**VI.)** – pátek dopoledne **Šestý skutek milosrdenství: Navštěvovat vězněné – Trpělivě snášet obtížné lidi**

**1. Slovo Boží k 6. skutku tělesného milosrdenství.**

Čtení ze Skutků apoštolských (5,17-32)

Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; 18 chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. 19 Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: 20 „Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.“ 21 Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. 22 Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili: 23 „Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli.“ 24 Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. 25 Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: „Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid.“ 26 Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí; báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. 27 Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: 28 „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ 29 Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi. 30 Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 31 toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32 My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“

**2. Modlitba 021 – prosba k Pánu Ježíši o pomoc**

**3. Verš k 6. skutku tělesného milosrdenství**

Na chudáky v kriminále / se soucitem mysli stále.

**Opakujeme:** 1. Hladovým vždy najíst dej, / to, cos dostal, rozdávej. 2. Utiš žízeň žíznivého, / za své vezmi starost jeho. 3. Nahým dodej ošacení, / skutek ten si Pán Bůh cení. 4. Pocestné vždy přijímej, / pohoštění pro ně měj. 5. Když je někdo nemocný, / buď mu rád nápomocný. 6. Na chudáky v kriminále / se soucitem mysli stále.

**4. Název 6. skutku duchovního milosrdenství a jeho krátké vysvětlení:**

Trpělivě snášet obtížné lidi, dříve se říkalo trpělivě snášet křivdy, můžeme však také říci se sv. Františkem: Počasí je vždycky krásné, jenomže pokaždé jiné, a proto trpělivě snášet všechny rozmary počasí. A o lidech můžeme vtipně říci: Každý jsme střelený, jenomže každý jinak trefený. To nezměníme, to jen můžeme trpělivě snášet.

**5. Slovo Boží k 6. skutku duchovního milosrdenství.**

Slova svatého evangelia podle Lukáše (18,1-8)

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: 2 „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. 3 V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: 'Zastaň se mne proti mému odpůrci.' 4 Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, 5 dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.'„ 6 A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! 7 Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? 8 Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“

**6. Úvaha od bratra Anselma z benediktinského řádu**

Hledíme-li proto na trpělivé snášení obtížných osob na základě biblických výroků, může to znamenat přibližně: „Nedávejte těm, kdo vás obtěžují, tolik moci nad sebou. Buďte pevní. Ukažte, že si stojíte na svém. Nepadněte! Zůstaňte věrní sobě samým. Nedejte se ohnout. Obtížný bratr nebo sestra, kteří vám jdou na nervy, smějí být takoví, jací jsou. Ale nedovolte, aby vám diktovali. Stůjte při nich, ale neneste celou jejich tíhu. Tu musí nést oni sami. Milosrdně jim v tom pomozte.“

**7. Jsou lidé, kteří rádi obtíže dělají**, říká se jim potížisté a ti si pořád jen stěžují. Jsou však i potíže, které nejsou zaviněny přímo nějakým člověkem. Takových se bojíme a proto prosíme Pannu Marii, pomocnici křesťanů: Odvrať od nás hlad a mor a válku. Co dělat, než budeme vyslyšeni, ukazuje válečný příběh z knihy Eduarda Martina: Andělské dopisy s názvem Strach

„Můj dědeček mi vyprávěl," vzpomínal pan J. L., „často vyprávěl, jak bojoval v první světové válce. Prošel několika bojišti, bojoval i v Itálii, kde byly zvlášť krvavé boje a kde zahynulo mnoho jeho kamarádů.

I po letech si vzpomínám na jedno jeho vyprávění, které jsem si už mnohokrát připomněl...

Dědeček mi vyprávěl, jak jednou při nočním útoku seděl v trychtýři po letecké pumě a skrýval se... pláň, na které si tenhle úkryt našel, byla ostřelována kulomety... a navíc na ni dopadaly další letecké bomby.

