**Týden modliteb za jednotu křesťanů**

**Ekumenická bohoslužba 18.1. 2024; ČCE v JH; 18.00**

**Starozákonní čtení (Gn 18,1–8)**

**Evangelium (L 10,25–37)**

Milí přátelé, bratři a sestry

mottem Ekumenického Týdne modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 je evangelijní výzva:**„Miluj Hospodina, Boha svého... a svého bližního jako sám sebe“** (L 10,27) Program tentokrát připravili křesťané z Burkina Faso. Tato země se nachází v západní Africe, v oblasti Sahelu, která zahrnuje také sousedící země Mali a Niger. Země v současnosti zažívá vážnou bezpečnostní krizi, která postihuje všechna náboženská společenství a církve. Žije zde 21 milionů obyvatel náležejících k přibližně šedesáti etnikům. Z náboženského hlediska tvoří přibližně 64 % obyvatelstva muslimové, 9 % se hlásí k tradičním africkým náboženstvím a 26 % představují křesťané (20 % katolíků, 6 % protestantů). Tyto tři náboženské skupiny jsou zastoupeny ve všech regionech země a prakticky i v každé rodině.

Po velkém džihádistickém útoku, který byl spáchán v roce 2016, se situace ještě dramaticky zhoršila. Množí se zde teroristické útoky, bezpráví a obchodování s lidmi. Tato neutěšená bezpečnostní situace podkopává sociální soudržnost, mír i národní jednotu. Výzva ke spolupráci na přípravě textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 zavazuje různé burkinafaské církve k tomu, aby v tomto pro jejich zemi obtížném období kráčely, modlily se a pracovaly společně a ve vzájemné lásce. Křesťané v Burkina Faso si velmi silně uvědomují, že láska je vetkána do DNA křesťanské víry. Kristova láska, která všechny křesťany spojuje, je silnější než rozdělení a burkinafaští křesťané se zavazují jít cestou lásky k Bohu i lásky k bližnímu. Spoléhají přitom na to, že Boží láska je silnější než násilí, které v současnosti sužuje jejich zemi.

Přestože žijeme v jiném sociálním kontextu a prostředí než ti, kdo vytvářeli letošní ekumenické texty, prožíváme stejnou bolest vnitřního rozdělení a zároveň velkou touhu a potřebu být naplněni Kristovou láskou, která vstupuje do zranění a bolestí naší doby, do všech jejích temnot a má moc i potenciál uzdravovat tyto rány na těle Kristovy církve i v naší zemi.

Myslím, že není náhodou, že afričtí křesťané zvolili jako hlavní text pro týden modliteb Ježíšovo podobenství o Milosrdném Samaritánovi. My ho tu máme nádherně zobrazeného v mozaice za mnou. A myslím, že nám afričtí křesťané chtějí předložit k úvaze, že soupeřící církve, nespolupracující etnická či církevní společenství, znesvářené rodiny, vzájemně se podrážející spolky a skupinky či neziskové organizace, vzájemně se obviňující politické strany a jen na sebe upozorňující profesní organizace (učitelé, mladí lékaři, strojvůdci) … jsou vlastně rány na těle toho chudáka mezi Jeruzalémem a Jerichem. Obvykle se interpretuje jako Kristus ten Milosrdný samaritán. Ale zkusme dnes vidět samotného Krista v tom zbitém ubožákovi v příkopu u cesty. Nepodílíme se někdy na jeho utrpení třeba jen tím, že nespolupracujeme, nemodlíme se společně, někdy se pomlouváme, nejsme ochotni se vzájemně navštívit při bohoslužbách? Vždyť v rámci **týdne modliteb** v našem městě se spokojíme jen s **jedním společným večerem.** Nedávno jsem v televizi sledoval zádušní mši z chrámu svatého Víta za oběti 21. 12. a bylo mi líto, že to nemohla být ekumenická bohoslužba. Při ekumenických formálních setkáních si navenek sice podáváme ruce, ale mezi svými ty druhé pomlouváme, šíříme neověřené informace za účelem ty druhé očernit, na odiv naopak vyzdvihujeme svou správnou víru. Co já si jen pamatuji ekumenických shromáždění, kdy jsme se modlili za jednotu křesťanů, připomínali jsme si, že se Kristus modlil: „Aby jedno byli“, podle toho že se poznají křesťané, ale stejně jsme v nějakou jednotu nevěřili a moc o ni ani neusilovali. Nejsme ochotni odpustit staré křivdy. Zapomenout na něčí selhání. Donekonečna si opakujeme, že nás někdo pomluvil, očernil, podrazil. Znovu a znovu se obhajujeme ve snaze vyjít ze sporu jako ti čistí a vzorní…

 Někdy si říkám, jestli my křesťané nejsme tyto dvě malé postavičky v dálce, ten kněz a levíta, kteří ve spěchu na ty své bohoslužby obcházejí toho zbitého u cesty. Také se nechceme moc umazat, zdržet, máme přece nejrůznější bohulibé plány. Ty jedině správné bohoslužby před sebou. Zastáváme různé posty, které se neslučují s tím zabývat se nějakými nýmandy u cesty. Vždyť by mohli být poblití, opilí, zdrogovaní, nebo nedej Bože HIV pozitivní.

Že vás taková slova zraňují? Že vás bolí, když mluvím taková nepříjemná slova do řad církve? Ano věřte i mě to bolí a trápí. A také mám často máslo na hlavě.

