FEBRUÁR

**MODLITBA**

**Práca pred stretnutím (príprava)**

Lektúra: o. F. Blachnický, *Siloe czyli tajemnica modlitwy*, List Siloe, č. 1, október 1977.

Perikopa o uzdravení slepého od narodenia, opísaná v 9. kapitole evanjelia sv. Jána, je plná hlbokých tajomstiev, ktoré od samého začiatku pútali pozornosť kresťanov, takže sa stala jedným z kľúčových textov kresťanskej iniciácie v rámci katechumenátu a krstnej katechézy.

Pocit tajomstva, ktorý je spojený s uvažovaním nad týmto textom sa spája najmä s názvom rybníka: Siloe. Nepochybne sv. Ján pripisuje zmyslu tohto mena určitú váhu, keďže jeho význam vysvetľuje gréckym čitateľom svojho evanjelia: „Siloe – čo znamená: Poslaný“.

Samotný rybník Siloe sa nachádzal v meste, za hradbami v južnej štvrti Jeruzalema a jeho voda bola privádzaná krytým kanálom z prameňa na východnom svahu Ofela. Dnes je jazierko 16 m dlhé, 5-6 m široké a asi 7 m hlboké.

Aj Pán Ježiš sa odvolával na symboliku rybníka Siloe. Hovorí o tom nasledujúci úryvok z evanjelia sv. Jána: *V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. (Jn 7, 37-39).*

Vonkajšou príležitosťou Pánovho vyslovenia predchádzajúcich slov bola oslava posledného dňa „sviatku stánkov“, ktorý sa slávil osem dní v mesiaci október na pamiatku pobytu na púšti po opustení Egypta.

V tento deň sa konal sprievod kňaza, obklopeného ľudom, levitmi hrajúcimi na harfách a flautách, k rybníku Siloe. Tam sa načerpala voda do zlatého džbánu a slávnostne sa prinášala do chrámu, vchádzalo sa cez bránu, ktorá sa z tohto dôvodu nazývala „brána vody.“ Zavŕšením obradu bol spev takzvaného veľkého Hallela od všetkých prítomných.

V súvislosti s týmto obradom sa Kristus prirovnáva k jazierku Siloe, z ktorého majú piť tí, čo v Neho uveria. On je totiž „poslaný", ktorý dokáže uspokojiť všetky ľudské túžby. Zároveň však ukazuje na iného poslaného, ​​ktorého pošle: *Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca... (Jn 15, 26)*. „Poslaný“, teda Duch Svätý, sa stane prameňom živej vody tryskajúcej z vnútra človeka...

Ak by sme mali v našom kresťanskom živote hľadať realitu, ktorá najlepšie zodpovedá vyššie uvedeným metaforám a prirovnaniam, nemali by sme sa zastaviť pri realite modlitby? Nie je modlitba, ktorá je vyvolaná Duchom Svätým prežívaná ako niečo, čo vyviera z nášho vnútra ako prameň? Nie je modlitba životne dôležitým prameňom nášho kresťanského života; nemá všetko, čo je skutočne živé a autentické, prameň v modlitbe? Nestáva sa zvolanie Cirkvi „Zošli svojho Ducha a povstane život a obnovíš tvárnosť zeme“ realitou v prúdoch živej modlitby prúdiacej životom dnešnej Cirkvi, tryskajúcej z vnútra ľudských sŕdc?

Jazero Siloe, z ktorého tryská živá voda, privádzaná z hôr cez skrytý kanál, je hlbokým symbolom modlitby tryskajúcej z nášho vnútra, v dôsledku tajomnej, skrytej sily Toho, ktorý je „Živým žriedlom“, kto je „Poslaný“ – Ducha Svätého .

Ako však môžeme zabezpečiť prísun živej vody z tohto Zdroja, čo môžeme urobiť pre to, aby bazén – prameň živej modlitby – tryskal z nášho vnútra?

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije... z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.

**Sme slepí ako ten muž v evanjeliu sv. Jána, máme zatvorené oči. Sme však hladní po svetle. Kristus sa nám stavia do cesty a hovorí: „Ja som svetlo sveta“ (Jn 9, 5). Čo však robí ďalej: „Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči“ (Jn 9, 6). Dalo by sa povedať: Namiesto toho, aby otvoril oči, ponoril ho do ešte väčšej tmy. Ale hneď pridal príkaz: "Choď a umy sa v rybníku Siloe." (Jn 9, 7)**

**Rovnako to robí Pán s každým z nás, ktorí sme slepí. Po prvé, núti nás veriť „slepo". Viera, ktorú od nás Pán očakáva, je najprv temnota. Nič nevidíme, nerozumieme. Ale vieme, že aj v tejto situácii musíme dôverovať Pánovi.**

Tak to bolo s učeníkmi vtedy, v Kafarnaume, po eucharistickej reči. *Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!* *(Jn 6, 60).* Ježiš im ich ťažkosti neodníma, nič nevysvetľuje, ale pýta sa*: Aj vy chcete odísť?* *(Jn 6, 67).* Vtedy Peter odpovedá*: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.  A my sme uverili... (Jn 6, 68-69).*

Aj človek slepý od narodenia uveril. Mohol by zareagovať inak: Čo ten muž so mnou robí? Čakal som, že mi otvorí oči, a on mi namazal oči blatom a povedal, aby som šiel do akéhosi rybníka...

