# *C2 - ZAHVALNA IN SLAVILNA MOLITEV*

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI | * Spoznati, da se moramo zahvaljevati Bogu za vse stvari, ki jih prejmemo ali doživimo. * Doživeti, da nas ima Bog rad, da je vedno z nami, da nas vedno posluša in čaka, da spoznamo njegovo dobroto. Molitev v obliki zahvale. |

UVODNA ANIMACIJA:

Z otroci posedemo okoli mize na kateri je pripravljenih veliko papirnatih trakov (število trakov naj bo vsaj desetkrat večje od števila otrok v skupini) velikosti cca. 2cm X 15 cm. Otroci imajo 10 minut časa za to, da na pripravljene trakove napišejo zakaj vse so se v zadnjem tednu zahvalili. (npr. Sošolcu za pomoč pri nalogi.) Vsak otrok napiše toliko zahval kot želi, vsako na drug listič. Zahvale lahko piše tudi voditelj, v prvi vrsti pa je njegova naloga skrbeti za to, da vsak otrok piše zahvale sam in pri tem ni moten s strani drugih otrok. Voditelj tudi pomaga otrokom, ki se ne spomnijo nobene zahvale, pri tem je pozoren na to, da otrokom ne daje vsebine za zahvalo.

Sledi spletanje verige iz napisanih zahval. Vsak trak zlepimo oz. spnemo v obroček, okoli njega ovijemo drugega in nato tretjega,… Medtem, ko izdelujemo verigo otroci izmenično berejo zapisane zahvale.

Ko je veriga končana, jo postavimo na vidno mesto.

TEMA:

Sledi pogovor o tem, koliko se zahvaljujejo in ali je to dovolj. Animator vodi pogovor s krajšimi vprašanji:

Ali se dovolj zahvaljujemo?

Kaj pa v Jezusovem času, so se takrat dovolj zahvaljevali? Se spomnite kakšnega dogodka iz Jezusovega življenja, ki je povezan z zahvaljevanjem? Kdo od otrok se bo najbrž spomnil na ozdravljenje desetih gobavcev in nato, da se je prišel samo en zahvalit. Ta odlomek preberemo:

Luka 17, 11-19 **Jezus ozdravi deset gobavcev**

Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?«  In rekel mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.«

Smo včasih tudi mi podobni gobavcem, ki jih je Jezus ozdravil in se, razen enega sploh niso zahvalili? Se tudi nam zdijo nekatere stvari samoumevne in zato nevredne zahvale?

Kdo v našem življenju bi moral biti deležen največjega števila zahval?

Kako se lahko zahvalimo Bogu? Se zavedamo tega, da je tudi sodelovanje pri sveti maši velika zahvala Bogu?

Kako pa se zahvalimo ljudem?

Ste kdaj že slišali, da kdo reče namesto hvala lepa, Bog povrni? Zakaj to reče?

Ali se kdaj zahvalimo Bogu za starše, ki jih imamo?

Se kdaj zahvalimo staršem za vse kar delajo za nas? Za zajtrk, za kosilo, za večerjo, zato da lahko vedno oblečemo čisto in zlikano obleko. Jim rečemo kdaj hvala ker nas zjutraj zbudijo?

Velikokrat na zahvalo staršem pozabimo, ker se nam vse kar delajo zdi samoumevno.

Vsak otrok dobi majhen listek, na katerega zapiše: Oči in mami hvala za … Listek s svojim podpisom odnese domov in ga »nastavi« staršem na primernem mestu – lahko ga z lepilnim trakom pritrdi na hladilnik, na ogledalo v kopalnici, lahko ga položi na nočno omarico, skrije pod krožnik pri koslilu,… Pomembno je, da ga izroči.

