***Zazpívejte píseň 178, Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít***

***Pomodlete se tuto (nebo vlastní) modlitbu***

K tobě se utíkáme, Bože Izraele, jako kuřata pod křídla kvočny; abys nám,

náš Pane, nemusel jednou povědět: Chtěl jsem vás shromáždit, a nechtěli jste.

Pane, který ses k nám přiblížil v Ježíši Kristu, ty znáš potřeby našeho srdce, hojíš rány našich niter i našich těl a těžké poruchy našeho myšlení.

Pane, ke komu půjdeme, ty slova věčného života máš!

Bože Izraele, Bože náš, TY JSI VODA; utišuj naši žízeň po spravedlnosti a pokoji.

Bože, ty jsi OHEŇ; zapal nás, abychom viděli tvou slávu v nás i kolem nás, i v každém kvítku polním.

Bože Izraele, ty jsi SKÁLA; dej, abychom stáli v tvé pravdě jako na nepohnutelné skále.

Pane Bože a Otče Ježíše Krista, ty jsi CESTA, dej, ať se vydáme stezkou tvého Syna Ježíše, tak jako tvůj první milovaný lid chodil cestami tvého služebníka Mojžíše.

Bože Izraele, ty jsi DECH ŽIVOTA, dej, ať se nadýcháme čerstvého vzduchu tvé pravdy a tvého milosrdenství.

Popřej porozumění svatým Písmům, aby se naše srdce rozhořela, jako se rozhořely lampy opatrných družiček, když uslyšely hlas ženichův.

Děkujeme ti za tu slavnou možnost postavit se pod tvé slovo, abys ty, Bože Izraele, rostl, a my sami se stávali malými. Amen

***Přečtěte si evangelium pro 4.postní neděli: Jan 9, 1-41***

***Pročtěte si rozjímání Anselma Grüna, benediktina (\*1945), teologa a psychologa.***

 **Čtvrtá postní neděle Laetare, raduj se!**

Kněz v ten den obléká liturgický oděv růžové barvy. Původně papež žehnal v tento den zlatou růži na oslavu vítězství jara nad zimou. Dnes tato neděle předjímá velikonoční radost. Gregoriánský nápěv introitu to připomíná tím, že hudba na počátku dává zaznít motivu velikonočního Aleluja.

Jako evangelium se tento den čte příběh o uzdravení slepce v Janově podání (čti Jan 9, 1-41). Tento příběh poukazuje na křest, který byl původně udělován především o velikonoční vigilii.

Uzdravení člověka slepého od narození je sedmým znamením, které Ježíš vykonal. Těchto sedm znamení poukazuje na proměnu našeho života. Tak jako má proměnit náš život sedm postních týdnů, má nás proměnit i oněch sedm znamení, která Ježíš v Janově evangeliu koná. Patří sem tři uzdravení, rozmnožení chleba, chůze po vodě, proměnění vody ve víno a vzkříšení Lazara. Těchto sedm znamení se vztahuje k nejdůležitějším situacím našeho života.

Znamení uzdravení slepce se nám snaží ukázat, jakým způsobem nás proměňuje křest. Ze slepců dělá vidoucí lidi. To my jsme od narození slepí, protože odmítáme vidět skutečnost takovou, jaká je. Ve křtu se nám otvírají oči a my začínáme vidět skutečnost tak, jak ji Bůh zamýšlel. Dostaneme odvahu podívat se i na skutečnost vlastního našeho života, protože všechno je teď ozářeno Ježíšovým světlem. Toto evangelium už předem ukazuje ke světlu, které o Velikonocích překoná veškerou temnotu.

