|  |  |
| --- | --- |
| **Elem tartalma: Krisztus üdvözít téged**Az „Eucharisztia” tábor második lelkészi előadása | Kategória: előadás |
| Szerző(k): Dr. Fejérdy Áron Jelöld be a szerkesztő(k) opciót! (lenyíló lista)  | Esemény: Tábor |
| Kapcsolódó téma: Eucharisztia | Kapcsolódó előadás**: Hitünk szent titka és az Eucharisztia ajándéka -** Az „Eucharisztia” tábor négy lelkészi előadása egyben |
| Régió: Összrégió | Település:  | Időpont: 2020.07- |

Kapcsolódó anyagok:

**Főelőadások négy az egyben**

2020\_07\_Eucharisztia\_hitunk\_szent\_titka\_negy\_foeloadas\_egyben\_ossz\_tabor

**Főelőadások**

2020\_07\_Eucharisztia\_Isten\_szeret\_foeloadas\_ossz\_tabor

2020\_07\_Eucharisztia\_Krisztus\_udvozit\_teged\_foeloadas\_ossz\_tabor

2020\_07\_Eucharisztia\_Krisztus\_el\_foeloadas\_ossz\_tabor

2020\_07\_Eucharisztia\_a\_Lelek\_eletet\_ad\_foeloadas\_ossz\_tabor

**Játék**

2020\_07\_Eucharisztia\_okovaros\_jatek\_dd\_tabor

Törzsanyag:

*Ez a dokumentum az “Eucharisztia” tábor négy főelőadása közül a második előadást tartalmazza.*

**II. Krisztus üdvözít téged**

Az Eucharisztia mint a megváltás szentsége

„Krisztus üdvözít minket.” Isten szeretetének bizonyossága után Ferenc pápa ezt üzeni újra a fiataloknak a nekik szóló örömhír második részeként. Ez az Egyház által közvetített örömhír középpontja. Ahhoz, hogy ezt elfogadjuk és megértsük, érdemes átgondolni, hogy mit is jelent ez konkrétan, hogy Jézus „üdvözít, megvált”? Mindezt három főbb kérdés alapján tesszük: Mitől kell megváltson? Hogyan vált meg? És miért vált meg: mi a célja, következménye ennek a megváltásnak? Ezekre a kérdésekre az Oltáriszentség titkát személéve keressük a választ, hiszen az Eucharisztia „megváltásunk szent titka”.

1. **Miért kell üdvözíteni minket? Mitől vált meg minket Krisztus?**

Valószínűleg mindnyájan azt válaszolnánk erre, hogy a bűntől. Valóban így van. Jézus megvált, megszabadít minket a bűntől és annak következményeitől. Mégis jó egy kicsit mélyebbre ásnunk, hogy hogyan is van ez.

Ferenc pápa a fiatalokról szóló dokumentumában egy régebbi írását idézve így fogalmaz: „*Az a Krisztus, aki a kereszten megváltott bűneinktől, ön átadásának ugyanazzal az erejével üdvözít és vált meg bennünket ma is. Tekints föl a keresztjére, kapaszkodj Belé, engedd, hogy üdvözítsen, mert „akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok* ***megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől, az elszigetelődéstől****” (vö. EG 1)”. (CV 119)*

1. ***Krisztus a bűntől szabadít meg minket. De mi az, hogy bűn?***

Alapvetően tehát a bűntől szabadít meg, vált meg minket Krisztus. Fontos lehet, hogy tisztában legyünk itt a bűn fogalmával, mert így értjük meg igazán, hogy valóban megváltásra szorulunk. Lehet, hogy már sokszor hallottuk, de talán ezt sosem árt újra átgondolnunk.

A mai társadalomban többnyire az a nézet van jelen, hogy a bűn mindenféle szabálysértés, egyfajta Isteni KRESZ megszegése, amit bennünk lelkiismeretfurdalást keltve az Egyház ellenőriz és amiért büntetés jár. Ha rossz helyen parkolok, ha gyorshajtáson értek, akkor sajnos fizetnem kell. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Ha csak erről volna szó, akkor elég volna úgymond „elővenni a pénztárcánkat”, egy kicsit vezekelnünk a bűneinkért és máris megszabadulnánk a bűntől és következményeitől.