Krčil se v trychtýři po letecké pumě a opakoval si starou vojenskou moudrost, že na jedno místo nedopadne dvakrát puma, jenomže zase tak moc jí nevěřil, aby ho tahle poučka uklidnila, nevěřil jí tolik, aby nebyl - dvacetiletý mladíček - hrozně vyděšený.

V tom trychtýři se s ním krčil jeden bohoslovec, který sloužil u stejné setniny. Kolem práskají výstřely... Je slyšet sténání. Každou chvíli se někde ozve obrovitý výbuch a k nebi vzletí sloup hlíny vymrštěný leteckou pumou...

Dědeček mi vyprávěl, že se z té hrůzy rozplakal. Rozplakal strachy.

Ani ho nenapadlo, že by se někdy mohl vrátit domů, ke svým rodičům, k dívce, kterou miloval, počítal s tím, že na téhle neznámé italské pláni zahyne... a že ho tady někde zasypou italskou hlínou...

Bohoslovec, který s ním byl v jámě vyrvané ze země výbuchem, se na něj usmál. 'Boj se jenom svého strachu,' řekl.

Dědeček na něj udiveně pohlédl. 'Cože?'

'Není nic, kromě strachu, čeho bys ses měl bát...'

Vedle nich vybuchla bomba a do jejich úkrytu zasvištěl oblak hlíny. Bohoslovec si setřel hlínu z tváře. Usmál se na dědečka povzbudivě.

'Proč bychom se měli bát, když je s námi všude Všemohoucí,' řekl bohoslovec. A dědeček vyprávěl, jak na něj z těch slov vydechl klid, veliký klid...

Za čas střelba ustala, za chvíli skončil nálet. Dědeček i bohoslovec se vyplazili za tmy ze svého úkrytu a doplazili se ke zbytkům své jednotky.

A pak se dědeček přece jenom jednou vrátil domů a oženil se a narodila se mu moje matka. A jí jsem se narodil já..., já, kterému po mnoha letech vyprávěla tenhle příběh.

Já, který jsem zažil v životě už hodně nepříjemných chvil, hodně úzkostí, hodně nebezpečí... A připomínal jsem si tu dávnou válku... Dávnou větu neznámého bohoslovce... 'Proč bychom se měli bát, když je s námi všude Všemohoucí...´

**8. Verš k 6. skutku DUCHOVNÍHO milosrdenství** – při další promluvě budou 2 verše, při další tři atd, nakonec všechny – všechny jsou vzadu – a vždy se zopakuji aspoň dvakrát.

Trpělivě snášet obtížné lidi - I lidi obtížné snášej trpělivě, / pak se ti podaří jednat dobrotivě.

**Opakujeme:**

1. V pochybnostech poradíš, / svoje nitro uklidníš.

2. Nevědomé poučuj, / dobrý příklad ukazuj.

3. Hříšníky jen napomínej, / Boží lásku připomínej.

4. Zarmoucené potěšíš, / sobě radost připravíš.

5. Na urážky odpuštění / tím se všechno v dobré změní.

6. I lidi obtížné snášej trpělivě, / pak se ti podaří jednat dobrotivě.

**9. Zakončíme modlitbou za víru, naději a lásku č. 019**

**VII.)** – pátek odpoledne  **Sedmý skutek milosrdenství: Pohřbívat zemřelé – Modlit se za živé i zemřelé**

**1. Slovo Boží k 7. skutku tělesného milosrdenství.**

Čtení z knihy Tobiáš (1,9-20)

