Ahoj Péťo, ahoj Sebíku, ahoj Pavlínko, ahoj Pavlíku, ahoj Ondrášku, ahoj Eliško!

A máme tu další týden a hodinu náboženství na papíře. Dnešní téma možná bude někomu zpočátku připomínat pohádku. Schválně: jak si představujete opravdového krále? … Už to slyším: má korunu na hlavě, v ruce žezlo a zlaté jablko, sedí na koni, má krásné oblečení… Dobře. A jaké vlastnosti má dobrý král? Jaký je? … Hodný, spravedlivý, soucitný, mocný, bohatý, chápavý, rozvážný, pomáhající, odvážný, laskavý…

Možná si někteří vzpomenete, že Pána Ježíše chtěli lidé týden před Velikonocemi prohlásit za krále. Vůbec jim nevadilo, že nesedí na trůně, že nemá krásný královský plášť, žezlo a zlaté jablko, ale líbilo se jim, jak uzdravuje nemocné, křísí mrtvé, proměňuje vodu ve víno a jiné věci. „To by byl král!“ říkali si. Nikdo na světě takového nemá. Někdo by onemocněl - Ježíš by ho uzdravil. Někdo by umřel – Ježíš by ho vzkřísil. Někdo by měl žízeň – Ježíš by mu dal víno. Provoláme ho za krále! Napadlo kohosi. A tak když Pán Ježíš týden před velikonocemi jel na oslíku do Jeruzaléma, shromáždila se kolem cesty spousta lidí: normálně přece chodí pěšky, ale teď jede na oslíkovi. Co když jede do královského města Jeruzaléma, aby se tam stal králem? Uvažovali. Někteří lezli na blízké palmy, trhaly z nich listy a volali: „Ať žije král!“ (V jejich jazyce to znělo HOSANA! HOSANA!). Někomu vadilo, že cesta, po které oslík s Pánem Ježíšem na hřbetě kráčel, je hodně kamenitá. Sundal tedy svůj plášť a položil jej na cestu. Další ho následovali. Ne všem se ale zamlouvalo, že by se Ježíš měl stát králem. „Říká se, že vidí do lidského srdce, kdoví, co by na nás mohl vyzradit,“ obávali se někteří. „A kdoví, odkud má tu moc dělat zázraky,“ přidávali se další. „Asi nejlepší by bylo, kdybychom se ho zbavili,“ navrhl kdosi a jemu podobní začali uvažovat, jak to udělat. Jak se co nejrychleji Ježíše zbavit.

Vy jste na začátku přemýšleli, jak vypadá pohádkový král. Ve vyprávění zaznělo, že Ježíš takovým pohádkovým králem nebyl. Ale koukněme na vlastnosti, které má podle vás mít správný král:

HODNÝ. Byl Pán Ježíš hodný? … Jistě. Mnohokrát to dokázal. Vzpomněli byste si na příklad?

SPRAVEDLIVÝ. Byl Pán Ježíš spravedlivý? … Jistě. Mnohokrát to dokázal. Kdy například?

SOUCITNÝ. Týkalo se to Pána Ježíše? .. Kdy například?

MOCNÝ. Byl mocný? Ne? Ale ano. Má moc nad přírodou, zdravím a nemocí (uzdravoval), nad životem a smrtí.

BOHATÝ. Byl bohatý?... Děti většinou říkají, že ne. Narodil se přece v obyčejném chlévě. Ani později nežil nikde na zámku nebo na hradě. Přesto mu jako Bohu – Božímu Synu patří celý svět. Tak je bohatý nebo ne?

CHÁPAVÝ. Měl pochopení? … Byl rozvážný nebo se do všeho vrhal bez rozmyslu?... Pomáhal?...

Ano, Pán Ježíš měl všechny vlastnosti dobrého krále. Opravdu také KRÁLEM BYL, JE A BUDE. Ne tím pohádkovým, ani ne takovým, jaký třeba dodnes vládne někde ve světě. Pán Ježíš je Králem nebe i země. Proto i my v duchu s těmi, kteří chtěli Ježíše za krále, máváme Pánu Ježíši na cestu. Ne palmovými větvemi, ale našimi českými kočičkami – jívovými ratolestmi. Neděli, kdy to tak děláme, říkáme Květná. Bohužel letos to nebudeme moci zažít v kostele, jako tomu bývá jiné roky. To však nám nebrání, abychom Pána Ježíše uznávali jako krále svého srdce.

Moc na vás vzpomínám a děkuji rodičům, že mi pomáhají vás učit. Snad se brzy uvidíme.

PK