1. ***A bűn tévedés a boldogságunkat illetően – Jézus megszabadít a szomorúságtól***

Igaz, hogy ***a bűn***ben van egy ***engedetlenség***, valamely „szabálynak”, törvénynek a megsértése. A bűn ***mégis sokkal inkább egy tévedés***, rossz döntés, amely a lehető legfontosabb dolgokat érinti az életünkben: a kapcsolatainkat és a boldogságunkat. Ezért szerencsésebb definíció a bűnről, hogy „***tévedés a boldogságunkat illetően.***” A bűn az, amikor valami miatt (a kísértő becsapása és/vagy emberi gyengeségünk miatt) nem azt választjuk, amit igazán szeretnénk, nem azt, ami az igazi boldogságunknak megfelel. Szent Pál apostol rendkívül világosan írja le ezt a tapasztalatunkat: „*Tudjuk, hogy a törvény lelki, magam azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. […] Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Ezt a törvényszerűséget találom magamban: miközben a jót akarom tenni, könnyebb megtenni  a rosszat. Bensőmben gyönyörködöm Isten Törvényében, de tagjaimban egy másik törvényt érzékelek, amely harcol értelmem törvénye ellen, rabjává tesz a bűn tagjaimban lévő törvényének. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra szánt testből? Isten – hála legyen neki – a mi Urunk, Jézus Krisztus által!*” (Róm 7,14-15.20-25). Különösképpen a szeretet-kapcsolatainkban éljük meg mi is ezt, amikor pl. megbántjuk azt, akit szeretünk, és nem vagyunk kedvesek vele, pedig igazából egyáltalán nem akarnánk megbántani.

Így már jobban értjük, hogy az elrontott boldogságunkat, a rossz döntéseink, mulasztásaink következményeit, amelyeket a kapcsolatainkban okoztunk, nem tudjuk mi magunk helyrehozni. Ahogy Ferenc pápa is írja, érdemes Jézusra tekintenünk és engednünk, hogy Ő üdvözítsen minket, mert Ő megszabadít a szomorúságtól, amikor eltévesztettük a boldogságunkat.

Az Oltáriszentségben azt a Jézust fogadjuk a szívünkbe és arra a Krisztusra tekintünk, aki egyedül képes visszaadni az örömünket.

1. ***A bűn halál – Jézus megszabadít a haláltól***

Isten az életünk forrása, célja és értelme. Amikor Istentől elfordulunk akkor az Élettől fordulunk el. Ebben az értelemben, ***a bűn halált is jelent***. Az ősbűn következményei között ott van a halál (Ter 3,19) és aki bűnt követ el a halál felé tart. Szükségünk van a megváltásra, mert magunktól nem tudunk feltámadni, nem tudjuk visszacsinálni az életet, ott, ahol a halál gyümölcseit teremtjük.

Az Oltáriszentségben azt a Jézust fogadjuk a szívünkbe és arra a Krisztusra tekintünk, aki meghalt és feltámadt értünk. Ő maga az Élet, aki nekünk ajándékozza önmagát és így új életet ad. Ő az élet kenyere, aki által örök életünk van. Nagyon egyértelműen szól erről Jézus János evangéliumának 6. fejezetében: „*Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért*.” (Jn 6,52)

1. ***A bűn bálványimádás és végtelen hiány – Jézus megszabadít a belső ürességtől***

A ***bűn bálványimádás és rendetlenség*** is. A bűn az, amikor felcseréljük Istent, a végtelen Szeretetet, kisebb dolgok, teremtmények szeretetére (és végső soron az egónk szeretetére) és elfordulunk így a legfőbb jótól, aki egyedüli boldogságunk. Amikor nem Isten a legelső a szeretetünkben, akkor minden felborul és rendetlenség lesz az életünkben, kapcsolatainkban, a világban. Ha nem Isten az Istenünk, ha nem a legfőbb jó, a legfőbb jó számunkra, hanem valami kisebb jó (és végső soron a saját kis hamis énünk), akkor minden felborul és egy káosz alakul ki.

Mint minden rossz, a bűn sem pozitív létező, hanem ***egy hiány*** (priváció). Az ember természetéhez, boldogságához tartozik, hogy szeret. Isten a szeretetre teremtette az embert, saját képére és hasonlatosságára. A bűn azt jelenti, hogy valamely dologban, törékeny szabad akaratunk következtében, tudatosan szembe fordulunk a Szeretettel, Istennel (vagy közvetlenül, vagy valamely teremtményét nem jól szeretve). A bűn azt jelenti, hogy nem a minket Istenhez kapcsoló szeretet szerint járunk el. A bűn tehát a legrosszabb rossz (priváció), mert miatta ***Isten kezd el hiányozni*** az életünkből egy adott pillanatban, mert elfordulunk Tőle, nem maradunk Vele. A bűnünk Isten-hiányt okoz bennünk és a kapcsolatainkban. Isten pedig végtelen ezért a bűn úgymond végtelen hiányt okoz. Isten hiányát, a végtelen szeretet hiányát pedig csak Isten tudja betölteni. Ebből is világos tehát, hogy megváltásra, szabadításra, gyógyulásra szorulunk.

