**Eucharistia dáva život (11.6.09) Bratia a sestry dnes chceme zamerať svoje srdce k tajomstvu, ktoré nám Ježiš zanechal pri poslednej večeri. Dáva nám svoje telo a dáva nám ho preto, aby sa každý z nás mohol z jeho prítomnosti a z jeho blízkosti tešiť. Aby sa sme mohli z jeho blízkosti a prítomnosti čerpať všetko to, čo je dôležité a potrebné pre náš ľudský a pozemský život. Isto by sa dalo hovoriť o mnohých veciach, ale skúsme si pripomenúť len niektoré. Keď sa pozrieme do evanjelia a pozorujeme udalosti, kde sa ľudia stretávajú s Ježišom, kde spolu z Ježišom stolujú - tak vidíme, že sa tu odohrávajú skutočne veľké a úžasné veci. A to platí nie len keď Ježiš rozmnožil chleby a ryby, vtedy keď sa stal zázrak nasýtenia. Neplatí to len vtedy keď bola napr. svadba v Káne galilejskej, keď Ježiš práve pri tejto svadobnej hostine premenil vodu na víno, ale taktiež to vidíme, že to platí i vtedy keď Ježiš prichádza na pozvanie do domu farizeja Šimona a tam sa stretáva z hriešnou ženou, ktorá príde za ním, aby ho požiadala o odpustenie. A taktiež si môžem pripomenúť alebo mať pred očami ešte jednu udalosť, Ježiš vstupuje do domu colníka Zacheja - tento colník Ježiša pozýva, a stane sa to, že colník sa obráti. A toto obrátenie colník vyjadruje tým, že sa rozhodne všetko to, čo nerobil správne, uviesť na správnu mieru a hlavne mnoho zo svojho majetku, rozdá chudobným, ktorý okradol. Možno máme pred očami ďalšiu udalosť, keď Ježiš zasadol zo svojimi učeníkmi ku poslednej večeri a tu tiež vidíme, že sa odohráva niečo veľkého, niečo veľmi dôležitého. Ježiš totiž pri poslednej večeri ponúka spôsob, ako naďalej môžu jeho učeníci byť s ním, ako sa ďalej s ním môžu stretávať a ako ďalej môžu prežívať s ním spoločenstvo.**

**Môžeme povedať, že v týchto všetkých udalostiach, ktoré sme vymenovali, vnímame niečo, čo sa dá označiť ako zmena života. Každý človek, ktorý sedel s Ježišom pri stole, každý človek, ktorý prijal od Ježiša pokrm, tak sa nejakým spôsobom zmenil. A vieme BS že, tým pokrmom nemusí byť chlieb - ale bolo to i slovo, .... alebo niečo iného / ale každý človek, ktorý je za jedným stolom s Ježišom, tak tento človek sa mení alebo môže meniť. I my, keď vidíme všetko to, čo sa odohráva v evanjeliu, tak aj mi môžeme prežívať niečo podobného. Ak má v našom živote dôjsť k nejakej premene alebo zmene, je treba zaujať tiež nejaký postoj podobný ľudom, ktorí zaujali za života Pána Ježiša. A tak keď pristupujeme ku sláveniu eucharistie alebo keď sme tu teraz v chráme pri tomto stole, tak máme byť veľmi pozorní, vnímavý. Máme byť prítomný duchom, máme byť otvorení, pretože je to okamih, keď nás chce Ježiš obdarovať, keď nám dáva ten dar „sám seba“, aby sme boli premenení.**

