Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?

Svatební oděv

Je to skoro běžné, normální, že se lidé starají o svůj vnější vzhled, chtějí dobře vypadat.

Člověk bez svatebního roucha se nedostal na hostinu nedopatřením ochranky nebo omylem. Bylo to jeho rozhodnutí zamítnout zvyk, porušit pravidlo, nebrat v úvahu zákon, nerespektovat ustanovení.

Jinými slovy: postavil se nad předpisy. Toto je jeho provinění.

Hostina přichystaná králem nebyla zátěží, naopak vyznamenáním. Svatební oděv vystihoval zájem o společenství, podíl na radosti, spoluúčast. Nicméně jeden host vybočil – zúčastnil se tělesně (navenek), ale ne duchem (vnitřně). Srdcem zůstal odloučený, zůstal stranou.

Proto je na začátku mše svaté úkon kajícnosti, prosba za odpuštění, aby byla odstraněna nejednota. Projevenou lítostí nás Bůh znova přikrývá rouchem spásy. Na nás je, abychom vstoupili se vším všudy do společenství s Bohem, přijali přichystanou hostinu.

Odložme tedy jakýkoliv druh svévole, vzpoury, oddělení - i to nejmenší.

Byl jsi pozván do společenství s Bohem, přijmi pravidlo jednoty, lásky, Božího řádu.

Přijmi odpuštění a pozvání ke stolu s Otcem, Synem, Duchem Svatým a ostatními vykoupenými a pozvanými. Přijmi požehnání obsažené ve slovech „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově“.