Az Oltáriszentségben azt a Jézust fogadjuk a szívünkbe és arra a Krisztusra tekintünk, aki odaadta értünk, nekünk önmagát, hogy betöltse minden hiányunkat, azt a belső űrt, amely nélküle magunkba húz és tönkretesz minket. Aki Őt eszi, többé nem szomjazik, nem éhezik: „*Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.”* (Jn 6,35)

1. ***A bűn tönkreteszi a kapcsolatainkat – Jézus megszabadít az elszigetelődéstől***

Isten kapcsolatra és harmóniára teremtett minket, Önmagával, önmagunkkal, egymással és a teremtett világgal. Amikor az első ember elfordult az Istentől, a Szeretet forrásától, az összes többi kapcsolata is egészen megrendült, tönkrement és az ember magára maradt, elindult az elszigetelődés útján. Azok, a „büntetések”, amelyeket a bűnbeesés története Isten részéről említ, igazából nem Isten által kitalált szankciók, hanem mind az Istentől elfordult élet következményei. Az ősbűn elkövetésekor „*az Ördögtől megkísértett ember hagyta, hogy szívében meghaljon a Teremtője iránti bizalom*” (KEK 397). „*A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek tragikus következményeit. Ádám és Éva azonnal elveszítették az eredeti szentséget. Féltek Istentől, akiről egy olyan Isten torz képét alkották maguknak, aki féltékeny a maga előjogaira.*” (KEK 399).

Nem csak az ***Istennel való kapcsolat*** sebződött meg mélységesen, hanem ezzel egyidőben ***az embernek önmagával való kapcsolata*** is. Amikor az ember, felismerve meztelenségét elrejtőzött Isten elől, igazából önmaga elől is elrejtőzött. Isten szeretetének a fényét kizárva az ember már nem tudja magát elfogadni, szeretni. Mezítelennek, kiszolgáltatottnak, törékenynek érzi magát, olyan valakinek, aki nem szép, nem szerethető, akinek jobb, ha elrejtőzik, elszigetelődik. Ez az elrejtőzés és az Isten által alkotott harmónia felborulása rögtön beférkőzött ***az emberi kapcsolatokba is***, különösképpen a férfi és a nő kapcsolatába. Már egymásra sem tudnak igazi, tiszta szeretettel tekinteni, hanem a vágyak és az uralkodás küzdelme sebzi meg kapcsolatukat: „*Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.*” (Ter 3,16).

Végül a bűn, az Istentől való elfordulás következményeként ***a teremtett világgal való kapcsolat*** harmóniája is megszakad: „*A föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza.*” (Ter 3,17-19)

 Az Oltáriszentségben azt a Jézust vesszük magunkhoz, aki mindnyájunkat eggyé tesz. Éppen ez a megváltás lényege, hogy Isten helyreállítja, megújítja a kapcsolatainkat Krisztus által és bevon bennünket az Ő országába, a Szentháromság örök szeretetébe, ahol igazi egység és szeretet uralkodik. Az Oltáriszentségnek erről a hatásáról még szólunk a következő előadásokban, most csak arra a titokra utalunk röviden, hogy az egész teremtett világgal való kapcsolatunk is megújul az Oltáriszentség titka által. Chiara Lubich elgondolkodtatóan ír erről: „*Azt mondhatnánk […], hogy az ember az univerzum „Eucharisztiájává” válik abban az értelemben, hogy Krisztussal földbe vetett magként előmozdítja az univerzum átváltozását.*”

Így kicsit részletezve, hogy mi is a bűn, és mit okoz, talán jobban értjük, hogy igazából emberileg lehetetlen megszabadulni tőle. Szívünkbe és kapcsolatainkba égett hiányokról van szó, amelyeket nem tudunk a magunk erejével kijavítani. Isten hiánya, a Tőle való eltávolodásunk olyan következményekkel jár, amelyektől nem tudunk a saját erőnkből szabadulni, hiába próbálkozunk.

