**1. Týden**

5. Pondělí 22.2.

*Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: „Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: „Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.“ (J 12,1-9)*

1. V jakém rozpoložení a atmosféře se nacházel Ježíš se svými přáteli a v jakém byl Jidáš?
2. Jak bych vnímal sám sebe, kdybych se ocitl v popsané situaci a jaká by asi byla moje reakce na to, co se tam událo?

6. Úterý 23.2.

*Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“ Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: ‚Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘ Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: „Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním.“ (J 12,12-19)*

1. Ježíš věděl, že tato „světská sláva je jako polní tráva“ a přece ji přijal se stejnou pokorou, s jakou přijal později své ponížení. Z čeho pramení tato jeho pokora, s níž přijímá dobro i zlo, úspěch i prohry, aniž by ztrácel svůj vnitřní klid?
2. Oč opírám já svou identitu, čeho se vnitřně držím, abych nezpychl, když jsem chválen nebo abych naopak nepropadl beznaději, jsem-li pokořen?

 7. Středa 24.2.

*Ježíš řekl svým učedníkům: „Víte, že za dva dny budou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.“ Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali: „Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil.“ Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. (Mt 26,1-5.14-16)*

1. Jak vidím svůj život víry, svůj život s Ježíšem v průběhu času? Proměnilo mě to nějak v mém myšlení, jednání, rozhodování?
2. Daří se mi žít s Ježíšem blízký vztah, nebo žiji spíše jakoby vedle něj? Co by mohlo být tou hradbou, která mě od něj odděluje?

8. Čtvrtek 25.2.

*Ježíš řekl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“ (J 12,23-26)*

1. Pšeničné zrno v zemi neumírá najednou, ale postupně je spotřebováváno nově klíčící rostlinou. Kde všude jsem dal a dávám k dispozici svůj život, abych živil něco nového, co raší?
2. Kde se naopak zdráhám svůj život darovat a tím, že si ho schovávám pro sebe, tak jej ztrácím?

9. Pátek 26.2.

*„Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: „Anděl k němu promluvil.“ Ježíš nato řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. (J 12,27-33)*

1. Co si Ježíš přál, když se modlil: „Otče, oslav své jméno!“ Jak rozumím této větě?
2. Toužím také já, aby byl Bůh oslaven v mém životě? Co to konkrétně znamená?

10. Sobota 27.2.

*Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: ‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“ Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. (Lk 22,7-14)*

1. Ježíš o sobě jednou prohlásil, že je Cesta. Je možné v předchozím textu vysledovat praktický dopad tohoto tvrzení pro jeho učedníky?
2. Co musím udělat vždy znovu a znovu, pokud chci, aby Ježíš byl i mojí Cestou? Jaký je proces, kterým musím opakovaně procházet, abych jej vždy nově přijal jako svou Cestu života?

11. Neděle 28.2.

*Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Lk 22,14-20)*

1. Ježíš byl naposled se svými drahými. Jak bych převyprávěl vlastními slovy to nejdůležitější, co jim chtěl sdělit?
2. Co dělám, nebo co můžu udělat pro to, aby mi tento Ježíšův testament nezevšedněl, když jej slyším při každé mši svaté, ale aby se jeho slova vždy nově setkala s mojí touhou po něm?