**Chvalte Hospodina**

**Mt 11,28** – píseň - modlitba - **Mt13,31-33** – píseň - **Ž 148** – kázání – modlitby – píseň - **Ř 8,19-21**

Když jsme jednou v uplynulém týdnu doma s dětmi otevřeli Bibli, padl mi do oka **žalm 148**; a už mě nepustil. Vyrostlo z něj kázání. Když jsem se ale v pátek dověděl o neštěstí na Moravě, žalm se mi jakoby vzpříčil v hrdle: *Umím*, mám o něm mluvit? Nakonec jsem u něj zůstal, ale tváří v tvář tornádu (naštěstí jen na obrázcích), ale vlastně i tváří v tvář covidu a dalším událostem poslední doby, mi zazněl takříkajíc novými tóny…

I

*„Co je hlavním cílem člověka“*? Tak se občas ptáme dokonce uprostřed všedního provozu, určitě ale při životních nárazech; a ptali se tak i angličtí puritáni v polovině 17. století, zrovna když v zemi zuřila občanská válka, v tzv. westminsterském katechismu, hned v úvodní otázce: Co je hlavním cílem člověka? A odpovídají: *„Hlavním cílem člověka je oslavovat Boha a navěky se z něj radovat.“* Hezký nadpis našeho žalmu.

Ovšem žalm nemluví *jen* o člověku! Přináší hotový katalog věcí, živlů a bytostí, které všechny bez výjimky mají Boha oslavovat. Nejprve se žalm dívá vzhůru a volá anděly, slunce, měsíc a hvězdy, nebesa nebes a vody nad nebesy – a vyzývá: *„Chvalte Hospodina z nebes.“* Ve druhé polovině se pak rozhlíží kolem a oslovuje propastné tůně a netvory, oheň a krupobití, sníh a mlhu, bouřný vichr, hory, ovocné i lesní stromy, divou i domácí zvěř, plazy i ptáky, a samozřejmě lidi všech národů a stavů, staré a mladé, muže a ženy – a ponouká je: *„Chvalte Hospodina ze země.“*

Jako by to všechno a ti všichni náleželi k Božímu dvoru a sloužili jeho lesku! (Něco podobného jsme četli v Ježíšových podobenstvích: přírodní procesy růstu a kvasu znázorňují Boží kralování, kterak z mála dělá hodně; i semínko a kvas patří k Božímu kralování.) A jako by to všecko a ti všichni byli Božím kněžstvem a chrámem! (Takže můžeme rozumět lidem, kteří se raději než v kostele modlí v lese; a Boží moc spíše než nad stránkami Bible vnímají pod hvězdami.) To vše a ti všichni – „moře, červ, ba i stromoví“, a samozřejmě i lidé – mají chválit Boha, existovat jemu ke cti.

Pokud tedy my lidé na chválu nezapomínáme! Pokud jsme nezapomněli Bohu zpívat – nejen ve sboru, ale i doma s dětmi, o samotě. Pokud se ještě rozhlížíme po hvězdách, ptácích a stránkách Bible – a přemýšlíme o Božím díle a slově. Pokud jsme nezapomněli, že *„hlavním cílem člověka je chválit Boha a navěky se z něj radovat“*. Jistě i proto máme 148. žalm: abychom nezapomínali. Chvála a radost Boží vyrůstá ze slova Božího; a ze života s Bohem. A život i radost zas leckdy vyrůstá z chvály…

II

Dnešní žalm neřeší způsob, *jak* asi Boha chválí slunce či krupobití; a jak ho máme chválit my. V závěru první části, věnované nebesům, a v závěru druhé části, věnované zemi, zato předkládá *důvody* (či některé z důvodů), *proč* Boha chválit. Nejprve zopakuji závěr první části, té nebeské (**v5n**): *„Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť on přikázal, a bylo to stvořeno; on tomu dal povstat navěky a navždy; nařízení, které vydal, nepomine.“* *Proč* mají nebeská, a jistě i pozemská stvoření chválit Boha? Protože je stvořil; či přesněji: protože je stvořil stabilně a bezpečně.

Stabilně a bezpečně?! Tak se nám to může jevit při pohledu k nebi, kde hvězdy tiše svítí a slunce jak podle jízdního řádu ráno vyjde a večer zas poslušně zapadne. Ale dá se o poslušnosti a stabilitě mluvit při pohledu na zem? Při pohledu na smrtelné hemžení na africké savaně i na českém kompostu; při pohledu do politiky a do života jednotlivých lidí, při pohledu na *„oheň, krupobití, sníh a mlhu, bouřný vichr“* (v8)? Což jsme zrovna nezažili sílu virů a vichrů? Což - mohl se ptát sám žalmista – Izrael nezažil bouře; a nájezdy; a neztratil svobodu a stát; a nemuseli mnozí v řetězech do zajetí v Babyloně? Jaké bezpečí a jaká stabilita?