DEJAVNOST

NAUČIJO SE PESEM Če bi bil mogočen lev… (CD- Storžki, Kdo je snedel Jona)

D G

Če bi bil mogočen lev, po svetu širil bi aleluje odmev,

D A

Če bi bil prekrasen pav, bi glasno hvalil te, da rep si mi dal,

D G

Če bi bil čebelica, bi urno med nabral, tebi nosil ga,

A D

Jaz pa hvalim te, da ustvaril si me.

D

Si dal mi srce, si dal par mi rok,

G

Si Jezusa dal mi, tvoj sem otrok,

A G A D

Jaz pa hvalim te, da ustvaril si me.

Če bi bil povodni konj, bi vsak večer zaigral ti na trombon,

Če bi bil hobotnica, bi hvalil te, da lep sem karseda,

Če bi bil kameleon, bi z barvami slavil te in dal ti poklon, jaz pa hvalim te, da ustavril si me.

POMOČ VODITELJU:

# Duhovna misel za Jezus ozdravi gobavce

Evangelist Luka nama danes govori o ozdravitvi desetih gobavcev, od katerih se je le eden vrnil in se Jezusu zahvaljeval, pa še ta je bil Samarijan. Glavni poudarek ni na čudežu ozdravitve, ampak na nečem drugem, kot to pokaže gobavčev pogovor z Jezusom. Matej v svojem evangeliju govori o ozdravljenju gobavca takoj potem, ko se je Jezus spustil z gore blagrov. Tam je s svojo avtoriteto in naukom na vse napravil edinstven vtis. Opazili so, da ne govori tako kot vsi drugi učitelji v imenu Boga, ampak govori z Božje strani. Takoj, ko se spusti, se dotakne gobavca in ga ozdravi. Napravi prvo znamenje svojega poslanstva, ki je v tem, da odstrani delitev med čistim in nečistim.  
  
V Lukovem evangeliju pa je Jezus na svoji poti v Jeruzalem. Luka poudarja, da je vse, kar se dogaja, potrebno razumeti v luči te poti, katere skriti cilj je razodeti Božjo skrivnost, ki se bo tam uresničila. Takoj po ozdravljenju desetih gobavcev ga farizeji sprašujejo kdaj bo prišlo Božje kraljestvo. Odlomek ozdravitve desetih gobavcev govori o Božjem kraljestvu, ki v Jezusu prihaja in se že dogaja. Vprašanje je, kako to Božje kraljestvo opaziti in ga videti. Ni ga namreč tako enostavno videti in opaziti.  
  
Gobavce je mučila bolezen zaradi katere so bili izključeni iz skupnosti. Zato so se ustavili, ko so bili še daleč od Jezusa in začeli vpiti. Spoštovati so morali zakon omenjen v 4 Mz knjigi 13,46. Vso svojo muko z vpitjem polagajo pred Jezusa in ga prosijo naj jih ozdravi. Vsi so iskreni. Vseh deset zaupa Jezusu in verjamejo njegovi besedi. Zato se gredo pokazati duhovnikom, kakor jim je naročil. Medtem ko gredo k duhovnikom so po poti ozdravljeni. Njihovo zaupanje je nagrajeno. Devet jih nadaljuje svojo pot k duhovnikom, kakor jim je Jezus naročil. Le eden se vrne, da bi se Jezusu zahvalil za ozdravitev. Tu pripoved razkrije svoj resnični domet. Ne gre za pripoved o čudežu, ampak za razodetje, ki mu sledi. Devet ozdravljenih, ki se niso vrnili, se verjetno sploh ne zaveda tega kar se je v resnici zgodilo. Ne vemo ali so res tako pokorni in pobožni, da hočejo Jezusov ukaz dobesedno izpolniti in se zato ne vračajo. V sebi niso slišali besedo preroka Izaije: »Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?« (Iz 43,19). Nič več se jih ne omenja. Ni sledi za njimi. Zadovoljni so s tem kar so prejeli. Samo eden, tujec, Samarijan, se vrne. Hoče ponovno videti Njega, katerega besede so bile tako močne, da so ga ozdravile.  
  