Nagyon fontos lenne tehát újra meghallanunk ezt az örömhírt, amelyet keresztelő János kiált bele a világba: *„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!”* Van, aki elveszi a világ bűneit! Van, aki megszabadít minket a rossztól. Nem kell többé bűnbakot keresnünk, ellenségeket kineveznünk, mindig másokat szidnunk vagy keseregnünk. Inkább oda kellene jönnünk Őhozzá és megengednünk Neki, hogy Ő vegye el ma is a világ bűneit, benne a miénket és másokét, amik mindig szemet szúrnak nekünk.

 Azon túl azonban, hogy már tudhatjuk, hogy van Valaki, és közel van, aki elveszi a világ bűneit, fontos azt is tudnunk, hogy hogyan veszi el, mert ebből következik az is, hogy nekünk mit kell tennünk.

**2) Hogyan üdvözít, hogyan vált meg minket Krisztus?**

***a. Megtestesülése, jelenléte által***

Jézus, nem a mi módszereinkkel, próbálkozásainkkal veszi el a világ bűneit. Nem úgy veszi el, hogy letagadja a bűnt, mintha azt mondaná: „Borítsunk fátylat rá, igazából nem is történt semmi, felejtsük el, csináljunk úgy, mintha mi se történt volna.” Ha így venné el, az nem volna szeretet, mert már nem volna felelősségünk, nem maradna szabadságunk. De nem is úgy veszi el a világ bűneit, hogy mindenkit kiírt, akin a bűn foltja van. (Ez esetben csak édesanyját, Máriát hagyhatta volna életben.) Jézus soha nem mosta egybe a bűnöst a bűnével, és nem dobott követ senkire. Jézus, az Isten Báránya többek között úgy veszi el a világ bűneit, hogy jelenlétével láthatóvá teszi, leleplezi az ellenséget, rámutat a bűnre, mert a szeretet fényében erősen elkülönül a sötétség. Jézus már alapvetően a megtestesülése és jelenléte által elkezdi üdvözítő művét a világban. Ő az Ige, az igazi világosság, aki a világba jött (vö. Jn 1,9). A világosság világít a sötétben, és ezzel elűzi a sötétség hatalmát. Úgy veszi el a bűnt, hogy közben vigyáz a bűnös életére. Jézus tudta, hogy hol van a bűn gyökere. Tudta, hogy nem annyira csak az emberi gyarlóságok ellen kell küzdenie, hanem a gonoszság fejedelme, a diabolosz, a szétdobáló ellen, aki az ördög. Az ellenség pedig kifejezetten utálja, ha leleplezik, utálja a fényt, nem bírja elviselni Isten jelenlétét.

Ha Jézus úgy veszi el a világ bűneit, hogy világosságával beragyogja a sötétséget, akkor nekünk is az a feladatunk, hogy újra és újra, úgy ahogy vagyunk, odajövünk az Ő világosságába. Ezt tesszük különös módon a bűnbocsánat szentségében is: kinyitjuk előtte a szívünket, idehozzuk Elé a sötétségeinket, hogy az Ő fénye egészen betöltse a szívünket. Amikor pedig mások bűneivel, a világ bűneivel és ennek következményeivel találkozunk, olyankor is érdemes észben tartanunk, hogy van kihez hoznunk a gondokat az imádságban és mindent az Ő fényébe helyezhetnénk, ahelyett, hogy a sötétséget próbálnánk arrébb lapátolni. Az Oltáriszentségben az értünk emberré lett Isten, Jézus van jelen, aki fényével beragyog minden sötétséget. Ővele találkozunk, Ő táplál minket a szentmisén és Őhozzá jövünk a szentségimádáson.

***b. Jézus az Ő kereszthalála és feltámadása által üdvözít***

Az, hogy Jézus az Isten Bárányaként veszi el a világ bűneit a keresztre és a húsvét titkára utal, amikor mint húsvéti bárány értünk adta az életét. Mint szelíd bárány Jézus magára vette a világ bűneit: mindenkiét. A bűn az Istentől, a szeretettől való eltávolodás, a kapcsolat elvesztése. Jézus, az emberré lett Isten belépett ebbe a hiányba, magára vette az összes eltávolodásunkat Istentől és egymástól. Mivel Ő az emberré lett Isten, ezért isteni szeretetével be is töltötte ezt a hiányt, ahogy magára vette. Belépett a legmélyebb sötétségbe, amikor átélte az Istentől való teljes elhagyatottságot, és betöltötte mindezt Isten szeretetével. Úgy vette el a világ bűneit, hogy szeretetből odaadta értünk az életét és föltámadt. Újra kapcsolattá alakította a megszakadt kapcsolatot, túlcsorduló szeretettel töltötte meg a szeretet hiányát.