Tady neexistují jednoduché odpovědi. Snad je po ruce měli Kanaanci, Babyloňané či Řekové: Když se někde prohnala vichřice, mohli ji připsat některému z bohů či bohyň (na Olympu se někdo utrhl ze řetězu); přičemž mohli doufat, že ostatní bozi výtržníka umravní. Bůh je přece jeden. Stejně tak se s Biblí nerýmuje odpověď racionalistů 18. stol., kteří z Boha udělali hodináře, který na počátku natáhl stroj světa, aby se  stáhl do ústraní a už jen přihlížel. Tudy cesta nevede; kudy tedy vede?

Možná jste si všimli, že 148. žalm připomíná první kapitolu Bible: Zde i onde se vypráví o stvoření světa; zde i onde je řeč o hlubinách a nebesích a o vodách nad nebesy; zde i onde se mluví o slunci, měsíci a hvězdách; o netvorech, plazech a ptácích; o stromech a samozřejmě taky o lidech. Jako by žalmista žil *v tom* *samém* starém dobrém, ba velmi dobrém světě, jaký známe z Gn 1! V tom samém bezpečném a stabilním světě, jak vzešel z Boží ruky. Jako se nic nezměnilo. Jako by Izrael nezažil sucha ani války ani babylonské zajetí. Jako by národy a jejich vlády společně s mořskými obludami, krupobitím i vichrem chválili Stvořitele a poslušně plnili jeho slovo (jak se to v žalmu říká zrovna o té vichřici).

Anebo (ptám se) že by snad Boží slovo vždycky poslušně *neplnili*? Že by snad Boha vždycky *nechválili*? Nevolá snad právě proto žalmista: *„Chvalte Hospodina“*,protože ho zrovna nechválí?! Vichry a viry, a samozřejmě ani my lidi? Není (ptám se) stabilita a bezpečí, kterou žalm opěvuje, stabilita a bezpečí, které jsme *ztratili*, které *denně* ztrácíme, když namísto Boha oslavujeme a doufáme v sebe a já nevím v co? Co když žalmista ten starý dobrý svět *nemá naživo před očima*, ale – uprostřed bouře nezkrotných živlů a lidských osudů – ten starý dobrý svět *vyhlíží*? Co když tímto žalmem vyhlíží jeho návrat, jeho obnovu, nové stvoření takříkajíc? Které se projeví mj. tím, že lidé (a nejen oni) budou zase chválit Boha a radovat se z něj?

Starobylá, předkřesťanská tradice za autory žalmu považuje Agea a Zacharjáše, proroky, kteří kázali v době, kdy se Izrael vracel z Babylona domů: Kde všecko leželo v troskách a bylo potřeba nově opevnit města (aby bylo bezpečno) a obnovit domy (aby zavládla stabilita) a zase vysázet sady a stlouct nové kurníky, obnovit řád. Snad žalm 148 není určen jenom pro veselice, pro časy, kdy slunce mírně svítí a vítr přináší leda osvěžení. Nýbrž je to píseň pro nové začátky, třebas na troskách. Píseň, která volá nebe i zemi, a samozřejmě taky lidi, abychom se srovnali a věrně, trpělivě, *znovu* oslavovali Boha a navěky se z něj radovali. Protože právě to dává všemu našemu snažení i trpění pravou šťávu a pravý směr; protože to je přece *„hlavní cíl člověka“* (a nejen člověka).

III

Dovolte mi zakončit druhým důvodem chvály, který žalm uvádí v závěru druhé části (**v13n**): *„Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť pouze jeho jméno je vyvýšené a jeho velebnost je nad zemí i nebesy. Vyvýšil roh svému lidu, chválu svých zbožných, synů Izraele, lidu své blízkosti.“*

Všecko na nebi i na zemi má chválit Boha proto, že *zůstal* *Stvořitelem*: že nesplynul se svým dílem jak pohanští bohové, které lidé hledali ve větru a vodě, slunci a měsíci, ve hvězdách a kočkách a kravách. Kdepak! Bůh to všecko stvořil, všemu tomu vládne a volá k poslušnosti, to všecko mu *má* pět chválu; ale Bůh to není. Bůh je nad tím, je neuchopitelný, nedostižný! *Ale* nepřihlíží jen z výšin. J*e blízko.* Četli jsme, že vyvýšil nejen své jméno, ale že vyvýšil i *„roh“*, tedy svou sílu a moc, ve prospěch svého lidu. Svým vyvýšeným jménem povýšil *„chválu“* a pověst svých zbožných, kteří jsou mu blízko, když se k němu obrací. A kterým On sám se nablízko přibližuje svou pomocí, když nám dává naději, nový začátek. A když nám – dodejme s evangeliem – nablízko, natěsno dává srůstat s naším Pánem, s Ježíšem v jeho životě i smrti… a tedy jistě i v jeho vzkříšení.

Nejen my máme být *jeho* chválou. *On sám* se chce stávat *naší* chválou. To když jsme *jím* pověstní. Ne nutně tím, jak nám to zpívá nebo myslí a co zvládáme. Ale když *o něm* vyprávíme a zpíváme; když z *jeho* díla a slova čerpáme na každý další nový krok. Vždyť to je *„hlavním cílem člověka“*: *„oslavovat Boha a navěky se z něj radovat“*. Amen.