**Ako to vlastne všetko pôsobí? Istý kňaz hovorí: Pred časom som sa stretol s jedným dievčaťom, ktoré prišlo na školu k nám, a bola krátko po konverzii – obrátení. Ona podala svedectvo, čo pre ňu eucharistia znamená. Toto dievča v dnešnej dobe, zrejme vedená eucharistiou, pracuje pre ľudí, ktorým táto spoločnosť neotvára svoju náruč, pretože sú to ľudia problémový. Ale toto dievča je tam šťastné. A ona hovorí: „Keď som bola mladšia, chápala som eucharistiu ako samozrejmosť. Proste som nemala žiadny ťažký hriech, a tak prečo by som nešla ku sv. prijímaniu, veď idú všetci? Vôbec som neuvažovala o tom, že by pre mňa eucharistia mohla byť niečo viac. Ale s odstupom času začala chápať eucharistiu ako veľkú milosť, ako osobné stretnutie s Kristom, ktorá napĺňa moje srdce a túži ho premeniť na svoj obraz. Túži po tom aby som sa mu čo najviac podobala tak, ako po tom túžim i ja. Nepoznám žiadny iný a dokonalejší spôsob priblíženia sa ku Kristovi, než skrze čisté srdce, do ktorého vstupuje On, Pán skrze eucharistiu. Eucharistia dáva život, tak prečo umierať?** Toto svedectvo, bratia a sestry, je veľmi krásne. Eucharistie dáva život, tak prečo umierať. A verím, že keby som sa v tejto chvíli obrátil na každého z vás, aby ste išli na toto miesto, aby ste povedali to, čo vy prežívate s eucharistiou, s Kristom, ktorý je tu prítomný, ktorý Vás sprevádza vo vašom každodennom živote, určite by ste hovorili o mnohých veciach, o tom, ako ten Kristus - je skutočne niekto, bez koho si nedokážete váš život predstaviť. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme toto svedectvo podávali ďalej, i keď nemusíme hovoriť takto nahlas cez mikrofón, ale aby sme si ho podávali vo svojom každodennom živote, že Ježíš, ktorý je prítomný vo sviatosti oltárnej, v eucharistii, nás skutočne premieňa.Ako sa to môže stať? Chodíme každú nedeľu na sv. omšu. Niekedy ak, je to možné, chodíme na bohoslužbu i behom týždňa a možno je dobré pripomenúť si, že pri sv. omši sú dva momenty, keď môže prísť ku premeneniu. Aby sme boli skutočne Kristom premenený, je potrebné mu to **dovoliť**. Je treba ponúknuť svoj život. Pri sv. omši sú dva okamihy veľmi dôležité. Prvým okamihom, kedy môžeme dospieť k premene, je to - čo nazývame **premenenie**. Prinášajú sa dary chlieb a víno a dávajú sa na oltár. Druhým okamihom je už samotné **sv. prijímanie**.

Keď prinášame pri sv. omši chlieb a víno a dávame ich na oltár, tak vlastne každý z nás môže (alebo lepšie povedané má) sám seba, svoj vlastný život, to čo prežívame, priniesť Bohu ako dar. A vedzme, že tu sa deje niečo veľmi krásneho, možno nám to trošku uniká. Keď kňaz prijíma tie dary chleba a vína, tak sa nad tými darmi modlí. Dobre vieme, že to prinášanie darov treba vnímať viac ako, len hmotnú obetu. Veď tieto dary sú plody zeme, na ktorej vyrástli. Sú tiež darom Božím, a sú plodom ľudskej práce. A keď darujeme spolu s týmito darmi svoj život, to čo prinášame, keď ten svoj život takto kladieme s týmito darmi na oltár, tak sa vlastne i náš život môže stať obetou - ktorá je milá Bohu.

A aká je to modlitba, o ktorej sme pred chvíľou hovorili? Kňaz sa modlí v jednom okamihu: „ Preto ťa Otče pokorne prosíme, posväť tieto dary svojím duchom, **aby sa nám stali zárukou večného** života ktoré ti obetujeme.“ Bratia a sestry toto je veľmi dôležitý okamih. Kňaz prosí nie len za to, aby Ježiš premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv, ale vlastne prosí za každého z nás, ktorí sme sa položili na oltár, prosí za každého z nás, aby život každého z nás bol premenení. Každý z nás sa v tomto okamihu stáva súčasťou Kristovej obety. A dobre vieme, že Boh chce, aby sme mu darovali skutočne svoje srdce, aby ho mohol naplniť práve tým svojím Božím duchom v ktorého mene nás o chvíľu pošle do sveta ako premenených svojich služobníkov a učeníkov. Bratia a sestry je to niečo veľmi dôležitého. Keď ideme na sv. omšu tak skutočne sa stretávame s Kristom a On nás premieňa. Premieňa nás tým, že kňaz sa za nás modlí, ale premieňa nás taktiež tým, že prijímame Pána Ježiša vo sv. prijímaní. A ako hovorí sv. Augustín: „Staňte sa tým, koho prijímate.“ Mali by sme dosť často premýšľať o tomto veľkom dare, ktorý nám vlastne pomáha k ľudskej premene. Mali by sme premýšľať o tom, prečo nám vlastne Boh tento dar dáva a prečo ho dáva tomuto svetu.