Při odchodu z chrámu se Ježíš setká se slepcem od narození. Mezi učedníky okamžitě vzplane debata,: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jho rodiče, že se narodil slepý?“ Vyjadřují tak typicky židovské chápání nemoci, která je vždycky projevem lidské viny. Dnes už se sice na nemoc nedíváme jako na důsledek mravního provinění, zato však mnozí hledají za každou nemocí psychickou příčinu či nedostatek. Tím však nemocným vnucují poct viny a dojem, že si nemoc sami zavinili svým chováním či vnitřním přístupem. Mnohé nemocné však takové připisování viny zraňuje. Esoterika jim namlouvá, že si svou nemoc sami „vyrobili“.

Ježíš tuto souvislost nemoci a viny popírá. Odpovídá učedníkům: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky (J 9,3).“ Otázka viny je podružná. Rozhodující je pouze to, že se na tomto slepci mají ukázat velké Boží činy. Nemáme se pídit po příčinách nemoci, ale po tom, na co nás chce nemoc upozornit a k čemu nás chce dovést. Nemoc může být událostí, skrze niž v nás Bůh jedná a opadávají z nás všechny masky a role, aby se mohlo přihlásit o slovo naše pravé já.

V tomto příběhu o uzdravení nám Ježíš názorně ukazuje, že správně vidět dokáže jedině víra. Tomu, kdo přijme vírou Ježíše, se otevřou oči, a on dokáže vidět pravdu. Poznává svět takový, jaký je. Ježíš odkazuje učedníky na svou vlastní osobu. Jedná, dokud je den. Ježíšův čas je omezený, proto jej musí využít a uzdravovat dokonce i v sobotu.

„No, kdy nikdo nebude moci pracovat“ (J 7,4), se ovšem vztahuje také na noc nevíry. Kdybych se v nevíře od Ježíše odvrátil, nastane pro mě noc a nic neuvidím. Budu vyloučen z Ježíšova uzdravujícího působení.

Svým vyprávěním o uzdravení se Jan snaží čtenáře přimět, aby se přimkli k Ježíši jako ke světlu. Také náš čas je omezený. Nemůžeme až do smrti pořád jen vyčkávat, a teprve v posledním okamžiku se rychle rozhodnout pro světlo.

Poté, co Ježíš upozornil učedníky na své skutečné poslání – být světlem světa – prostým gestem uzdraví člověka. „Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: Jdi se umýt v rybníku Siloe (J 9, 6-7).“

Ježíš slepce uzdraví tak, že plivne na zem, na *humus.* Chce slepému ukázat, že byl vzat ze země, že ho Bůh stvořil z hlíny. Nato mu blátem pomaže oči, aby ho napomenul: podívej se na všechno, co je v tvém nitru nečisté. Znovu prohlédneš jenom za předpokladu, že budeš ochoten podívat se na vlastní stinné stránky. Kdo je slepý k vlastním slabostem, toho ovládá pýcha. Vytvořil si o sobě tak vysoké mínění, že odmítá přijmout vlastní lidství a pozemskost. Jeho oči pak trpí samými slepými skvrnami, které mu nakonec úplně zastřou zrak. Ježíš učí slepce pokoře, *humilitas.* Opětovně ho spojuje *s humusem.* Sklání se k zemi a vyzývá nemocného, aby se také obrátil k zemi a přijal svou pozemskost.

Slina připomíná gesto matky, která nasliní odřeninu svého maličkého. Ježíš neotlouká slepci pravdu o hlavu, ale něžně jako matka ho přivádí k poznání, že je člověkem uprostřed lidí, s pozemskými potřebami a pozemskými stránkami. Stejně jako matka ani on nesoudí slepcovy stinné stránky, ale vybídne ho, aby si je uvědomil.

Nakonec ho pošle k rybníku Siloe. Jan překládá toto místní označení jako „Poslaný“. Čtenář ví, že tím Božím poslaným je Ježíš. Slepec musí se vším svým blátem a špínou k Ježíši, k Božímu Poslanému, aby se mohl omýt v jeho lásce. Potom znovu prohlédne. Církevní otcové vykládali tento příběh vždycky jako křestní evangelium. Ve křtu se setkáváme s Božím Poslaným Ježíšem a s pramenem, který z něho tryská. Ježíš je naší studnou, jejíž voda nás očišťuje od všeho, co kalí naše lidství. Smývá obrazy, které zkreslují nefalšovaný a původní Boží obraz v našem nitru, a umožňuje mu pak zazářit v původní čistotě. Otvírá nám oči, abychom se odvážili pohlédnout do tváře vlastním stínům.

