DS\_3. velikonoční

**JEŽÍŠ NÁM NIČÍ STRACH POKOJEM TÍM NEJPOSVÁTNĚJŠÍM**

 Emauzští učedníci po setkání s Ježíšem odcházejí do Jeruzaléma, aby apoštolům a tím, co byli s nimi, popovídali, že viděli Pána na vlastní oči. Právě v momentě, kdy jim vykládají svůj zážitek, přichází vzkříšený Ježíš k shromážděným a zjevuje se jim. Oni se polekali a báli se ho, ale on přichází k nim, vyhání z jejich srdcí strach a naplňuje je radostí.

 Ježíš přišel k učedníkům před dvěma tisíci lety a přichází k nim neustále, neboť přichází i dnes; i my jsme jeho učedníci. Vždy, když se bavíme s někým o tom, co Pán vykonal v našem životě, přichází tam i sám Ježíš. Určitě jsme mnohokrát zažili v duchovním rozhovoru – ať už s knězem nebo s přáteli -, to, jak se naše nitro naplňuje radostí a klidem. Odjeli jsme jiní, lepší. Povzbudili jsme někoho, nebo on / ona nás a řekli jsme si v duchu: "Ano, kráčím správným směrem."

 Pokud vyznáváme Ježíše slovem, ale zejména životem, plníme jeho vůli.

*(2. - TýTý – scénka zpovědnice, „církev vztahovačná“ – ano: nejposvátnější skutečnost je, že přišel, „abychom dělali pokání a byly nám odpuštěny hříchy“)*