**Královské děti jako svědkové Božího království v dnešním světě**

Co si myslí lidé, kteří nejsou křesťané, o tom, že slavíme Ježíše Krista jako Krále? Je vhodné slavit slavnost Krista Krále uprostřed světa, kterému je Kristus docela lhostejný? Uprostřed světa, který je sice v něčem ochotný brát křesťanství na vědomí mezi řadou dalších věcí, ale který za suverénního pána nejčastěji uznává jen člověka, jenom sebe sama? Kdyby byl Ježíš králem tohoto světa, kdyby jeho království bylo odtud, pak už by asi neexistovalo. Zaniklo by v průběhu dějin jako většina království. Nebo by Ježíši Kristu zůstal královský titul jako něco symbolického, co reprezentuje starobylé tradice. Církev by byla něčím jako folklorní nebo historický spolek, byli bychom ušlechtilými opatrovateli starých tradic, kteří vědí, že svět jde jinak, ale svých tradic se nevzdávají.

V dnešním evangeliu však Ježíš Pilátovi odpovídá, že jeho království není z tohoto světa. Dějiny křesťanství i dějiny světa to dosvědčují. Ježíš je vládce, který nezasahuje do mocenských struktur ve světě, i když bychom si to třeba přáli. Přesto je vládcem, který do lidských temnot přináší světlo spásy. V králi Ježíši, který svým životem a smrtí vydává svědectví pravdě, nacházíme my křesťané úžasnou naději, naději, že budeme mít plnou účast na království věčném, kde už nebude hřích, pláč, bolest, ale plnost života, radosti, pokoje.

Zároveň se v tomto světě musíme konfrontovat s tím, že vydávat svědectví pravdě, vydávat svědectví o králi Ježíši, pro nás je a bude spojené se zkušeností kříže. Protože nejen mocní lidé tohoto světa, ale i většina společnosti považuje nároky Ježíšovy královské vlády za příliš náročné nebo za projevy zbabělosti nebo za nároky neslučitelné s jejich představou o úspěšném životě. Svět ovládaný honbou za bohatstvím, mocí, pomíjivým lidským štěstím nemá rád to, co je cizorodé. Jenže žádné království z tohoto světa, žádný vládce z tohoto světa neřeší úplně a s věčnou platností osud člověka. I ten nejlepší král nebo vládce se jen snaží omezit zlo a úděl člověka zlepšit. Ale přemoci zlo, na to nemá ani síly, ani schopnosti. A že by dal svůj život za jemu svěřené lidi, to očekávat nemůžeme.

Ježíš je podivným Králem. Netouží po tom, aby se uprostřed světa proslavil. Vrcholem jeho konání, jeho působení ve světě je, že zemře na kříži z lásky ke všem. Je to tajemství Krále, který je Spasitelem světa. Ti, kteří patří do jeho království, nejsou jeho poddanými, ale jeho bratry a sestrami, královskými syny a dcerami. Všechno, co se zde na zemi v jeho království odehrává, nesměřuje k upevnění jeho moci, jeho pozice na zemi, ale směřuje za hranice lidského poznání, směřuje za hranice lidského života.

Podívejme se teď v krátkosti sami na sebe. Kdo je mým skutečným králem? Kdo nebo co vládne mému životu? Možná budeme překvapeni, čím vším se necháváme ovládat v našem každodenním životě. Vědomě, ale často i nevědomě. V mnoha případech nemáme velké možnosti, abychom ve škole, v práci, ve virtuálním prostoru i jinde zůstali dokonale svobodní a nezávislí. Otázkou je, jaké místo má mezi vládci, kteří nám vládnou, Ježíš Kristus?

Křtem jsme byli přijati mezi královské Boží děti. V Ježíši Králi máme vládce, který neomezuje naši svobodu, ale naopak nás vede k dokonalé svobodě Božích dětí. V lásce nám odpouští naše hříchy, když jich litujeme. Ve své lásce dává každému z nás prostor, abychom mohli růst ve zdravé, svobodné, dobré osobnosti. Věřím, že v Ježíši Kristu jsme všichni našli Krále, kterému můžeme důvěřovat, kterého si vážíme a kterého chceme milovat. A snad také chceme, aby si ho vážili i druzí lidé a našli k němu cestu.

Možná se proto ptáme: Nešlo by to nějak udělat, aby opravdu všichni lidé uznali Ježíšovu královskou vládu? Jak by náš svět vypadal jinak... Neměl by on pro to něco udělat? Nějak se na světě proslavit, ukázat svou moc na úrovni myšlení a cítění dnešních lidí? Snad o něčem podobném snil i Jidáš. Ježíšova cesta je jiná. On je Králem, jehož království není odtud, jehož království zůstane ve světě vždy něčím cizím. Ale on je současně tím, kdo má ve světě stále "své lidi", královské děti, ty, kteří ho bez výhrad za krále pokládají. Má ve světě nás! A to je důležité si uvědomit. Musíme se ptát sami sebe, jestli je Ježíš skutečně a plně pánem a králem našeho života, a to jak v radostech, tak i v těžkostech našeho života. Jestli je Kristus naším Králem a Pánem, pak to není se světem tak zlé. Protože potom my jsme ti, kdo mohou jednat v jeho jménu - v jeho jménu svědčit o Otcově lásce, v jeho jménu budovat Boží království lásky a pokoje, přinášet lidem naději na život věčný. Nebylo by tedy vůbec dobré, kdybychom Krista Krále vyvýšili a sebe ponížili tak, že by se zdálo, že vzdálenost mezi Ježíšem a námi je nepřekonatelná. On přece přišel kvůli nám, aby nás pozvedl. A je na nás, abychom to přijali a uznali, abychom vzali za své, že na jeho kralování máme podíl, že jsme královským národem.