 Ahogyan Ferenc pápa is megfogalmazza, Jézus az ő végsőkig elmenő szeretetével üdvözít, vált meg minket: „*Krisztus szeretetből odaadta magát mindvégig, hogy üdvözítsen. A kereszten kitárt karja a legdrágább jele egy olyan barátnak, aki a végsőkig képes elmenni: „Mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket” (Jn 13,1). Szent Pál azt mondta, hogy arra a szeretetre hagyatkozva él, mely mindent odaadott: „Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és odaadta önmagát értem” (Gal 2,20).*” (CV 118): „*Jézustól nyerünk üdvösséget, mert szeret bennünket, mert nem tud nem szeretni. Mi tehetünk neki bármit, ő szeret bennünket és üdvözít. Mert csak az üdvözülhet, akit szeretnek. Csak az változhat meg, akit átölelnek.”*(CV 120)

 Jézusnak ezt végsőkig elmenő szeretetét, amellyel értünk adta az életét, különösen a liturgia nyelvezetében áldozatnak is hívjuk, mivel feláldozta magát értünk. Ez az értünk feláldozott Krisztus van jelen az Oltáriszentségben: „*Az Eucharisztia alapításakor Jézus nem csak annyit mondott, hogy „Ez az én testem”, „Ez az én vérem”, hanem hozzátette: „mely értetek adatik…értetek kiontatik” (Lk 22,19-20). Nemcsak azt állította, hogy amit eledelül és italul ad nekik, az az ő teste és az ő vére, hanem hangsúlyozta az áldozati jelleget is, szentségi módon megjelenítve áldozatát, amely néhány óra múlva a kereszten teljesedik be mindenki üdvösségére*” (EE 12).

 Jézus tehát nem úgy váltotta meg a világot, hogy egy csapásra megszüntetett minden rosszat, hanem úgy, hogy szeretetből magára vette és szeretetté, életté alakította, újra értelmet adott neki. Úgy üdvözít, hogy éppen az ellene elkövetett rosszat, kereszthalálát használja fel arra, hogy szeretetének legnagyobb jelét adja, életét, önmagát értünk: „*Az Úr szeretete nagyobb minden ellentmondásunknál, minden törékenységünknél és kicsiségünknél. De éppen ellentmondásaink, törékenységünk és kicsiségünk által akarja írni a szeretet történetét.*” (CV 120)

***c. Jézus egyszer és mindenkorra, örökre, állandóan üdvözít minket.***

Az, amit Jézus egykor értünk a kereszten tett, nem egy régi, múltbeli cselekedet csupán, hanem – éppen az Ő istensége miatt – örök érvénnyel és erővel bír és mindnyájunkra, minden kor, minden emberére érvényes. Minden pillanatban belekapaszkodhatunk ebbe az üdvösségbe, hogy folyton átmenjünk az új életbe: „*Tekints föl a megfeszített Krisztus karjaira, engedd, hogy mindig újra üdvözítsen! És amikor mégy meggyónni a bűneidet erősen higgy az ő irgalmasságában, mely megszabadít a bűntől. Szemléld nagy szeretettel érted kiontott vérét, és hagyd, hogy az megtisztítson téged. Így mindig újjá születhetsz.*” (CV 123) Különösen a szentségek által részesülünk személyesen és mindig újra Krisztus üdvösségében, a megváltás ajándékában. A szentségek között is külön ki kell emelnünk az Eucharisztiát. Minden szentmisében Krisztusnak egyetlen áldozata valósul meg, válik jelenvalóvá. Ráadásul az Eucharisztia nem csak, hogy a megváltás szentsége, hanem maga a Megváltó, aki jelen van és odaadja magát értünk, nekünk. A szentségekből különösen is erőt merítve folyton, életünk minden helyzetében belekapaszkodhatunk Krisztus üdvözítő szeretetébe, aki ma is, minden nap megvált minket: „*Az a Krisztus, aki a kereszten megváltott bűneinktől, önátadásának ugyanazzal az erejével üdvözít és vált meg bennünket ma is. Tekints föl a keresztjére, kapaszkodj Belé, engedd, hogy üdvözítsen…” (CV 119)*

Abból, hogy Jézus így vált meg bennünket, végsőkig elmenő szeretettel, a kereszten értünk életét adva, sok minden következik a megváltott életünkkel kapcsolatban. Így jutunk el a harmadik kérdésre:

