**2. neděle adventní**

Dnešní čtení s sebou nesou základní myšlenky: smíření, obrácení, pokání, svornost, křest. To jsou jen ty hlavní, i když by se zdálo, že se dají najít další. Ale tyto stačí. Žádný s těch námětů není snadné uvést do života. Všechny jsou zároveň potřebné až nepostradatelné, a to jak v náboženském životě, tak i ve všedním, civilním. Co s tím, přece jsme lidé činu, proto to nenecháme ležet ladem.

Řešení je nabídnuto v dnešním slově a není vůbec zakamuflované. Máme tady jedno slovo – křest. Jan oznamoval *„Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili.“ A dále „On (Ježíš) vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“*

Právě křest je řešením. A to zároveň Janův – u toho člověk vyznával hříchy a počítal s Božím slitováním. Máme toho příklad v prosbě celníka: *„Bože, slituj se nade mnou hříšným.“* A ujištění od Ježíše: *„ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu.“*

Dále křest, který jsme přijali ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Tímto jsme se stali novým stvořením, Božím chrámem, učedníkem Pána Ježíše.

A třetí sorta nebo způsob – křest Duchem svatým. Tento druh křtu nemůže být bez předchozích v tom smyslu, že nelze pominout vyznání hříchů a prosbu za odpuštění, dále úplné vydání se a podřízení Ježíšovi – předání mu vedení v životě.

Když člověk zaujme takovýto postoj, dává tím prostor působení Ducha. Teprve potom má Duch možnost člověka obklopit, proniknout, proměnit a vést.

Neznamená to, že předtím Duch svatý nepůsobí. On nás přece uschopňuje hříchy vyznat a činit pokání. Ve svátosti smíření kněz se modlí: Bůh, Otec veškerého milosrdenství na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Dal na odpuštění hříchů.

To Duch svatý nás uschopňuje vyznat Ježíše jako Pána. 1 Kor, 12,3

Paraklét (Utěšitel, Přímluvce, Obhájce) to dělá vždy ve spolupráci s člověkem. Takto připraven je člověk schopen akceptovat křest Duchem, to znamená úplně se ponořit do Boží přítomnosti, do jeho vůle, plánů moci, lásky a veškerého působení.