Pred časom som bol raz v severných Čechách, kde som navštívil jednu takú farnosť, kde pôsobia naši bratia, v ktorej nebolo veľa ľudí, v kostole - ale mali obrovský kostol /a ten kostol, ako to býva v severných Čechách, tak bol veľmi zanedbaný prirodzene... farníci nemali **finančné prostriedky**. Ale čo tam bolo zvláštneho bolo to, že títo ľudia (bolo ich asi sedem v tom kostole), samozrejme že, nestačili na údržbu celého kostola, Božieho domu, tak si vyzdobili a vymaľovali presbytérium, kde je obetný stôl, kde sa prináša najsvätejšia obeta - a to bol priestor, ktorý bol úžasne vyzdobený, čistučký, skrátka žiaril. A tento priestor takto upravený hovoril o tom, kto pre tú trošku ľudí - je Kristus. A tak bratia a sestry, kiež by vždy sme aj mi keď sa schádzame na stretnutie s Ježišom, vždycky keď zasadáme za tento jeden stôl s Ním, a keď prijímame pokrm --- tak verme, že Boh skutočne robí veľké veci - i v našom živote a nebojme sa skutočne mu ponúknuť celý svoj život. Jednak preto, aby sme sa i my stávali obetou ustavičnou, živou, ale hlavne preto, aby nás skutočne premenil na takých ľudí, ako to od nás vlastne očakáva, že budeme. Nech sa tak stane.

Máme dnes zaměřit své srdce k tomu tajemství, které nám Ježíš dává při poslední večeři. Dává nám své tělo a dává nám ho proto, aby každý z nás mohl z jeho přítomnosti, z jeho blízkosti se těšit, abysme mohli z jeho blízkosti a přítomnosti čerpat všechno to, co je důležité a potřebné pro náš lidský pozemský život. Jistě by se dalo hovořit o mnoha věcech, ale zkusme si jenom připomenout některé. Když se podíváme do evangelia a pozorujeme události, kde se lidé setkávají s Ježíšem, kde spolu s Ježíšem stolují, tak vidíme, že se odehrávají opravdu velké nebo až úžasné věci. A to platí nejenom, když Ježíš rozmnožil chleby a ryby, kdy se stal zázrak nasycení. Neplatí to, jenom když byla třeba svatba v Káni galilejské, kdy Ježíš právě při té svatební hostině proměnil vodu ve víno, ale také to platí třeba, když Ježíš přichází na pozvání do domu farizeje Šimona a tam se setkává s hříšnicí, která přijde, aby Ježíše žádala za odpuštění. A také si můžeme připomenout nebo dát před oči ještě třeba událost, kdy Ježíš vstupuje do domu celníka Zachea, kde také vlastně tento celník Ježíše zve, ale kdy se při hostině odehrává to, že celník se obrátí. A to obrácení potom vyjádřil tím, že se rozhodl všechno to, co způsobil a nebylo správné, uvést na pravou míru a také mnoho ze svého majetku rozdat mezi chudé. Jistě máme před očima také událost, kdy Ježíš zasedá právě se svými učedníky při poslední večeři a zde i vidíme, že zase se odehrává něco velkého, něco důležitého. Ježíš totiž při té poslední večeři nabízí způsob, jak nadále mohou učedníci být s ním, jak se nadále s ním mohou setkávat a jak nadále mohou prožívat společenství s ním.

Můžeme říct, že v těchto všech událostech, které jsem vyjmenoval, vnímáme něco, co se dá označit jako změna života. Každý člověk, který seděl s Ježíšem u stolu, každý člověk, který přijal od Ježíše pokrm, tak každý člověk se nějakým způsobem změní. A víte, tím pokrmem nemusí být jenom chléb, ale bylo to třeba slovo, bylo to třeba i něco jiného, ale každý člověk, který je za jedním stolem s Ježíšem, tak tento člověk se mění nebo může měnit. Také i my vlastně, když vidíme všechno to, co se odehrává v evangeliu, tak také i my můžeme prožívat něco podobného. Má-li v našem životě dojít k nějaké proměně nebo změně, je třeba zaujmout také nějaký postoj podobný lidem, který zaujali za života Pána Ježíše. A tak když přistupujeme ke slavení eucharistie nebo když jsme zde v kostele u tohoto stolu, tak máme být velmi pozorní, vnímaví. Máme být přítomni duchem, máme být otevření, protože to je okamžik, kdy Ježíš nás chce obdarovat, ale také kdy nám dává ten dar „sám sebe“, abychom byli proměněni.

