**Autorita?!**

**Před kázáním:** Titus 3,1-8

Dobré dopoledne 😊 Všechny moc zdravím, jsem moc vděčný, že tu dnes můžu být.
Začněme krátkou modlitbou: Otče, pomoz nám, prosím, vidět pravdu o tobě, o tvém světě a o nás tady na zemi. Ne můj názor, ale tvé slovo. Amen

Dnes se vydáme od 1. listu Petrova, ve které nám Bůh říká jednu velkou a náročnou pravdu – a sice že Bůh nám dává do života autority, kterým se máme jako věřící podřizovat, a že i my sami jsme v některých vztazích autoritou a Bůh nás volá, abychom ji žili správně. Toto slovo jsem zvolil, jak kvůli 100letému výročí, které jsme měli, tak protože autorita je problematický pojem. A tak o tom to tedy dnes bude:
**1) O autoritách v našem životě 2) A o nás, když my jsme autoritou vůči někomu.**

Před kázáním jsme četli náš text z 1P 2, 11-17. Apoštol Petr zde mluví k věřícím z pohanů, kteří často nežili v přátelském prostředí. A říká jim, jak konkrétně mají v takovém prostředí, které není podle jejich představ, žít vůči druhým lidem, obzvlášť vůči autoritám, vládě, nadřízeným atd.

A tak pro začátek: Jak jste na tom, když se vůbec řekne slovo autorita? Nebo, když vám někdo řekne, že je potřeba, abyste se podřídili? Takové sprosté slovo, že? První, co mi jde na mysl je: Ne! Nikdy! Revoluce! Svrhnout! Co vám? Přemýšlel jsem, čím by to mohlo být...

Určitě tím, že jsme v životě zakusili spoustu špatné autority. Lidé, kteří nad námi měli nějakou moc, vliv – mohli být často hrubí, sobečtí, bezohlední, zneužívající. V případě vlády nás špatně zastupovali. Kdybych to shrnul, můžeme mít odpor k autoritě, protože byla často špatná. A to je pravda, protože žijeme v padlém, hříšném světě. A tedy i lidé, kteří mají moc, jsou hříšní. Proto tady na zemi nikdy nebude ráj. Žádný vládní systém nebude nikdy dokonalý, protože se bude skládat z nedokonalých, hříšných lidí...

A tak to je vnější důvod, proč lidé nemají lásku k autoritě. A nevidí ji jako něco dobrého.

A pak je tu ještě druhý, vnitřní důvod, který platí už od Adama. A to je hřích v nás. My jako lidé, se bytostně nechceme podřizovat vládě druhých. Ještě tak někomu vládnout, to by jeden snesl…ale radostně se podřídit…? Možná tolerovat…nebo se podřídit, protože se bojím, nebo je to výhodné. Ale že bych to láskyplně a radostně chtěl?

A důvodem je hřích v nás. Poslyšte, co o tom říká Paul Tripp: *Podřízení se autoritě je nepřirozené pro jakéhokoli hříšníka. Hřích nás nutí, aby bylo* ***vše po našem****. Hřích nás vede k tomu* ***tvořit si vlastní pravidla****…přesvědčuje každého z nás, že* ***my to víme líp****. Hřích způsobuje, že si* ***chci dělat, co chci, kdy chci a jak chci****. Hřích mě uzavírá před tím, aby mi někdo jiný* ***říkal****,* ***co mám dělat****. Hřích mě skutečně staví* ***do středu mého světa****, což je právě ono jediné místo, kde nikdy nemám být, protože* ***patří Bohu*** *a jedině* ***Bohu****.* Konec citátu.

Ať je to jakkoli nepříjemné slyšet, tak jádrem našeho odporu k autoritě je naše hříšnost. Máme to tak od narození, na dětech je to vidět zřetelně, ale s dospělostí to nemizí. Problém pak je, když se sečte náš vnitřní odpor s vnější nedokonalou autoritou. Pro mnoho lidí z toho plyne, že autorita je něco špatného, co by se mělo ideálně zrušit.

