|  |  |
| --- | --- |
| **Elem tartalma: Zsolozsma és napindító „Döntsd el” témában** | Kategória: ima |
| Szerkesztő(k): Dél-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösség  | Esemény: Tábor |
| Kapcsolódó téma: Hivatás | Kapcsolódó előadás: |
| Régió: Dél-Duna | Település: Dabas – Sári  | Időpont: 2018.07.27. |

Kapcsolódó anyagok:

**Főelőadás négy az egyben:**

2018\_07\_hivatas\_jojj\_kovess\_engem\_negy\_foeloadas\_egyben\_foelodas\_ossz\_tabor

**Főelőadások:**

2018\_07\_hivatas\_embernek\_lenni\_foeloadas\_ossz\_tabor

2018\_07\_hivatas\_mindent\_elhagyni\_Krisztusert\_foeloadas\_ossz\_tabor

2018\_07\_hivatas\_donteni\_foeloadas\_ossz\_tabor

2018\_07\_hivatas\_keresztenynek\_lenni\_hivatas\_foeloadas\_ossz\_tabor

**Csoportfoglalkozás:**

2018\_07\_hivatas\_kiscsoportos\_kerdesek\_csoport\_ossz\_tabor

**A kapcsolódó anyagok rövid tartalmi leírása és a fent felsoroltakon kívül a témánkhoz és az eseményhez kapcsolódó esetleges egyéb anyagok az alábbi téma- és eseményösszegző dokumentumban találhatóak:**

2018\_07\_hivatas\_tabor\_osszegzo\_ossz\_tabor

Törzsanyag:

Dönteni! Napi j***elszó:*****Döntsd el!** ***Ige: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten Fiai.”*** (Róm 8,14)

**A zsolozsmát a napjáról vegyük, de ne a napi zsoltárokkal, hanem a 139. zsoltárt vegyük körül a napi antifónákkal. A rövid olvasmány előtt olvassuk fel az alábbi elmélkedést a 139. zsoltár 13-18. verséhez, majd mindenki hangosan visszhangozza azt a mondatot vagy szót, ami megérintette.**

**3. A csodálkozás**

**Zsolt. 139,13-16. Te alkottad veséimet, te formáltál** [*szőttél*] **anyám méhében. [Jób 10,8-12]** **Ma­gasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam** [*ki lettem hímezve*]**, mint­ha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet** [*embrió*] **már látták szemeid; könyved­ben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.**

Dávid rájön, hogy Isten elől nem tud elmenekülni, ráeszmél, hogy nem csak ezt a világot, hanem őt magát is Isten alkotta. Isten műve a lelkiismerete és az érzelmei, amik ide-oda hajtják ('veséim'), Isten műve a lába, amin a legszívesebben elfutna… Isten már akkor is figyelte, amikor még csak embrió volt. Azt is tudja róla, amit ő maga sem tud magáról.

 Ez számodra azt jelenti, hogy Isten számára az egész lényed és az egész életed áttekinthető. Az eredeti szöveg a szövés-hímzés képét használja (13. és 15. vers). Tehát igazi művészeti alkotás vagy. És vajon hol vagy a legnagyobb biztonságban, ha nem a Mű­vész kezé­­ben?

Így viszont *nem* becsmérelheted magad, ami a lényedet, a karakteredet, a képes­sé­gei­det illeti (itt nem a bűneidről van szó). Mivel Isten *örül* neked, neked is el kell fogad­nod a gyengeségeidet, és örülnöd kell az erősségeidnek. Nem önimádatról van szó, hanem egész­séges önelfogadásról: enélkül vagy másokat nézel le (magadról kép­zelsz túl sokat), vagy legkisebbségi komplexusod van (túl keveset képzelsz magadról). Dávid sem másokhoz méri magát (hogy néz ki, mire képes stb.), hanem annak örül, hogy *Isten* hogyan néz rá.

**Zsolt. 139,17-18. Mily drágák nekem szándékaid** [*gondolataid*]**, Istenem, mily hatalmas azok­nak száma! Számol­gatom, de több a homok­szemeknél, s a végén is** [*felébredve*] **csak nálad vagyok.**

Dávid felfogja, hogy Isten milyen sokat gondol rá. Vajon Isten­nek hány gondolatot kellett végiggondolnia ahhoz, hogy őt megalkossa olyannak, amilyen, és vele úgy bánjon, ahogy bánik? Ha elkezdené összeszámolni, előbb fáradna el és aludna bele a nagy számolásba, minthogy a végére jusson. Aztán reggel felébred: "Ő, hol is tartunk? – Ja, nálad, Uram."

Szóval Isten sokat gondol ránk. Persze ilyenkor zavarba jövünk: Te jó Ég, vajon *miket* gondol­hat rólam?! Úgy viselkedünk, mint aki egyszercsak megtudja, hogy a tengeren túli gazdag nagybácsi gyermekkora óta gondot visel rá, anélkül hogy tudta volna...

Isten sokat gondol Rád – érted? Sokat jelentesz neki, drága vagy neki. És biztos vagyok benne, hogy neked is sokat jelent az, hogy ő sokat gondol rád :o).

**Miatyánk előtt megállunk: most gondolj egy nehéz döntésedre, amiben szeretnél nagyobb világosságot kapni.**

**Csend.**

**Ma ki fogunk menni a pusztába, kenyéren és vízen fogunk böjtölni, hogy a tisztánlátás kegyelmét megkapjuk. Gondolj továbbá egy valakire, akinek szüksége lehet az imádra és, aki fontos Neked és akiért szeretnéd felajánlani a mai böjtöd szenvedéseit. Akire gondolni fogsz, amikor esetleg nehéz lesz a böjt, vagy megfájdulna a fejed, akiért a mai nap minden szenvedését felajánlod.**

**Csend.**

**Most csak egy embert választhatsz (lehet rokon, barát, ismerős, tábor lakó). Döntsd el, hogy kiért fogsz böjtölni.**

**Csend.**

**Akinek megvan, az tegye fel a kezét. Ezután a Miatyánkkal folytassuk.**

Eszközigény: