Příběh o setkání Zmrtvýchvstalého Ježíše s učedníky je naším příběhem – o nás, a také se ten příběh odehrává v nás.

Učedníci jdou – povídají si – komentují okomentované, vyjadřují vyjádřené, probírají probrané….

Jsou soustředěni na svoje mínění, postřehy, slova, dojmy… Zda se jakoby říkali -  já, já, já, a tak dokolečka.

Ježíš se připojil – ale nepočítají s ním. Povídají o něm, ale s distancí, jako o zemřelém; jakoby jeho učení a osoba byly minulostí, vzdálené.

Ježíš se zajímá o ně, respektive o mně.

Řekni, co tě trápí, jak to vidíš?

Ptá se, a potom vysvětluje – protiklad. Názory učedníků a Písmo.

Tato cesta vede k cíli.

Je to cesta světla – mnozí se brání – proč?

Proč se člověk nenechá vést Ježíšem, proč se nenechá prozářit Božím slovem?

Ježíš je s učedníky u cíle, proto ho žádají: „Zůstaň s námi, je nám s tebou dobře.“

Vešel a zůstal. To je to centrální při každém slavení: chléb, požehnání, lámání, poznání.

Zmizel jim z očí. Předtím vešel, aby zůstal. Zmizela pouze viditelná podoba.

Vešel, aby zůstal. Zůstal natrvalo.

Při mši sv. se snažím dělat pauzu – chvíli ticha po svatém přijímání. Je to příležitost dát Ježíšovi místo.

Dej Ježíšovi prostor. Je čas upnout se na Ježíše. Je to možné vyjádřit postojem těla, způsobem zpěvu, obsahem písně.

To vše může vyjádřit, že jsem teď poznal, zahlédl Ježíše.

Přeji vám zkušenost emauzských učedníků.