Jak ale čteme v Bibli, je tu ještě jiný pohled. A sice, že autorita je dobrá věc, že má svůj zdroj v Bohu a jak píše Petr, máme se jí podřizovat. Pojďme se podívat na Petrova slova krok za krokem:

1. **Autority v našem životě**

Do dnešního textu vstoupíme od 13. verše. Petr říká: *Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení: ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře;*

Jako občané ČR jsme přímo obklopeni autoritami. V naší době je svrchovaným vládcem Parlament v čele s premiérem, máme i své krajské místodržitele a další úředníky, soudce, policisty. A těmto zřízením, jak píše Petr, se máme podřizovat ***kvůli Pánu***. To je zvláštní obrat, který má ale ohromný význam. Jako věřící se totiž nemáme podřizovat jen proto, že je to dobré samo o sobě, ale proto, že jakákoli lidská autorita má svůj zdroj u Boha. To je to, co čteme v Římanům 13,1: *Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť - není autority - leč od Boha.*

To, že má náš premiér, byť gram moci, je proto, že ji má od Boha. Stejně tak prezident, parlament nebo policie. To může být docela šok, ale je to logické. Bůh je svrchovaný vládce vesmíru. A pokud je svrchovaný, tak to také znamená, že je mu vše podřízeno. A v případě vlád je jejich účel jasný. Jak píše Petr: *mají trestat zločince a uznávat ty, kdo jednají dobře.*

No dobře, řeknete si, ale jestli má naše vláda moc od Boha, tak jak to, že ji Bůh strpí? Proč nám nedá dobrou vládu nebo ji nesesadí. Tady si myslím, že je potřeba si uvědomit několik skutečností. 1. vláda má od Boha povolání jednat spravedlivě a **bude** se Bohu **zodpovídat,** pokud svou moc zneužívá 2. pamatujme, že žijeme v demokracii, kde jsme si dané politiky sami zvolili. 3. k tomu přidejte, že budeme vždy vybírat z hříšných lidí 4. někdy nám Bůh dá dobré vládce, někdy tvrdé, ale nebo jako v případě krále Nebukadnesara, občas se rozhodne národ potrestat. Slovy mého tchána, když se modlil za prezidentské volby – *prosím Pane, dej nám prezidenta, kterého potřebujeme a ne takového, kterého si zasloužíme.*

Bůh nám nedluží dobrou vládu. A přesto naše vláda a společnost v mnoha aspektech funguje. To vidím jako Boží milost. Samozřejmě to neznamená, že je vše v pořádku, ale bez Boha by se lehce mohlo stát, že tady budeme mít postapokalyptickou krajinu, kde se budeme střílet na potkání.

Všechna autorita má tedy svůj zdroj u Boha, a proto se jí máme podřizovat. Tady doplním, co to vlastně znamená a co ne. Znamená to, že platím daně, poslouchám zákony, a to i když je to těžké a tvrdé. Obzvlášť v tvrdých podmínkách se potřebuji spolehnout na Boží milost a pomoc, protože často jde o zkoušku víry v těžkých podmínkách. Otázka je: budu Bohu věrný, nepokradu, nepodvedu, i když je to těžké? Vysoké daně jsou kruté, ale jsou to daně a ty máme dávat, pokud jsme rozhodnuti tu žít.

A nyní, co to neznamená. Nejsem povolán se podřizovat tam, kde je to v rozporu v Božím zákonem. To se neděje často, protože většinou je Boží zákon přísnější než lidský. Ale mohlo by se stát, že mi vláda nařídí, abych šel a pomohl vyhladit nějakou část obyvatel – třeba jako se to děje v Severní Koreji, kde máte povinnost udat křesťany. Nebo, že smím okrádat menšinu, jako se to dělo při pogromech. Nebo kdybych měl uctívat totalitní vládce jako bohy. Tam se nepodřídím a budu trpět pro víru.

Mnohem častěji jsme ale v situacích, kdy se po nás chce prostě jen obyčejné dodržování zákona. A tady, když ho dodržuji, se vlastně nepodřizuji jen lidem, ale i Bohu. U toho to ale nemá skončit. Mám zákon nejen dodržovat, ale také jednat dobře, aby to bylo na svědectví lidem, jak čteme ve 12. a 15. verši. Tedy služba církve, která má reálný dopad na život ve státě.

