**Misijní neděle**

**Mt 28, 16 - 20**

**Rozhovor nad evangeliem**

***Dnešní úryvek z evangelia je vzat z doby***, *kdy Ježíš po svém ukřižování vstal z mrtvých, setkal se s apoštoly a řekl jim, aby odešli do Galileje (z jihu na sever, asi tři dny pěšky, 150 km).*Slíbil jim, že se tam s nimi setká na hoře, kterou určil.

Nevíme, jaká to byla hora. ***Z evangelia známe dvě hory v Galileji:*** *hora Blahoslavenství ( u jezera Genezaretského) a horu Proměnění (tam dal Ježíš prožít apoštolům, jaké to bude v nebi).*

Na hoře jim Pán Ježíš sděluje, že brzy odejde do nebe ke svému nebeskému Otci. ***Vezme apoštoly hned sebou do nebe?*** *Apoštolové se mají rozejít ke všem národům, vyprávět jim o Pánu Ježíši.* ***A ty, kdo uvěří,*** *mají křtít a vést je k životu podle evangelia.*

Apoštolové však mají strach, jak to bez Pána Ježíše zvládnou. ***Proto je Pán Ježíš utěšuje:*** *„Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“*

***Vědí dnes všechny národy, všichni lidé o Pánu Ježíš?“*** *Určitě ne, proto se i dnes vydávají kněží, řeholní sestry i ostatní křesťané hlásat evangelium.*

Většinou to dělají tak, že přicházejí do chudých zemí v Africe, Asii nebo Jižní Ameriky. Tamním lidem pomáhají, nenutí je k přijetí víry. Ale když domorodci poznají, jak krásné je křesťanství, tak sami touží se křesťany stát.

***Těmto křesťanům se říká*** *misionáři (misio-poslaný: biskup je jménem Krista posílá, aby získávali za učedníky všechny národy*

*Příběh*

Mladému manželskému páru v Ghaně v Africe se narodil chlapec, rodiče mu dali jméno *Adofo* (ten, kdo miluje). Narodil se jim z lásky a chtěli, aby také on podobně v životě měl rád druhé.

Rodina byla velmi chudá a k Adofovi postupně přibyli další tři děti. Rodiče dávali dětem lásku, a tak ji roubovali i do srdcí dětí. Jakmile Adofo povyrostl, vydával se do ulic města, aby pomohl získávat prostředky k obživě. Nežebral, ale snažil se drobnou prací vydělat nějaké peníze. Přidal se například k dělníkům, kteří pleli v parcích záhony, anebo utěšil plakající dítě, když maminka nakupovala v tržnici. Vracel se domů většinou až navečer a byl rád, když mohl maminku potěšit vydělanými penízky.

Při toulkách po městě si všímal nápisů, ptal se lidí na jejich význam, zapamatoval si písmena i jejich výslovnost. Postupně se tak naučil plynule číst a také počítat. Rád také pomáhal u nemocnice, kde pomáhal lidem při vystupování z auta, otevíral jim dveře. Mnozí lidé ho už znali, s vděčností přijímali jeho službu. Rádi mu také položili na dlaň nějakou minci, protože uměl za peníz krásně a s úsměvem poděkovat.

Adofo by tak rád chodil do školy, ale rodiče mu vždycky smutně museli říct, že na školu nemají peníze. Přesto chlapec večer před usnutím snil. „Maminko, víš, čím bych chtěl být?“

„To opravdu nevím.“

„Chtěl bych být lékařem a pomáhat nemocným lidem.“

„Na to raději nemysli, to se nikdy nemůže splnit. Studium stojí moc peněz. Ael pomáhat nemocným můžeš vždycky, i když nebudeš chodit do školy.“

„Lékař může léčit, nejenom pomáhat.“

„Vím,“ povzdechla maminka, „tak ráda bych ti to umožnila, ale jsem ráda, že máme aspoň na skromné jídlo.“

„Víš, mami, sním o tom, že potkám nějakého pána a on mi dá peníze na studia.“

„To by musel být jedině nějaký křesťan, ti prý pomáhají druhým. Alespoň jsem to o nich slyšela.“

Více o křesťanech maminka nevěděla. Adofo se však této naděje chytil a začal po křesťanech pátrat. Netrvalo mu to dlouho a našel dům, na kterém byl nápis: Misijní stanice. Nakoukl dovnitř a pěkně pozdravil paní, která byla v bílém oděvu a se závojem na hlavě.

