Ahoj Jáchymu, ahoj Šimonku, ahoj Víťo, ahoj Adélko,

Jak se daří? Máme další týden karantény za sebou. Ještě si vzpomínáte, o čem jsem psala minule? … Ano, o přátelích Pána Ježíše. Víte, jak se jmenovali? … Marie, Marta a Lazar. K čemu došlo při návštěvě Pána Ježíše? … Psali jste si heslo: Modli se a pracuj. Co to znamená? … Daří se vám každý den udělat si kromě všech povinností a her také čas na Pána Ježíše? … Šlo by to třeba ještě vylepšit? …

Dnes se do rodiny Marie, Marty a Lazara vypravíme znovu. Od minule se ale situace změnila. Pokud máte Bibli, můžete si přečíst v Janově evangeliu v 11. kapitole verš 1 – 44. Dá se to najít i na internetu <http://biblenet.cz/app/b?book=John&no=11>. Pokud nemáte ani jednu možnost, přečtěte si zkrácenou verzi dál.

Po nějakém čase poslala Marie s Martou Ježíšovi vzkaz: „Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží,“ a zůstal na tom místě ještě dva dny. Teprve potom se vydal s učedníky do Betánie. Lazar však mezitím zemřel a byl uložen do hrobu. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by umřel. Ale vím, že Bůh ti dá všechno, o co ho požádáš.“ „Neboj se. Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ „Ano, věřím.“ Po těch slovech odešla pro sestru Marii. Brzy byly zpět a s nimi lidé, kteří přišli Marii a její sestru potěšit. Když Marie uviděla Ježíše, padla mu k nohám a zaplakala: „Pane, kdybys tu byl, bratr by jistě neumřel.“ Ježíšovi bylo obou sester líto. Měl je i Lazara velice rád. V jeho očích se objevily slzy. „Kam jste ho položili?“ zeptal se. „Pojď se podívat!“ Když přišli ke hrobu, přikázal Ježíš: „Odvalte ten kámen.“ „Pane, je tam čtvrtý den, jeho tělo se už začíná rozkládat,“ namítla Marta. „Řekl jsem ti přece, že když budeš věřit, uvidíš slávu Boží,“ poznamenal Ježíš. Odvalili tedy kámen, kterým byl zavalen vstup do hrobu. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.“ Pak zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ A zemřelý vyšel, celý ovázaný plátnem, tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte odejít!“

Možná krátké vysvětlení:

1. Proč byl Lazar ovázaný plátnem a měl hlavu zahalenou do šátku? To byl tehdejší způsob pohřbívání. Dnes ukládáme zemřelé do rakve, v ní je člověk oblečený do svátečních šatů. V Ježíšově době rakve nepoužívali, tělo neoblékali to šatů, jen zabalili do látky.
2. Židé věděli, že po 4 dnech se tělo v hrobě rozkládá a nelze jej vzkřísit zpět k životu. Ježíš však měl moc křísit mrtvé. Zázrak, který udělal, měl lidem ukázat, že smrt není konečná; není cílem. Cílem je život, pro nás život s Ježíšem v nebi. Ježíš je Pánem i tam, kde se zdá, že vládne smrt.
3. Ježíš mohl odvalit kámen sám. (Proč by nemohl, když může vzkřísit mrtvého, takový kámen před hrobem by jistě zvládl také.) Ježíš však chtěl součinnost, přičinění člověka. Mnoho zázraků se nemůže stát, protože člověk nespolupracuje. Člověče přičiň se, Pán Bůh ti pomůže.

Napište si název dnešní hodiny: VZKŘÍŠENÍ LAZARA a k tomu větu, kterou řekl Pán Martě:

JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT. KDO VĚŘÍ VE MĚ, NEZEMŘE NA VĚKY.“

Dozdob obrázkem.

Už se těším na vaše obrázky a samozřejmě také na každého z vás.

Pozdravujte rodiče a poděkujte jim mým jménem. Děkuji

PK