznul jak chovnou… ovci (protože svině je nečistá)

„Jídám Já snad maso z tura? Napájím se kozlí krví? Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě.“

Je zřejmé, že oběť není pouze kvůli Bohu, ale i kvůli člověku – pokud už se nadechujete, že to je hereze a že to není pravda, tak já rozvedu, co tím myslím.

Někteří z Vás, už mají děti. Ostatní to zase nemají tak daleko do doby, kdy byli děti. (Ti mladší snad dokonce do doby, kdy byli děti s tvrdým Y)

A když je člověk dítě a chce udělat radost svým rodičům, tak není v lehké pozici, protože (a když je člověk už školní dítě, tak si to uvědomuje víc) nemá těm rodičům co dát. Všechno, co má, tak má většinou od nich (nebo teda od babičky, ale to je v podstatě totéž a navíc to, co má člověk od babičky, tak se těm rodičům vůbec nelíbí, jinak by to tomu děcku dali oni). Co může tudíž děcko dát svým rodičům? No, v podstatě nic, ale stejně to chce udělat, protože od rodičů odpozorovalo, že tím lze nějak projevit svoji náklonnost a chce jim to oplatit.

To dítě chápe, že když ono něco dostalo, mělo radost, a správně v rámci učících mechanizmů předpokládá, že když něco dá, budou z toho mít zase radost ti, kterým to dá. Takže něco splácá nebo načmárá na výtvarném kroužku, který mu rodiče platí, nebo jim něco koupí za kapesný, které od nich dostal...

A rodičům to je, technicky vzato, k ničemu, nebo v tom lepším případě jim to ani k ničemu není, ALE mají z toho většinou radost (dokonce větší, než by se mohlo zdát rozumné). Rodiče se skrz to nic nového nedovědí ani nenaučí.

Zato to dítě se tím učí. Jednak budovat vztah, jednak nějaké formě cílevědomosti a taky nějaký hodnotě ne-materiálních věcí. Ono totiž nejde o ten dar – nejde o to, co přinášíte.

Abychom si špatně nerozuměli. Ono je psáno: „Proklet buď chytrák, který má ve stádu samce a složí-li slib, přinese Hospodinu vykleštěné.“ Proklet buď chytrák – v tomto směru jde o to, co přinášíme.

Ale pointa oběti, není ta oběť samotná, ale ten vztah, který buduje. (v tomto smyslu nejde o to, co přinášíme) A proto, že nejde o ten dar, ale o něco většího, než je ten dar, taky čteme ten tvrdý výrok: Proklet buď chytrák, který má něco lepšího. A když má přinést něco pro krásný vztah s dokonalým Bohem, tak přinese odpad – Serving leftovers to the Holy God by Franta Chán – nebo „Jen to přines svému vladaři a uvidíš, zda tě s tím přijme (když budu parafrázovat jiný verš).

A kvůli tomuhle tady čteme tuhle otázku: „Jak předstoupím před Hospodina?“

Když se podíváme do Ester: „Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit! Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu.“

Jak to udělat, aby král vztáhl zlaté žezlo a nesmetl nás rovnou? S čím se mám sklonit před Bohem... Nemám nic. Zhola nic.

V jedné písni zpíváme, že „Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík...“ Ale vážně? Což si nás Bůh přesně proto nestvořil? Tak jaký dar? Což nebude volat kamení, budeme-li my mlčet?

Když se vrátíme k tomu dítěti – naši rodiče si na věci vydělali, měli je pouze svěřeny, ale Bůh, ten si je prostě stvořil. Nevydělal na ně, ale udělal je. Řekl a stalo se, rozkázal a učinilo se.

Co chcete takovýmu Bohu dát? A když mu nemáme co dát, jak mu chceme projevit náklonnost? Náš majetek je nám dán od Něj, náš čas nám vymezil On, naši duši do nás vdechl On, naše tělo utvořil On. Nic z toho, co můžete dát člověku, nemůžete dát Bohu, protože Mu to už patří.

Jak s takovou bytostí budovat vztah? Jak budovat vztah s někým, koho nemůžete mile překvapit? Jak budovat vztah s někým, kdo vás stvořil?

Co přineseme? Berany? A s nimi naši obživu? To základní, co máme a o co pečujeme? Olej? A s tím naše bohatství a náš nadbytek? To úplně nejlepší, co máme? Vlastního prvorozence? A s ním toho, kdo má pokračovat po nás? Celou naši budoucnost? Všechno, co po sobě můžeme zanechat? Co přineseme?