Ale dovolte mi jeden příběh z letního tábora. Je tomu už dávno měli jsme na táboře mladou začínající doktorku. Jednou za ní přišel asi desetiletý chlapec s do hloubky odřeným kolenem. Byl statečný, ani moc neplakal, ale bylo vidět, že má hluboko v ráně spoustu drobného štěrku a špíny. Milá paní doktorka ho chválila za statečnost, ale zároveň si připravovala kartáček, že se musí rána důkladně vyčistit. Drhla to důkladně a táborem se začal rozléhat bolestný křik. Pomáhal jsem chlapce držet, chlácholil ho, a zaháněl myšlenku, že by měla s tím trápením přestat. Pak bylo třeba odvést děti, které se začaly sbíhat za srdcervoucím křikem a začaly doktorce radit, aby s tím trápením přestala. Nějak jsme zaujali ostatní děti a ona si vzala zraněného ke kuchyni, kde jí pomohly „mámy kuchařky“. Ještě několikrát se ozval hrozný křik, to když ránu dočisťovala, a polévala dezinfekcí. Jaké bylo ale moje překvapení, když jsem asi za hodinu viděl milého kluka hrát vybíjenou s ostatními dětmi. A ještě víc jsem se divil, když se asi za dva dny šel s námi koupat. Rána byla zahojená, překrytá Novikovem a paní doktorka dovolila koupání v rybníce.

Myslím, že také Kristovy rány způsobené našimi mezicírkevními a vnitrocíkevnímy neshodami a našimi lidskými slabostmi je třeba takto, často bolestně čistit a ošetřovat. Možná ta nejednota mezi církvemi tak dlouho trvá proto, že nejsme dostatečně trpěliví a odolní při čištění ran. Že si je často nechceme přiznat. Že jsme se za ta léta naučily rány nečistit, jen přeflastrovat a ony se zase znovu zanítí, a znovu bolí a hnisají. Temnota naší společnosti čeká na odolné Samaritány, nepravověrné ranhojiče, trpělivé čističe ochotné se umazat, kteří vydrží nepohodlné sténání, vezmou zraněné tělo do náručí a odnesou je do hospody k dalšímu ošetřování.

A takoví Samaritáni mezi námi kupodivu jsou. Jen je třeba si jich všímat a jejich práci oceňovat. I když oni to nedělají pro nějaké vnější uznání. Možná také je třeba jim dávat prostor. Všímat si těch schopných a přizvat je ke spolupráci. Vychovávat své nástupce… Ale jsou tady samaritáni a dějí se „samaritánské činy“. A tak jsem byl vděčný za slova pana arcibiskupa při té zmíněné bohoslužbě, když vyzíval překonání temnoty v nás. Doslova hojivě na mě působila slova pana prezidenta, který nás zval k vzájemnosti, soudržnosti, a k hledání nových dobrých cest. Moc mě těšilo, když nám oba představitelé ŘK církve žehnali v létě u Husova pomníku. Každoročně se těším na společné vítání Betlémského světla spolu s bratrem proboštem, panem starostou a skauty. Myslím, že takovým balzámem na rány mohl být vánoční koncert pěveckého sboru Jakoubek, nebo Missa Brevis Jiřího Pavlici, kterou zpíval PS Smatana a hudebníci z Jindřichohradeckého orchestru při zahájení Tříkrálové sbírky. Uzdravujícím způsobem na mě působilo vyprávění Ymkařů jak třeba s klienty chráněného bydlení Otevřených oken, nebo svými dětmi, obcházeli coby Tři králové domácnosti ve městě i na vesnicích a přáli všude: „Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A vůbec ta tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita je doslova „samaritánská“, neboť její výtěžek je určen nejen pro Hospic sv. Kleofáše, ale pro práci s bezdomovci, sociálně slabými a vyloučenými a vůbec potřebnými. Jsem moc rád, že náš národ je stále schopen se spojit při mnohých charitativních sbírkách, že podporujeme statečný zápas Ukrajinců i dalších, kteří touží po spravedlnosti a míru. Určitě byste i vy dovedli objevit ve svém okolí činy samaritánského milosrdenství.

A ještě jednu v pravdě hojivou skutečnost mi dovolte zmínit. Nebývalo zvykem, že by evangelíci ctili papeže, že by studovali jeho slova a vděčně je přijímali. Ale musím říct, s nástupem papeže Františka se postoje mnohých mění. A tak i my vděčně přijímáme jeho slova o potřebě milosrdenství v našem světě. Milosrdenství **k jiným** než jsme my. Myslím, že usiluje o to, aby křesťané znovu začali napodobovat Krista. A zcela s ním souhlasím, když říká, že křesťanský život vyžaduje stálý boj především sám se sebou. Pokušení ovládat, stavět se nad ostatní, jen poučovat… hrozí každému z nás a skoro se mi chce říct nám duchovním především. „Pamatujme, (říká František) že jsme vždy rozpolceni mezi extrémy: pýcha soutěží s pokorou, nenávist se staví proti lásce, smutek brání pravé radosti z Ducha, zatvrzelost srdce odmítá milosrdenství. Křesťané mezi těmito rozmezími neustále kráčejí. Proto je důležité uvažovat o neřestech a ctnostech: pomáhá nám to překonat nihilistickou kulturu, v níž se vytrácí rozhraní mezi dobrem a zlem, a zároveň nám to připomíná, že člověk, na rozdíl od jakéhokoli jiného tvora může vždy překonat sám sebe, otevřít se Bohu a kráčet ke svatosti.“ ( z generální audience 3.ledna.)

Myslím, že k těmto slovům už není třeba nic moc dodávat. A tak jen připomenu, že výzva ekumenického týdne modliteb:**„Miluj Hospodina, Boha svého... a svého bližního jako sám sebe“** nám opravdu může i v našich nejrůznějších temnotách zapálit oheň, který nezhasíná, a který čistí naše zranění a těší naši duši. Amen