Jak to vlastně všechno působí? Před časem jsem se setkal s jedním děvčetem, které přišlo na školu k nám, a byla krátce po konverzi. Ona podala takové svědectví, co pro ni eucharistie znamená. Tato dívka v dnešní době, zřejmě také vedena eucharistií, pracuje pro lidi, kterým tato společnost neotevírá svoji náruč, protože jsou to lidé problémoví. Ale tato dívka je tam šťastná. A ona říká: „Když jsem byla mladší, chápala jsem eucharistii jako samozřejmost. Prostě neměla jsem žádný těžký hřích, a tak proč bych nešla k přijímání, když jdou všichni? Vůbec jsem neuvažovala o tom, že by pro mě eucharistie mohla být něco více. Ale s odstupem času chápu eucharistii jako velkou milost, jako osobní setkání s Kristem, který naplňuje mé srdce a touží jej proměňovat ke svému obrazu. Touží po tom, abych se mu co nejvíce podobala tak, jak po tom toužím i já. Neznám žádný jiný a dokonalejší způsob přiblížení se ke Kristu, než skrze čisté srdce, do kterého vstupuje On, Pán skrze eucharistii. Eucharistie dává život, tak proč umírat?“

Když přinášíme při mši svaté chleba a víno a dáváme je na oltář, tak vlastně každý z nás může (nebo lépe řečeno má) sám sebe, svůj vlastní život, to co prožíváme, přinést Bohu jako dar. A víte, tam je něco velice krásného, možná nám to uniká trošku, protože se třeba zpívalo a možná myslíme ještě na něco jiného, ale když kněz přijímá ty dary chleba a vína, tak se nad těmi dary modlí. Dobře víme, že je třeba přinášení darů vnímat více, než hmotnou oběť. Vždyť tyto dary jsou plody země, na které vyrostly. Jsou také darem Božím, jsou plodem lidské práce. A když darujeme spolu s těmito dary svůj život, to co přinášíme, když ten svůj život také klademe s těmito dary na oltář, tak se vlastně i náš život může stát takovou obětí, která je milá Bohu.

A jaká je ta modlitba, o které jsem před chvílí hovořil? Kněz se modlí v jednom okamžiku: „Proto tě Otče pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které ti obětujeme.“ Víte, toto je důležitý okamžik. Ten kněz prosí nejenom za to, aby Ježíš proměnil chléb ve své tělo a víno ve svou krev, ale on vlastně prosí za každého z nás, kteří jsme se položili na oltář, prosí za každého z nás, aby život každého z nás byl proměněn. Každý z nás se v tomto okamžiku stává součástí Kristovy oběti. A víme dobře, že Bůh chce, abychom mu darovali opravdu celé své srdce, aby je mohl naplnit právě tím svým Božím duchem a aby nás za chvíli poslal do světa proměněné jako své služebníky a jako své učedníky. Víte, to je něco velmi důležitého. Když jdeme na mši svatou, tak skutečně se setkáváme s Kristem a On nás proměňuje. Proměňuje tím, že kněz se za nás modlí, ale proměňuje nás také tím, že přijímáme Pána Ježíše ve svatém přijímání. A jak říká svatý Augustýn: „Staňte se tím, koho přijímáte.“ Měli bychom dost často přemýšlet o tomto velkém daru, který nám vlastně pomáhá k lidské proměně. Měli bychom přemýšlet o tom, proč nám vlastně Bůh tento dar dává a proč ho dává tomuto světu.

Setkal jsem se před časem, ještě když jsem byl severních Čechách, s jednou takovou farní obcí, která neměla mnoho lidí, ale měli obrovský kostel a ten kostel tak, jako to bývá v těch severních Čechách, tak byl velmi zanedbaný a to z toho důvodu, že samozřejmě nebyly finanční prostředky. Ale co tam bylo zvláštního, bylo to, že ti lidé (bylo jich asi sedm v tom kostele), tak když nestačili na údržbu celého kostela, toho Božího domu, tak si vyzdobili a vylíčili ten presbytář, kde je obětní stůl, kde se přináší nejsvětější oběť, a to byl prostor, který byl úžasně vyzdobený, čisťounký, prostě zářil. A tento prostor takto upravený hovořil o tom, kdo pro tu trošku lidí, kdo je Kristus. A tak bratři a sestry, kéž vždycky, když se scházíme na setkání s Ježíšem, vždycky když zasedáme k jednomu stolu s Ním, když přijímáme pokrm, tak věřme, že Bůh opravdu dělá velké věci, že i v našem životě tyto velké věci může udělat a nebojme se opravdu mu nabízet celý náš život. Jednak proto, abychom i my se stávali obětí ustavičnou, živou, ale také proto, aby nás opravdu proměnil v takové lidi, jaké vlastně od nás očekává, že budeme. Ať se tak stane.