Když jsem dospěl v muže, vzal jsem si ženu z našeho příbuzenstva, která se jmenovala Anna; dala mi syna, jehož jsem pojmenoval Tobiáš. 10 Když došlo k asyrskému zajetí, byl jsem odveden a dostal jsem se do Ninive. Všichni mí bratři i lidé z mého rodu jedli pohanské pokrmy; 11 já jsem se však požívání pohanských pokrmů vyvaroval. 12 Poněvadž jsem byl z celého srdce věrný svému Bohu, 13 dopřál mi Nejvyšší přízeň u Salmanasara a já jsem se stal jeho zmocněncem. 14 Cestoval jsem do Médie, kde jsem pro něho až do jeho smrti uzavíral obchody a v Ragách v Médii, u Gabriho bratra Gabaela, jsem si uložil pytle se stříbrem o deseti talentech. 15 Když Salmanasar zemřel, nastoupil po něm jeho syn Senacherib; cesty do Médie byly uzavřeny a nemohl jsem tam už nadále jezdit. 16 Za Salmanasarových dnů jsem často dával almužny svým pokrevním bratřím, 17 svůj chléb jsem dával hladovějícím a svůj oděv těm, kteří byli nazí; a když jsem viděl mrtvoly svých krajanů pohozené za hradbami Ninive, pohřbíval jsem je. 18 Pohřbil jsem i ty, které pobil Senacherib. Když se Senacherib poté, co tohoto rouhače Nebeský král ztrestal, vrátil jako uprchlík z Judska, pobil ve hněvu velký počet Izraelitů. Tehdy jsem sebral jejich těla, abych je pohřbil; Senacherib je hledal a už je nenalezl. 19 Jakýsi Ninivan krále zpravil o tom, že tím tajným hrobařem jsem já. Když jsem se dozvěděl, že to král o mně ví, a viděl jsem, že mě hledají, aby mě vydali na smrt, dostal jsem strach a uprchl jsem. 20 Všechen můj majetek byl obstaven; vše bylo zabaveno ve prospěch pokladny; nezůstalo mi nic, jen má žena Anna a můj syn Tobiáš.

**2. Modlitba 021 – prosba k Pánu Ježíši o pomoc**

**3. Verš k 7. skutku tělesného milosrdenství**

K zemřelým též úctu měj, / důstojně je pohřbívej.

**Opakujeme:** 1. Hladovým vždy najíst dej, / to, cos dostal, rozdávej. 2. Utiš žízeň žíznivého, / za své vezmi starost jeho. 3. Nahým dodej ošacení, / skutek ten si Pán Bůh cení. 4. Pocestné vždy přijímej, / pohoštění pro ně měj. 5. Když je někdo nemocný, / buď mu rád nápomocný. 6. Na chudáky v kriminále, / se soucitem mysli stále. 7. K zemřelým též úctu měj, / důstojně je pohřbívej.

**4. Název 7. skutku duchovního milosrdenství a jeho krátké vysvětlení:**

Modlit se za živé i zemřelé, ale můžeme upřesnit: za zemřelé ale zvláště za duše v očistci a za živé v této době i za budoucí pokolení.

**5. Slovo Boží k 7. skutku duchovního milosrdenství.**

Čtení z 1. listu svatého apoštola Pavla Timoteovi (2,1-10)

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. 7 Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví mluvím pravdu a nelžu učitelem pohanů ve víře a v pravdě. 8 Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. 9 Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, 10 nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

**6. Úvaha od bratra Anselma z benediktinského řádu**

Modlitba a čin znamenají pro mnohé lidi dva protipóly. Domnívají se, že by měli místo modlení se za druhé raději jít a přiložit pomocnou ruku k dílu, aby tak trochu zlepšili jejich situaci. Jen v případě, že už nedokážou udělat nic jiného, zbývá modlitba. Modlitba za druhé je ale něco více než pouhá náhražka za jednání. Nasadit vlastní síly pro druhého a modlit se za něho patří k sobě. Bez modlitby je totiž jednání často slepé. Platí to ovšem i naopak: Chápeme-li modlitbu jako alibi pro naše nicnedělání, pak modlitba ztrácí svou hodnotu. Modlitba a práce (Ora et labora: Modli se a pracuj), zápas a kontemplace, mystika a politika patří k sobě. Naše modlitba musí ústit v nové jednání.