Ale na tuhle zásadní otázku, se tam dává odpověď. A jak už to tak v Bibli bývá, tak ta odpověď není prima. Člověk se musí trochu zamyslet, aby tu odpověď nějak zpracoval. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Bůh žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Tak je to jednoduchý. Tři krátký úkoly (jako v pohádkách) JENOM, zachovávat právo, JENOM milovat milosrdenství a JENOM pokorně chodit se svým Bohem. Pokud jste si někdy odnesli poučení z pohádek, tak ale víme, že úkoly nemusí být lehký ani když tak vypadají a ani když je lze shrnout do jedné věty.

‚Jenom‘ abys zachovával právo. To slovíčko jenom, je tam skoro provokace. Znáte příběh o bohatém mládenci? Já jsem pro, si ho pro připomenutí přečíst (není to dlouhé) – Marek 10, 17-26

Nějaký člověk tady přibíhá a kleká před Kristem. Tím ten příběh začíná. Poklekl před Kristem a uznal, že je Kristus dobrý. A ptá se, co má činit, aby dosáhl věčného života. Řeknu to ještě jednou. Ten člověk vkleče před Kristem vyznává, že potřebuje život věčný, a ptá se, jak jej má dosáhnout...

Jak předstoupím před Hospodina. S čím se mám sklonit před Bohem... A je mu odpovězeno ve stejném duchu, jako to čteme u Micheáše.

Přikázání znáš... Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví. Nebudeš podvádět. Cti otce i matku.

A mladík říká: „To všechno...“ VŠECHNO „...jsem dodržoval.“ A nejen to. Dokonce: „TO VŠECHNO JSEM DODRŽOVAL OD SVÉHO MLÁDÍ.“

Když se nad tím člověk zamyslí, tak nám může dělat problém tomu věřit. My sice tady dětem ve slovíčkách často říkáme, že dobrý skutek nevyvažuje ten špatný, ale přesto tak nějak předpokládáme, že spravedlivý život, je záslužná věc, a tak nám podvědomě dělá problém věřit, že by někdo dodržoval VŠECHNA PŘIKÁZÁNÍ OD SVÉHO MLÁDÍ. Ale v Micheáši čteme, že se po nás chce: „Jen to, abys zachovával právo.“

Podle proroka Micheáše ten člověk nedělal nic složitýho, jen to, že dodržoval přikázání od svého mládí. A přesto se nám to jaksi nezdá... Že by ten člověk byl skutečně svatý? Ten člověk, který dodržoval všechna přikázání od svého mládí, se klaní před Kristem a žádá o radu, jak dosáhnout života... To je výjev, tak zajímavej, že se nám nechce moc věřit, že je skutečnej.

A ba co hůř, tam není ani náznak toho, že by to Ježíš zpochybnil. A žádá po něm JENOM, aby zachovával právo. Zákoníkům, říká: „Kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem,“ ale na tohoto člověka, hledí s láskou v momentě, kdy mu ten člověk říká, že to vše dodržoval od mala.

A jaká je Kristova reakce? Jedno ti schází. Jdi a prodej VŠECHNO. Jedno ti schází... prodej všechno a rozdej... „A kdybys rozdal všechno, co máš, ano, kdybys i sám sebe vydal k upálení, ale lásku bys neměl…“ Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mne...

Co to znamená? To znamená: „Znič se, jdi, vzdej se všeho.“ Co Kristus žádá? Podřiď svou vůli mým řádům, a pokud jsi to udělal, tak se vzdej svých pokladů, vzdej se sám sebe, přijď, vezmi svůj kříž a následuj mne na smrt.

Zemři spolu se mnou, abys získal věčný život. A učedníci koukají zaražení. No, těžko se divit.

„Dítky, jak těžké je vejít do království Božího!“

„Kdo tedy může být spasen?“

Jen ten, ke komu král vztáhne zlaté žezlo. Ale „bylo ti řečeno, co je dobré a co Bůh od tebe žádá...“ Ne vždy žádá, aby člověk sám musel zemřít na kříži. Ne vždy žádá, aby člověk musel prodat všechno, co má (dům, ve kterém bydlí, jídlo, které jí, deku, kterou se přikrývá, boty, ve kterých chodí...). Nežádá, abychom dosáhli spasení. Vždyť „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všecko.“

Co tedy Bůh žádá? „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“

Já vám tady neřeknu, jak to uvést do praxe. Petr Houzar se většinou, když někdo řekne něco obecnějšího, ptá: „A jak se tohle projeví v pondělí v devět ráno?“ A je to správná otázka. Jak máme splnit tenhle požadavek v pondělí v devět ráno? To je přesně ta otázka, kterou máme řešit. Každý den znova a znova. V každý nový situaci je ta otázka aktuální. Jak mám jednat, abych zachoval právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem?

Kéž nám Bůh dá, abychom, vedeni Jeho Duchem, v těch situacích, který nás čekají, dokázali na to nacházet odpověď a uváděli ji do praxe.

Howgh.