Slepý nešpekuloval, ale jednoducho veril. A preto ...šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci (Jn 9, 7). Keď Pán v nás začína svoje dielo, najprv prebúdza vieru v stave semienka, čo je nejaká intuitívna slepá dôvera, krok do temnoty, s určitou pripravenosťou poslušnosti a podriadenosti jemu. Až potom nás posiela k tomu, ktorý je Ním poslaný: *Choď a umy sa v rybníku Siloe*. Ta nádrž je modlitba. Modlitba je naše kráčanie smerom k realite, ktorou je Duch Svätý, zoslaný do nás a ponorenie alebo umytie sa v tejto realite.

Toto je prvé tajomstvo modlitby: je to naše rozhodnutie, náš úkon, náš čin. Treba sa ísť modliť, treba si na to vybrať miesto a čas, treba urobiť úkon modlitby, ktorý podlieha našej vôli: pokľaknúť, postaviť sa pred Pána, pred symbol Jeho prítomnosti, zložiť, resp. otvoriť naše ruky. Nikto to za nás neurobí, modlitba v nás sa nespustí „sama“ proti našej vôli ani bez nej.

Modlitba sa začína príkazom Pána: „Choď a umy sa v rybníku Siloe“.

Z našej strany je potrebný prvotný akt viery, že to má zmysel, že za týmto príkazom je nejaký prísľub, že stojí za to veriť a vyskúšať. Mnohí nerozumejú tomuto tajomstvu modlitby a nemodlia sa, ani sa nesnažia modliť. Pritom toto je hlavná, podstatná metóda „školy modlitby“: treba skúšať modliť sa!

Mnohí sa pýtajú, čo robiť, aby sme sa naučili modliť. Odpoveď na túto otázku je jednoduchá: treba sa modliť! Musíte sa pokúsiť modliť. Znamená to splniť príkaz: „Choď a umy sa v rybníku Siloe.“ Usilovať sa o taký dostatok viery, pokory a poslušnosti, zveriť sa „neznámemu Bohu“, aby pristúpiť k nepochopiteľnej, trochu zvláštnej a trápnej činnosti. To isté bolo s Námanom Sýrčanom, malomocným, ktorému prorok Elizeus povedal, aby sa sedemkrát umyl v Jordáne. Spočiatku je jeho pýcha týmto príkazom rozhorčená, ale keď na napomenutie svojho sluhu urobí skutok viery a pokory, je očistený od malomocenstva. Rovnako je to aj s nami: keď urobíme gesto modlitby, pokorne uznávajúc svoju závislosť od Boha, vychádzame v ústrety realite zvanej Siloe - Poslaný. Poslaný je Duch Svätý v nás, poslaný do nášho srdca Pánom, ako bolo zasľúbené. Pán, ktorý inicioval dielo našej spásy, nechce nič robiť bez Ducha Svätého, ktorý je poslaný dokončiť Jeho dielo. A Duch Svätý, pretože je Duch, nechce v nás pôsobiť inak ako duchovne, teda cez naše vedomie a slobodu.

Ide o zvláštnu dialektiku modlitby, ktorej tajomstvo nám prezrádza perikopa o slepcovi poslanom k ​​Siloe, teda k Poslanému.

**Modlitba je náš slobodný úkon v poslušnosti viere a je to dar, ktorý pochádza zo zdroja, ktorým je Duch Svätý. Samotná modlitba je darom a zároveň námahou. Je to námaha, z ktorej pramení ďalší dar.** *Šiel som teda, umyl som sa a - vidím. (Jn 9, 11).* **Ovocím modlitby je naše videnie. Modlitba nám odstraňuje blato z očí, dáva nám stále jasnejšie videnie. Viera spočiatku zahmlená, skôr intuitívna, stáva sa viac svetlom života.** Predovšetkým modlitba vedie k rozoznaniu a poznaniu Pána, k osobnému stretnutiu s Ním. Slepec, ktorý sa umyl v Siloe, sa opäť stretáva s Pánom, ktorý sa ho pýta*:  "Ty veríš v Syna človeka?" On vravel: "A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?" Ježiš mu povedal: „Už si ho videl - a je to ten, čo sa rozpráva s tebou." On povedal: "Verím, Pane," a klaňal sa mu. (Jn 9, 35-38).*

Keď sa vytrvalo ponárame do vôd jazera Siloe prostredníctvom modlitby, stále viac spoznávame, že je to On, náš Pán a Boh, kto k nám hovorí.

Gabriel Mar (o. František Blachnický)

• K čomu možno prirovnať modlitbu a aké aspekty modlitby sú v týchto prirovnaniach zdôraznené?

• Je moja modlitba dialógom, v ktorom je môžné vidieť aj postoj počúvania?