**7. Modlit se při pohřbu** za zemřelého i za pozůstalé je běžné, i když dneska už ne vždycky, také v kostele anebo na hřbitově to jde. Příběh z povídky Šup do vody v knize Marcely Neužilové Oheň tajemství nám ukazuje, že to jde i v mimořádných situacích, do kterých bychom se teoreticky mohli dostat i my

 Profesorka jménem Jarka jede v autobuse s kolegyní Danou do školy, kde obě učí: „Podívej, dnes řiditel nestojí před chrámem a nezapisuje!" podivila se Jarka, protože před jeho zraky se nikdy neodvážila do chrámu na ranní mši svatou jít. Zapisovával si totiž studenty, kteří odvážně do chrámových dveří zamířili, a pak je v ředitelně „válcoval", volal si i jejich rodiče, vyhrožoval. Kostel stál pod kopcem a muselo se kolem něj přejít. Jarka věděla, že je zbabělá, ale nedokázala svou bázeň překonat a riskovat vyhazov ze školství. Neuměla si totiž před-stavit, že by mohla dělat něco jiného než učit. Ale ty studenty, kteří byli na ředitelově „indexu" a měli mít ztíženou cestu k vysoké škole, zvlášť opatrovala a postavila se za jejich doporučení. Ředitel stejně tušil, že když on u kostelních vrat nestojí, Jarka tam vždycky jde. Žáci to o ní věděli. Byla jí před nimi hanba, ale jako pštros v písku byla jaksi před ředitelem přímo schovaná. Proto se teď rychle od Dany oddělila a už klečela za zadními lavicemi ve stínu kůru. Jako pokaždé, když zde byla, prosila za odvahu, aby dokázala žít otevřeně a čestně i v tomto režimu. Prosila i za ředitele, protože tušila, že on, venkovský kluk, jistě byl kdysi pokřtěný a možná všechno dělá právě z takového strachu, možná jen umocněnějšího, jako má ona.

Když se pak blížila k budově školy, vládl kolem ní nějaký silný rozruch: „Volali záchranku? Už přijedou? Je to vážné?" Věty se podivně křižovaly, neptala se, jen vyběhla bleskově vzhůru po schodech budovy. Před ředitelnou stálo mnoho žáků, několik kantorů. Podívala se dovnitř. Na koberci na zemi ležel bezvládně ředitel úplně sám. Nikdo u něj nebyl. Smrt vycenila zuby hrůzy nebo chtěla položit jasné dělítko, že tady už začalo něco jiného, jiný život. Všemi to asi otřáslo.

„Je mrtvý," pošeptala jí Dana. „Prý náhlý silný infarkt, říkala to bioložka."

Jarka vběhla dovnitř, klekla k němu a chytila ho za ruku, která byla ještě teplá. Pak se pokřižovala, udělala kříž i nad jeho tělem a hlasitě řekla: „Pane, odpusť, Pane, smiluj se! Lituji všeho, co jsem nedělal dobře." A začala se už tišeji modlit Otčenáš. Několik hlasů z chodby se k ní připojilo. Nahnula se co nejvíc nad mrtvým tělem a modlila se co nejblíž jeho hlavy. Najednou se otočila ke všem stojícím a vysvětlila: „Říká se, že mrtvý ještě hodinu všechno slyší. Vzbudila jsem tedy za něho opravdovou lítost, aby odešel v pokoji." Nikdo ani nehlesl, snad situace působila jako z jiného světa. Až když přišel lékař a saniťáci, Jarka se zvedla. Aniž by se nějak viditelně chvěla, začaly jí stékat po tvářích slzy. „Pane, odpusť mu," slyšela se šeptat a zamířila do třídy, v níž měla učit.

Teprve tam si sedla. Studenti ji nechali chvíli v klidu, ale pak nesměle sami začali vyprávět, co slyšeli, a odvážili se jí vyptávat. Musela se sebrat a nenechat děti ve zmatku.