Ať už jde o službu skrze charitu nebo prostě jen místně pro městskou část Brno Žabovřesky. Lidé by o nás neměli jen vědět, že neporušujeme zákon, měli by vědět, že to jsou ti věřící, kteří tady pomáhají v domově důchodců, pomáhají handicapovaným, dělají akce pro děti či nějak jinak slouží okolí. A ne kvůli tomu, abychom se cítili lépe. Ale protože jako věřící v tomto státě, skutečně začínáme se záporným skóre v očích lidí. A je to milost kdykoli lidé prohlédnou skrze naši službu a zjistí, že je milujeme. A skrze to se jim otevřou dveře k Bohu.

V tomhle vidím svědectví našeho-vašeho sboru, jako fantastické! ☺

Než uzavřeme část o autoritách v našem životě, tak bych chtěl zmínit, co se nám v tom daří a co často nedaří. Protože realita je taková, že jako věřící často nemáme problém se zákony. Není problém ani s demonstracemi, ty dělat můžeme, protože je na místě vyjádřit nesouhlas s nespravedlností. Stejně tak není nic špatného, když kriticky hodnotíme jednání vlády. To vše je na místě a je to potřeba.

To, v čem ale často selháváme i jako věřící – je náš postoj a mluvení o vládních představitelích. Petr v 17. verši říká: *Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě.*Nevím, jak to máte vy, ale pravidelně slyším ve svém okolí nenávistná, odsuzující a urážející slova na politiky či prezidenta.

Teď mě prosím neslyšte říkat, že je nemáme kritizovat a odsuzovat jejich jednání. To neříkám. To je na místě.

Ale je velký rozdíl mezi tím a mezi zneuctěním lidí, kteří zastupují daný úřad. Obzvlášť v naší době, kdy máme svobodu řeči. Donald Trump je momentálně v USA v takové nelibosti, že mu liberální média v podstatě vyhlásila válku. Opět - neříkám tím, že by svůj úřad zastupoval, tak jak má. Ale když na Late night show slyšíte moderátora, jak radostně rozebírá jeho pokřivenou sexuální minulost, plní vzduch vulgaritami a přímo se pase na tom, že může Trumpa svými slovy ničit – tak vidíte, že je daleko za hranou.

Pro naši českou kotlinu se stačí podívat na našeho prezidenta. Ten také není v mnoha aspektech vzorem, ale byl řádně zvolen do svého úřadu. A tedy, přestože to pro nás může být velká výzva – mu náleží čest. A my budeme zákonitě velkým svědectvím našemu okolí, ať ve volbách volíme kohokoliv – když o protikandidátech budeme mluvit sice kriticky, ale s úctou. Mnoho lidí mluví o těch, které ve volbách nevolilo jako o odpadu. My ale víme, že zvolení zástupci mají autoritu od Boha, takže je nemáme ctít pro ně samotné, ale proto, že zde zastupují Boží vládu. Byť nedokonale a hříšně a je na místě se v mnoha případech modlit za Bohu věrnější vládu.
Tolik tedy k autoritám v našem životě. Pak je tu ovšem ještě jeden aspekt autority a to je 2. část dnešního kázání:

1. **Když jsem já autoritou vůči někomu**

Jak jsme si už řekli, Bůh nás volá, abychom se kvůli němu podřizovali autoritám, které dal do našeho života a měli k nim úctu. A jak jsme si řekli na úplném začátku, zároveň máme jako lidé problém, protože hřích v nás vede naše srdce už od dětství přesně opačným směrem. A tak je na místě otázka: **Jak jako věřící rodiče pomáháme našim dětem podřídit se autoritě?**

Důvod proč toto otvírám je, že každý z nás, kdo je rodič, je autoritou, postavenou Bohem do života svých dětí, abychom…*si vychovali své děti, jak chceme*? Ne, abychom stejně jako vládci, i my věrně reprezentovali svým dětem pravou Boží autoritu. A to tak věrně, že si ji naše děti zamilují a až budou dospělí a pryč z domu, tak se budou chtít sami za sebe podřídit Bohu a přijmout jeho milost.

To je náročný a velký úkol. Pro jeho šíři ho nemůžeme rozebrat do detailu, ale můžeme ukázat na to podstatné.

1. Zdroj naší autority je v Bohu

V listu Římanům jsme četli: *není autority, leč od Boha.* A tedy i naše rodičovská autorita nestojí sama o sobě, ale je od Boha. A ještě konkrétněji z Ef 6,4: *Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale* ***vychovávejte*** *je v kázni a v Pánově* ***učení****.* Jako autorita v životě svých dětí si nemám dělat, co chci, ale mám jim pomáhat poznat Ježíše a jeho cestu.