Žena mu odpověděla a zeptala se ho: „Co bys chtěl, chlapče?“

„Bydlí tu křesťané?“ zkoumal hned Adofo.

„Ano, jsi na křesťanské misijní stanici.“

„Chtěl bych studovat a stát se lékařem. Číst a psát už umím.“

„Opravdu?“ diví se řeholní sestra a když si chlapce vyzkouší, tak žasne: „Kde ses to naučil?“

„Na ulici, když jsem luštil nápisy a plakáty.“

„To je úžasné, jsi nadaný. Ale teď tě nemůžu vzít do školy, nemáme na dalšího žáka peníze. Ale víš co? Já si tě vyfotím a pošlu tvou fotku do Evropy. A Bůh se postará, aby se našel někdo, kdo se o tebe postará.

Právě v ten večer v České republice se jedna rodina večer spolu modlila. Když s modlitbou skončili, tak maminka oznámila: „Budeme mít další dítě.“

„Mami, to myslíš vážně?“ zeptal se patnáctiletý Lukáš.

„Přijmeme si jedno dítě z Afriky do své rodiny. Budeme se o ně na dálku starat. Říká se tomu adopce na dálku. Prostě si jedno dítě vybereme a budeme na něho pravidelně posílat peníze, aby mohlo chodit do školy.“

„A co je to za dítě?“ zeptala se Amálka, která chodí do sedmé třídy.

„Na stránkách Arcidiecézní charity Praha si vy dítě vyberete.“

„To je krásné,“ jásá jedenáctiletý Filip.

Všichni se hned hrnou k počítači a tatínek snadno najde na stránkách Charity seznam dětí k adopci. Všechny zaujme fotografie chlapce, u kterého je napsáno: Devítiletý Adofo se naučil sám na ulici číst a počítat. Touží se stát lékařem, aby mohl pomáhat druhým. Jeho chudá rodina ho však nemůže posílat do školy. S napětím čeká na křesťany, kteří se ho ujmou.

„Toho si vezmeme! To bude naše další dítě,“ volají jeden přes druhého.

Je rozhodnuto. Tatínek zaškrtává vybraného chlapce a hned také posílá peníze.

Na druhý den vítá řeholní sestra Adofa, který se přišel netrpělivě zeptat, zdali se někdo už našel. „Máš rodinu, která se tě ujala. Můžeš hned nastoupit do našeho střediska, budeš moci chodit do školy.

„Adofo je nesmírně šťastný a nemůže tomu najednou ani uvěřit. Tentokrát však přichází navečer domů se zprávou: „Křesťané se mě ujali, budu chodit do školy. Musíš to jenom přijít so misijního střediska podepsat.“

Maminka pláče štěstím a nechává si stále znovu vyprávět, jak se to stalo, že může nastoupit do školy.

Adofo chodí do školy moc rád. Učí se s velmi dobrým prospěchem. Všichni ve škole o něm mluví jako o velmi nadaném žáku. Také otec Pavel, který je knězem v misijní stanici, o výjimečném Adofovi ví.

Právě otce Pavla Adofo po nějaké době vyhledá a zeptá se ho: „Otče, proč mě máte všichni rádi. Jsem jenom chudý kluk z ulice.“

„Protože tě stvořil a miluje Bůh a Ježíš za tebe dal život. Můžeš se stát jeho dítětem.“

„Ano, chci,“ odpověděl Adofo, a tak o Velikonocích slavili všichni v misijní stanici křest chlapce, který se chce stát lékařem, a věří, že mu Ježíš jeho přání splní.