Ne, nemyslela na to, co se samo nabízelo: takové ty řeči, že dnes zde jsme, nevíme dne ani hodiny a kdovíco ještě. Nevybavila se jí ani Danina slova, že všeho do času. Představila si jeho ženu, představila si i jeho děti. Aniž by si to uvědomila, promítla se sama do jejich situace. Co by bylo, kdyby jim tak náhle otec zemřel? A nemohla než okamžitě děkovat za život, jaký je, za to, že oni jsou všichni pohromadě. A zároveň prosila i za rodinu, kde ode dneška manžel a otec chybí, za rodinu ředitele ale i za něj.

**8. Verš k 7. skutku DUCHOVNÍHO milosrdenství**

 Modlit se za živé i zemřelé - Za živé i zemřelé / modli se vytrvale.

**Opakujeme:**

1. V pochybnostech poradíš, / svoje nitro uklidníš.

2. Nevědomé poučuj, / dobrý příklad ukazuj.

3. Hříšníky jen napomínej, / Boží lásku připomínej.

4. Zarmoucené potěšíš, / sobě radost připravíš.

5. Na urážky odpuštění / tím se všechno v dobré změní.

6. I lidi obtížné snášej trpělivě, / pak se ti podaří jednat dobrotivě.

7. Za živé i zemřelé / modli se vytrvale.

**9. Zakončíme modlitbou za víru, naději a lásku č. 019 DEO GRATIAS.**

**Modlitby**

**Kancionál 019: Věřím všechno**, – co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, – co hlásali apoštolové – a co učí Kristova církev. – V této víře chci žít a umřít. – Bože, rozmnož mou víru. **Doufám** v tebe, můj Bože, – že mi odpustíš hříchy, – udělíš mi svou milost a zachováš mě navěky. – Můžeš to dát: jsi všemohoucí. – Chceš to dát: jsi dobrotivý a milosrdný. – A skutečně dáš: vždyť jsi to slíbil – a jsi svému slovu věrný. – Bože, upevni mou naději. **Miluji** tě, Bože, – protože jsi můj dobrotivý Otec. – Miluji tě nadevšecko, – protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí – a jsi hoden mé veškeré lásky. – Miluji své bližní – a v nich miluji tebe. – Bože, rozněcuj mou lásku.

**021  Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží**, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran, ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli. *(sv. Ignác z Loyoly).*

**Verše:**

**Sedmero skutků tělesného milosrdenství je:**

 1. Sytit hladové - Hladovým vždy najíst dej, to, cos dostal, rozdávej.

2. Dávat pít žíznivým - Utiš žízeň žíznivého, za své vezmi starost jeho.

3. Odívat nahé - Nahým dodej ošacení, skutek ten si Pán Bůh cení.

4. Ujímat se pocestných / lidí bez domova - Pocestné vždy přijímej, pohoštění pro ně měj.

5. Navštěvovat nemocné - Když je někdo nemocný, buď mu rád nápomocný.

6. Navštěvovat vězněné - Na chudáky v kriminále se soucitem mysli stále.

7. Pohřbívat zemřelé - K zemřelým též úctu měj, důstojně je pohřbívej.

**Sedmero skutků duchovního milosrdenství je:**

1. Radit pochybujícím - V pochybnostech poradíš, / svoje nitro uklidníš.

2. Poučovat nevědomé - Nevědomé poučuj, / dobrý příklad ukazuj.

3. Napomínat hříšníky - Hříšníky jen napomínej, / Boží lásku připomínej.

4. Utěšovat zarmoucené - Zarmoucené potěšíš, / sobě radost připravíš.

5. Odpouštět urážky - Na urážky odpuštění / tím se všechno v dobré změní.

6. Trpělivě snášet obtížné lidi - I lidi obtížné snášej trpělivě, / pak se ti podaří jednat dobrotivě.

7. Modlit se za živé i zemřelé - Za živé i zemřelé / modli se vytrvale.

Zkratky pro všechny skutky tělesného milosrdenství

 SYDAO UJNANE NAVĚPO

Zkratky pro skutky duch. milosrdenství RaPoNaU OdTrMo