1. Správné užití autority

To znamená, že naše rodičovská autorita je autorita velvyslanecká, zastupující, kdy jako Ježíšovi vyslanci zastupujeme Boha svým dětem. Opět slovy Paula Trippa, která mě nesmírně zasáhla: *To znamená, že kdykoliv jednáte* ***autoritativně*** *v životě vašich dětí, tak musí jít o nádherný obraz Boží autority... V životě vašich dětí, jste* ***vy****, výrazem Boží tváře,* ***vy*** *jste dotykem jeho ruky,* ***vy*** *jste tónem jeho hlasu.*

A důvod: *Protože jako rodiče jste byli postaveni do vaší role, abyste před svými dětmi ukázali, jak je Boží autorita* ***nádherná****,* ***moudrá, trpělivá, vedoucí, ochraňující, zachraňující a odpouštějící.*** Konec citátu.

Taková je pravá Boží autorita. A tak ji máme zastupovat. **Se** **všemi** **hranicemi** a **disciplínou**, ji máme plně **reprezentovat** našim dětem, každý den, **obzvlášť** *v každé krizi a těžkosti*.

1. Zneužití autority

Pravda je ale taková, že stejně jako vládci, ani my nejsme dokonalí. A tak budeme vždy v nebezpečí, že svou autoritu zneužijeme nebo pokřivíme. Tady bych uvedl několik bodů, kterých bychom se měli jako rodiče vyvarovat, protože ukazují, ne jaký je Bůh, ale jací jsme my:

* Pokud děti tělesně trestáme, tak to **nikdy** nemáme dělat v **hněvu**. Dítě musí vždy dopředu vědět, že jeho jednání bude mít konkrétní následek a já musím tělesný trest provést v klidu. Jinými slovy dítě neseřežu, protože to je projev **brutální** autority, která se chce prosadit surovou silou.
* Stejně tak, a to je častější, po dětech nemáme řvát, zvýšit hlas je jedna věc, seřvat jiná. Nemám se je snažit vystrašit do toho, že mě příště poslechnou
* Stejně tak bychom neměli říkat dětem výhružky, které nikdy nenaplníme (třeba jako řval jeden tatínek u nás v krámě: jestli se nezklidníš, tak už tě nikdy nevezmu do obchodu)
* Kdybych to měl říct jinými slovy – naše **nálada** nemá nikdy určovat, jak budeme jednat jako autorita.

To je několik příkladů toho, jak můžeme jako rodiče zneužít svou autoritu, když se necháme vést náladami či snahou přinutit silou děti k poslušnosti. Boží autorita je jiná, dává hranice i disciplínu, ale **je vždy: trpělivá a laskavá**. A tedy trpělivě a laskavě dává důsledky a vysvětluje.

1. Milost

Poslední bod je milost. Protože je potřeba, abychom si zcela otevřeně přiznali, že nikdo z nás nejsme a nebudeme dokonalou autoritou. To neznamená, že se nemáme měnit či, že je to omluva. Ale dokonalou autoritou nikdo z nás není, všichni nějak selháváme.

A milost je v tomto: díky Ježíšově oběti na kříži, můžeme v okamžicích našeho rodičovského selhání jít za našimi dětmi a přiznat jim ho. Můžeme jim říci, že nejsme dokonalí, že jsme proti nim zhřešili a požádat je o odpuštění - **a tím jim ukázat, že já tatínek maminka, potřebuji Krista úplně stejně jako oni.**

To je evangelium v praxi, jak ho máme žít vůči našim dětem. I chvíle největšího selhání můžeme v Kristu proměnit ve svědectví o Božím odpuštění. To je cesta, kterou potřebují naše děti vést. Aby až vyrostou, dokázali přijmout tu **nejvyšší** **autoritu**, která drží v ruce věčný život a radost.

**Závěr**

* Žijeme ve světě autorit, jejichž zdrojem je Bůh
* Bůh nás volá ctít naši vládu a usilovat o dobro na svědectví lidem
* I my máme být autoritami, které věrně zrcadlí Boží charakter
* A když selžeme, tak to dokázat přiznat a jít spolu se svými dětmi za Kristem pro odpuštění a život

**Amen**