Jestliže liturgie chápe toto evangelium jako křestní text, snaží se nám tím sdělit, že jsme ve křtu omýváni vodou a že tato křestní voda má očistnou moc. Čistí v nás všechno zakalené. Židovská tradice zná zakalení způsobené otcem či matkou, nebo to, které jsme si přivodili my sami. Zakalení bychom mohli chápat jako projekci. Rodiče nás nevidí takové, jací ve skutečnosti jsme. Vidí v nás vlastní nenaplněné touhy a potřeby, které sami sobě zakazovali.

Křest z nás zcela smývá i obrazy, do nichž jsme se sami nastylizovali. Často si o sobě vytváříme velikášské představy. Jsme přesvědčeni, že musíme být vždycky perfektní, úspěšní a „cool“. Jak nás učí psychologie, deprese se vlastně jen formou vzpoury proti těmto přehnaným obrazům. Křest je z nás smývá. Pro slepého je ovšem rozhodující to, že po omytí může vidět. Otevřou se mu oči. Může vidět sebe i lidi, které potkává. Vidí svět novým pohledem. Křest byl v legendách často spojován právě s prohlédnutím slepých. Například svatá Otýlie se narodila slepá, a po křtu začala vidět.

Prvotní církev nazývala křest photismos neboli osvícení. Křtem vstupujeme do světla. Naše bytí se projasňuje a jsme naplněni světlem Ježíše Krista. Osvícení je také vlastním cílem mystiky. Neměli bychom proto hledět na křest jen jako na obmytí od hříchů, nýbrž také jako na mystickou zkušenost. Kristus ve křtu osvítil naše oči, abychom nyní mohli předávat toto své světlo druhým. Postní doba se snaží osvobodit naše oči od veškerého zakalení, abychom dokázali spatřit v hloubi své duše světlo, které v nás září, abychom tak ve všem stvořením, každé květině, v každém stromě, v každém člověku rozpoznávali Boha, který všechno prozařuje světlem své lásky.¨

V Janově evangeliu je víra vždycky spojena s patřením, viděním. Víra spočívá v patření na vtělenou Boží slávu, v hledění na člověka Ježíše jako na Božího Beránka, v tom, že v kříži vidíme Boží lásku. Ježíš učí své první učedníky, aby v něho uvěřili tím, že je vybídne: „Pojďte a uvidíte (J 1,39)!“ Oni tedy jdou a uvidí, kde bydlí.

Věřit znamená vidět původní skutečnost, vidět pod povrch věcí a ve všem poznávat Boha. Přesně takovému pohledu učí Ježíš nás lidi tím, že užívá běžných věcí, které všichni vidí, jako obrazů pro vyjádření toho, kým on je. Sebe samého tak například označuje za pravý vinný kmen (J 15,1). Kdo se umí správně podívat na vinný kmen, pozná v něm svůj vztah k Ježíši. Kdo se správně podívá na dveře, pozná tak pravou podstatu Ježíše, který je dveřmi k pravému životu.

Postní doba nám poskytuje příležitost k osvojování si nového pohledu: pohledu, který věří, a víry, která vidí.

***Pomodlete se modlitbu Páně***

***Otče náš, který jsi v nebesích…***

Irish Blessing

May the road to rise to meet you

May the wind be always at your back

May the sun shine warm upon your face

May the rains fall soft upon your fields

And until we meet again

May God hold you in the palm of His hand.

***Zazpívejte písničku 176, Někdo mě vede za ruku.***