Kot prvo lahko pripomniva, da Bog ne skopari s svojimi darovi, čeprav ti in jaz njegove darove pogosto razlagava in razumeva kot nekaj kar nama je Bog dolžan. Približno takole razmišljava: »Če je Bog res Bog, zakaj mi ne more dati tega ali onega? Mora mi dati. To mi pripada!« Kolikokrat Boga tožimo in obsojamo zaradi vsega tega kar se dogaja v našem življenju. Oba pa tudi veva, da takšna drža izpuhti v nič. Je popolnoma neplodna. Bog te drže ne hvali. Zakaj? Zato ker je za vsem tem kar prejemamo in imamo, za vsemi Božjimi darovi, skrit namen. Bog apelira na tvoje in moje srce. Jezusov očitek devetim ozdravljenim gobavcem pokaže, kako smo za Jezusov poziv večinoma vsi gluhi. Slepi smo in ne dojemamo Božjega skritega namena. Dar, ki ga prejmemo, nas tako zmede, da se zapremo vase. Ostanemo gluhi in ne vidimo za kaj je v resnici šlo.   
  
Če pa se v nama prebudi in pride na dan slavljenje in hvaležnost, pomeni, da je srce zaznalo poziv in začutilo Božji skrit namen. Kakor pravi odlomek »Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga… Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval (Lk 17,15-16)«. Srečanje med ozdravljenim Samarijanom in Jezusom kaže, da ne gre nič več za neko omejeno potrebo, ampak da je v igri celotno človekovo srce. Ne gre več za vprašanje ene stvari, ampak za celotno življenje. Srečanje Samarijanu omogoči nov pogled in novo obnašanje. Jezus ga spodbudi: »Vstani in pojdi! Tvoja vere te je rešila«. Samarijan je odkril, da se ga je ta, ki ga je telesno ozdravil, v resnici v srcu dotaknil in mu omogoča, da vse stvari dojema, čuti in doživlja drugače. Lahko gre in postane Jezusov učenec. Odslej naprej njegova vera v Odrešenika postane gotova pot, na kateri postaja odprt, solidaren in preobražen človek. Postaja uresničen človek. Da ga je rešila njegova vera pa pomeni, da lahko sedaj svoje celotno življenje živi iz srečanja z Odrešenikom, ki bo razsvetlilo vse življenje zato, ker se je dotaknilo srčnih globin in korenin. Pri ostalih pripovedih o ozdravljenjih gobavcev se uporablja glagole kot so 'očistiti' in 'ozdraviti', v tej pripovedi pa uporablja glagol 'rešiti', ki kaže na 'vero'. Vera omogoča dostop do Božje skrivnosti. Nama prihaja Bog na pomoč. Uvaja naju v svoje kraljestvo, ki se razodeva v Jezusu.  
  
Na koncu omeniva še eno podrobnost. Ko Jezus sprejme Samarijana, ki se mu je prišel zahvalit, pravi: »Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?«  
  
»Počastil« je semitski izraz, ki pomeni »govoriti resnico«. Pogosto govoriva resnične stvari, ne da bi govorila resnico. Ali če povem drugače. Praviva, da sva iskrena, a pogosto nisva resnična – pristna. Iskren sem takrat, ko povem kar čutim. Resnica pa je povezana s tem kar sem in ne s tem kar čutim. Ko se zahvaliva za prejeti dar, nisva izrazila samo svoje hvaležnosti, ampak da sva vzela na znanje in se dobro zavedava dobrote Njega, ki nam daje bivanje. Govoriti resnico vedno vključuje, da sva pred Njim odgovorna za svoje bitje. Prav te odgovornosti je devetim ozdravljenim gobavcem, ki se niso vrnili, manjkalo. Za Samarijanovo spreobrnjenje pa je bila prav njegova odgovornost za svoje bitje odločilnega pomena. /Pripravil: p. Viljem Lovše/