**20. neděle v mezidobí B**

Už čtyři neděle čteme z 6. kapitoly evangelia sv. Jana Ježíšovu řeč o živém chlebě. Pro běžného křesťana je toto téma něčím běžným, známým a blízkým. Je v dosahu každého věřícího člověka.

I přesto, že je to tak známé, běžné a každodenní, podívejme se na slovo, které doprovází dnešní bohoslužbu. První čtení mluví o moudrosti.

*Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání. K moudrosti nutně patří rozvaha, zkušenost a odstup od bezprostředních podnětů a okolností.* Takto o moudrosti hovoří wikipedie.

V Božím slově slyšíme o konání moudrosti. Ona totiž připravila stůl. Plný stůl a vyzývá: pojďte, jezte, pojďte, pijte. To pozvání platí neustále. Pojďte, jezte, pojďte, pijte.

Nejde o nasycení hladu. Jde o nové poznání – chápání, co jíme a pijeme. Ten dar nás přesahuje. Boží Syn nám dává sebe, své tělo a krev.

Moudrost vyžaduje, abychom znovu objevili, co jíme a pijeme.

Přijímáním Ježíšova těla akceptujeme celé jeho učení a poslání. Přijímáme jeho život a tímto nastupujeme cestu k životu věčnému.

Když jdeš k přijímání, přemýšlej, koho přijímáš, kdo se ti dává. Uvažuj, co se tady odehrává.

Bůh se vydává – do krajnosti.

Člověk chce chránit svoje soukromí, bezpečnou zónu, osobní komfort. Bůh jedná jinak. Ano, respektuje tvoje soukromí, bezpečnou zónu i tvůj osobní komfort, ale ne svůj. Pouští tě do svého soukromí, opouští bezpečí – jedna nekomfortně.

Potřebujeme znova slyšet Ježíšovou eucharistickou řeč, abychom se probrali. Někdy se zdá, že přijímání Ježíšova těla je bez nátěru, jakoby bez života, bez uvědomění.

Dnes také slyšíme: *Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.*

Od začátku církev se slavení nejsvětější oběti nazývalo eucharistií – t.j. díkůvzdáním. Je mi líto, že bohoslužba po přijímání brzy končí. Ano, my jsme nestanovili strukturu mše svaté, ale my můžeme aspoň chvíli po svatém přijímání děkovat. Osobně mi tento rozměr děkování, uctívání schází. (něco osobního?)

Prosím vás všechny, všímejte si, koho přijímáte. Když k nám přijde vznešená návštěva, chceme všechno dobře připravit a vzácné návštěvě věnujeme svou pozornost. Neexistuje důstojnější návštěva než náš Pán Ježíš. I když přichází v tak pokorné podobě, ať nás to neodrazuje od děkování.

Děkováním poroste naše moudrost a pochopení, k jak velkým věcem jsme povoláni, jak velký dar dostáváme.