• Mám skúsenosť so „slepou vierou“?

**Stretnutie v skupine**

1. **Modlitba na začiatku stretnutia.**

Zdieľanie Božím slovom: Jn 9, 1-7:

*Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý.* ***2****Jeho učeníci sa ho spýtali: "Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?"*

***3****Ježiš odpovedal: "Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.* ***4****Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať.* ***5****Kým som na svete, som, svetlo sveta."*

***6****Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči* ***7****a povedal mu: "Choď, umy sa v rybníku Siloe," čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.*

1. **Čítanie smerovky Modlitba.**

**MODLITBA je dýchaním nového života, veľkým privilégiom, výsadou a radosťou nového človeka, prameňom moci a dielom Ducha Svätého v nás; preto chcem byť verný praxi každodenného stánku stretnutia.**

1. **Zdieľanie po prečítaní textu o. F. Blachnického: *Siloe czyli tajemnica modlitwy*:**

• Čo z prečítaného čítania je pre mňa dnes svetlom, ktorým sa chcem riadiť?

• Môžem sa podeliť o skúsenosť, pri ktorej modlitba otvorila moju slepotu a pomohla mi vidieť niečo nové?

• Pre mnohých ľudí z oáz je ťažké pravidelne sa denne modliť. Do akej miery a ako môžeme formovať svoju vôľu a charakter, aby sme boli slobodní a verní modlitbe?

1. **Téma synody**

*DIALÓG*

*Národná synoda synodálneho procesu (úryvok)*

„Cirkev dialógu je otvorená vnútornej rozmanitosti foriem prežívania viery, ktoré si navzájom „nekonkurujú“, ale dopĺňajú sa. Je otvorená rozhovorom s vonkajším svetom, neuzatvára sa do elitných skupín. Akceptuje rozdiely v sociálnych a politických názoroch. V sociálnom dialógu je trpezlivá. Rozhodná tam, kde sa niekomu berie dôstojnosť. Komunikuje prístupným jazykom, pričom sa odvoláva na skúsenosti ľudí. Vyhýba sa abstraktným zdôvodneniam, hermeneutickým pojmom a pompéznym rečiam. (…) Táto vízia sa míňa s našou každodennou skúsenosťou (…). Rozdelenia v Cirkvi existujú aj medzi samotnými kňazmi a medzi laikmi. Príkladom je kritický postoj k synode, učeniu pápeža Františka, uprednostňovanie určitého obrazu Cirkvi, reprezentovaného rôznymi biskupmi, alebo niekedy aj prudké spory počas pandémie, napríklad o spôsobe prijímania svätého prijímania. Každá skupina je pevne obrnená vo svojich vlastných pozíciách, pričom iné názory považuje za škodlivé pre Cirkev.”

Návrhy otázok na zdieľanie:

• Aké trhliny alebo rozdelenia vidím vo svojom bezprostrednom okolí v Cirkvi, v Hnutí Svetlo-Život? (tu samozrejme hodnotíme ľudský rozmer). Môžeme uviesť všetky príklady.

• Teraz sa pozrime na zoznam s príkladmi. V ktorých situáciách nám chýbala trpezlivosť, otvorenosť, pochopenie? Ktorým pri ich riešení chýbalo odhodlanie?

• Do akej miery zahŕňam vo svojej modlitbe všetky ťažké záležitosti alebo ľudí, s ktorými je pre mňa ťažké komunikovať?

• Kedy sa mi naposledy podarilo porozprávať s niekým „z vonkajšieho sveta“ o viere, o Ježišovi?

**5) Misia – úloha**

„Choď sa umyť do rybníka Siloe“, aby „z tvojho vnútra vytryskli prúdyy živej vody“.

**6) Modlitba na konci stretnutia**

Desiatok ruženca – tajomstvo zázraku v Káne Galilejskej. "Urobte všetko, čo vám povie."

**Modlitba k Zorničke slobody.**

Mária Nepoškvrnená, zornička slobody, pri Tebe sme vždy boli slobodní.

Si pre nás prameňom svetla a života, lebo ako prvá z ľudí si prijala Ježiša - Svetlo sveta a podriadila si mu svoj život v poslušnosti a láske až po kríž.

Vidíš moje otroctvo, keď ma ovláda temnota bludu, nevedomosť, vlastná predstavivosť a keď žijem pre seba ovládaný pýchou a sebaláskou.

Osloboď ma a vypros mi milosť ponoriť sa spolu s Tebou do jediného Svetla, ktorým je Ježiš. On vie, kým som, čo chce odo mňa Otec a čo je pre mňa dobré.

Osloboď ma a vypros mi silu premáhať egoizmus prijímaním kríža.

Daj mi silu žiť podľa svetla pre Boha a bratov v nezištnej láske.

Učiň, aby v mojom vnútri vzplanulo svetlo a vytryskol plameň života.

Pomôž mi poznať pravdu, ktorá ma oslobodí a ísť za Ježišom, aby som nekráčal v tme, ale mal svetlo života. Amen.