# Dar eucharistie

Bratři a sestry, jedna z definic lásky říká, že láska je dar přítomnosti. Dar přítomnosti milovaného v srdci milujícího. Tzn. že ten milující ani neví jak se milovaný objevil v jeho srdci. Je to dar. Toto je zamilovanost. Přesně toto je eucharistie, zamilovanost do Ježíše. Dar Ježíšovy přítomnosti v srdci člověka. Eucharistie je znamením Ježíšovy lásky k nám. Když toto víme, už nemůžeme jít ke svatému přijímání jen tak ze zvyku. Ani na mši svatou už nemůžeme jít jen tak ze zvyku. Ať každé svaté přijímání nám pomáhá roznítit, rozfoukat a rozhořet naše srdce láskou k PJ, protože jeho srdce hoří láskou k nám.

Zároveň můžeme pokaždé žasnout nad Ježíšovou pokorou. On všemohoucí Boží Syn proměňuje chléb a víno ve své tělo a krev. Můžeme říci, že pokorně odkládá svou moc a stává se nepatrným kouskem chleba, aby se mohl s námi sjednotit. Dává se nám do rukou. Stává se darem pro nás. Když toto víme, kéž roste i naše pokora. Ať vždy jdeme ke svatému přijímání s velikou pokorou, protože přijímáme Božího Syna.

Dnes nám Pán Ježíš říká: *Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný*. Bratři a sestry, žijeme pro věčnost. Když slavíme mši svatou, tak naším úkolem je oslavovat Boha, který na to odpovídá tím, že nám přináší spásu. Jak máme Boha oslavovat? Krásně nám napovídá druhé čtení. Můžeme ze srdce, tedy z čistého srdce, hrát a zpívat Pánu. Oslavujme Boha hudbou, zpěvem a celou svou bytostí vůbec.

Při mši svaté zpřítomňujeme jedinou Ježíšovu oběť a protože věříme, že jako církev tvoříme jeho tajemné tělo, můžeme tuto Ježíšovu oběť přinést nebeskému Otci a obětovat mu i sami sebe a celý svět.

Pár let našeho pozemského života rozhodne celou věčnost, proto berme každý okamžik vážně. Každý okamžik může mít hodnotu pro věčnost. Záleží na nás, jak ten okamžik prožijeme, zda ta hodnota pro věčnost bude pozitivní nebo negativní. Nemusíme mít úzkost, že už jsme toho mnoho promarnili. Hodiny, dny roky, nebo se bát se, abychom neudělali chybu. Dovolme Pánu, ať vstoupí i do naší minulosti a ať ji promění. Zároveň nejde ani tolik o to, jak dlouhý čas strávíme na modlitbách nebo kolik vykonáme dobrých skutků. Nejde o to, zda děláme veliké věci ale jde o to, zda to všechno děláme ve spojení s Pánem. Nejde o náš výkon, ale o naše otevřené srdce pro Boží obdarování. Pro Ježíšovu přítomnost v našem životě. Možná že nepatrná věc vykonaná ve spojení s Ježíšem, může být mnohem důležitější a přinést mnohem více ovoce než veliká věc vykonaná bez Ježíše. Žijme dál svůj každodenní život, plňme dobře své stavovské povinnosti, ale všechno dělejme ve spojení s Ježíšem. To je nejlepší propojení našeho pozemského života s věčností. Ať z toho, jak žijeme všední dny je poznat, že jsme byli stvořeni pro věčnost. Promýšlejme a posuzujme všechno z perspektivy věčnosti. Díky tomu poznáme, co je důležité, na čem záleží, co má hodnotu, a zároveň, čemu se máme vyhnout, co je k ničemu, co do života nepatří, co nás od věčné lásky vzdaluje.

Každé svaté přijímání má obrovský význam pro naši věčnost. Vždyť přijímáme život, samotného Božího Syna, abychom získali jako dar od něj život věčný. Když jdeme ke svatému přijímání, spojujeme svůj život s Ježíšem. Proto přicházejme vždy s velikou důvěrou, úctou, láskou, pokorou, otevřeností, touhou a úžasem. Svaté přijímání nám totiž otevírá cestu do věčnosti.

Už tedy neříkejme, že jdeme do kostela, ale že jdeme za Ježíšem. Takto vyjádříme podstatu a zároveň si tím připomeneme, proč jsme přišli. Mše svatá není proto, abychom nějak strávili hodinu času, ale abychom se setkali s Pánem. Přijali jeho obdarování. Přijali jeho dar spásy, který nám dává znovu a znovu, protože my znovu a znovu bloudíme, odbočujeme do slepých uliček. Kéž bychom ze svých slabostí pochopili a vyslovili: *bez tebe, Pane, nemohu nic*. *Ale s Tebou mohu všechno*. Když budu ve spojení s tebou, tak žádné zlo nade mnou nezvítězí. Slavení svátostí v nás propojuje život pozemský, život v čase s životem věčným s životem v Bohu. Obnovme svou úctu k eucharistii a nepromarněme ty vzácné okamžiky slavení svátostí.