Ahoj Eliško, ahoj Jaroušku, ahoj Jožinku, ahoj Sárinko, ahoj Klárinko, ahoj Michalko, ahoj Sárinko!

Před pár dny jsme vstoupili do měsíce března a zároveň Svatého týdne. Že nevíte, co je Svatý týden? Přece ten před Velikonocemi. Začíná Květnou nedělí, kdy Pán Ježíš vjížděl na oslátku do Jeruzaléma jako král. Ale někteří lidé se domluvili se, že se ho zbaví. Důležitým dnem je Zelený čtvrtek, kdy Pán Ježíš s apoštoly naposledy večeřel a před večeří… správě, jim myl nohy. Minule jsme si říkali, že tím dával nejen apoštolům příklad, jak se mají chovat k druhým. Dařilo se vám tento týden pomáhat, nehádat se, dělit se o hračky i svůj čas, spolknout nadávku dřív, než jste ji řekli?.... Jestli ne, můžeme to klidně zkoušet o další dny. Vzpomínáte si, co dělali po večeři na Zelený čtvrtek? … Jestli ne, koukněte do PS na str. 62 nebo do kopírovaného listu na 2. obrázek. Na obojím je … modlitba v Getsemanské zahradě. Apoštolové únavou usnuli, zatímco Pán Ježíš, který ví, že přicházejí poslední hodiny jeho života, se modlí.

Náhle se tichem rozlehl dupot a křik, bylo vidět světlo loučí. Apoštol **Jidáš**, přiváděl vojáky. „Komu dám pusu na tvář, toho se chopte,“ domlouval s nimi a přistoupil k Ježíšovi: „Zdráv buď, Mistře!“ a políbil ho. Apoštol Petr přiskočil, a chtěl Ježíše mečem bránit. Sekl po jednom z vojáků, ale zasáhl jen jeho ucho. „Zadrž,“ Ježíš vzal ucho a přiložil ho vojákovi k hlavě. To ihned přirostlo. Vojáci se vrhli na Ježíše a spoutali ho silnými provazy. Pak ho vedli ke **Kaifáš**ovi. Už na ně čekal: „Ty jsi Boží syn?“ „Ano, jsem,“ odpověděl Ježíš. „Takové povyšování zaslouží jen trest smrti,“ rozhodl Kaifáš i jeho lidé. Bylo jen potřeba, aby **Pilát** potvrdil rozsudek.

Mezitím nastal nový den nazývaný dnes Velký pátek. Bylo ráno, Pilát možná ještě spal, když Kaifášovi služebníci přivedli odsouzeného Ježíše: „Piláte, ten člověk musí být ukřižován.“ „Co provedl? To tak spěchá?“ ptal se. „Prohlašoval o sobě, že je Boží syn.“ „No a? Ať si říká, co chce,“ odpověděl Pilát. „Ale my máme zákon, a podle toho zákona musí umřít,“ odporovali zástupci židů. Pilát se zamyslel: dobře, nechám jej tedy zbít důtkami a pak jej propustím. A vydal Ježíše vojákům. Ti nařízení vykonali. Dokonce víc: narazili Ježíšovi na hlavu korunu z trní a posmívali se mu. Pak zbitého Ježíše předvedli před Piláta. Když Pilát uviděl Ježíše, bylo mu ho líto a chtěl ho propustit. Lidé však volali: „Jestli ho propustíš, budeme si na tebe stěžovat u císaře.“ Z císaře měl Pilát strach. A tak Ježíše vydal, aby jej ukřižovali. Ježíši vložili na ramena kříž. Jako každý odsouzenec na smrt si jej musel nést přes celé město až na místo popravy, na **Golgotu**. Z obrazů křížové cesty, které máme v kostele, i z předešlého učení víme, co všechno Pán cestou prožil: potkal svou maminku Marii, ženy, které nad ním plakaly, Veroniku, která mu podala šátek na utření obličeje, Šimona, který mu pomohl nést těžký kříž. Přes všechnu tu pomoc a soucit 3krát pod křížem spadl. Od vojáků se však pomoci nedočkal. Byli na něj hrubí, bezohlední. Bylo kolem poledne v pátek před Velikonocemi, když Ježíše ukřižovali. Náhle se obloha se zatáhla těžkými mraky a mnoho lidí ve strachu utíkalo pryč. Když se blížila 3. hodina odpolední, zvolal Ježíš mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou svěřuji svoji duši.“ A zemřel. V tu chvíli se země zachvěla, skály pukaly a poslední lidé prchali do bezpečí. Velitel vojáků, kteří měli na starosti ukřižování, řekl: „Tohle byl určitě Boží syn.“ Pak Ježíšovi přátelé sňali jeho tělo z kříže. Tu přišel muž jménem Josef z Arimatie: „Paní, mám tady nedaleko ve skále vybudovanou hrobku, jestli chceš, můžeš tam svého syna uložit.“ Maria souhlasila. Zabalili tedy Ježíšovo tělo do pláten a uložili do blízkého hrobu. Kdyby byl Ježíš obyčejným člověkem, jeho příběh by zde končil. Protože však byl také Bohem, Božím Synem, třetího dne vstal z mrtvých, jak o něm bylo předpovězeno.

Pán Ježíš je nám vzorem nejen v každodenním životě, ale také ve svém zmrtvýchvstání. Ukazuje nám, že smrtí život nekončí. Že stojí za to žít tak, abychom se s ním a s těmi, kteří nás předešli ve smrti, jednou setkali v nebi. Tohle je radostná zvěst Velikonoc.

Přeji každému z vás i vašim rodičům a sourozencům i v této zvláštní době, abyste si Velikonoce hezky užili.

PK