**3) Mit jelent számunkra, hogy meg vagyunk váltva? Mi a megváltottságunk konkrét következménye?**

***a. A megváltás ingyenes, de el kell fogadnunk.***

Először is a megváltásnak a konkrét módjából az következik, hogy Isten nem vált meg bennünket nélkülünk. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk kellene kiérdemelnünk, hanem azt, hogy el kell fogadnunk ezt az ajándékot, hittel bele kell kapaszkodnunk Jézus húsvéti szeretetébe*: „Az Ő megbocsátása és üdvössége nem olyan dolog, amit mi megvásárolhatunk, vagy amit cselekedeteinkkel vagy erőinkkel kellene megszereznünk. Ő ingyenesen bocsát meg nekünk és szabadít meg minket. Önátadása a kereszten oly nagyon nagy érték, melyet mi nem tudunk megfizetni, és nem is kell megfizetnünk, csak határtalan hálával és annak örömével kell elfogadnunk, hogy ennyire szeret bennünket, még mielőtt mi el is képzelhetnénk: „Előbb szeretett minket” (1Jn 4,19).”*

A megváltás elfogadása az ingyenesen és végtelenül „szeretettség” elfogadása. Annak a hitnek a megvallása, hogy „Jézus szeretett engem és életét adta értem”, és ezért most is, minden pillanatban, minden fájdalomban, szenvedésben is belekapaszkodhatok ebbe a szeretetbe, amely mindennek értelmet ad. A megváltás elfogadása válasz Isten ingyenes szeretetére. Annak kifejezése, hogy én is szeretném átadni az életemet, életem irányítását egészen Neki, aki az életét adta értem. A megváltás elfogadása továbbá, hogy a bűneimet és a törékenységeimet is odaadom Neki és megengedem, hogy újjá teremtsen.

Határtalan hálával fogadhatjuk tehát az Oltáriszentségben Jézust, aki azért is jön hozzánk, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne méltó hálát „eucharisztiát” tudjunk adni Istennek az Ő végtelen szeretetéért. Határtalan hálával engedhetjük, hogy Ő nézzen ránk az Oltáriszentségből és mindig újra átadhatjuk Neki az életünket.

***b. végtelenül értékessé tesz bennünket***

A megváltottságunk egy másik nagyon fontos következménye, hogy egészen átértékelődik, felértékelődik az életünk. Az ember, aki mezítelennek, értéktelennek érezte magát a bűnbeesés által az üdvösség ruhájába lesz öltöztetve. Ha valaki az életét adta értünk, akkor az életünk legalább annyit ér, mint annak a másiknak az élete, sőt e személy számára még többet is. Ha Isten adta oda önmagát értünk, akkor végtelen értékesek lettünk, a Mennyei Atya gyermekei és ezt az értékünket semmi nem veheti el: „*Ezt a méltóságot, amelyet ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet ajándékoz nekünk, senki nem veheti el tőlünk. Ő lehetővé teszi számunkra, azzal a gyöngédséggel, mely soha nem csal meg, és képes mindig visszaadni az örömöt, hogy felemeljük a fejünket és újra kezdjünk.*” (CV 119)

Ferenc pápa nagyon erősen biztatja a fiatalokat arra, hogy soha ne feledjék a megváltottságukból fakadó értéküket és ne engedjék, hogy bárki is megvegye őket: „*Az Úr szeretett Fiataljai, mekkora lehet az értéketek, ha Krisztus drága vére váltott meg benneteket! Kedves Fiatalok, „nektek nincs áratok! Titeket nem lehet árverésen eladni! Az Isten szerelmére ne hagyjátok, hogy megvegyenek benneteket, ne hagyjátok magatokat félrevezetni, ne engedjétek, hogy ideológiai gyarmatosítások, mellyel idegen eszméket vernek a fejünkbe, a végén rabszolgává, függővé és az életben csalódottá tegyenek!*”

A „Sherlock” sorozat egyik utolsó részében majdnem lelövik a detektívet. Csak azért nem hal meg, mert az utolsó pillanatban valaki beugrik elé és ezzel az életét adja érte. Sherlock, ahogyan maga is megfogalmazza, ezután már nem élhet egészen úgy, mint eddig: „*Megmentette és ezzel felértékelte az életemet. Olyan érték ez, amelyet nem tudom, hogy kezeljek.*” Barátja arra biztatja, hogy használja ki a szeretetben megléphető esélyeit, mert ez az esély nem tart örökké „*elszáll, mielőtt észrevennéd*.”

Értünk nem csak egy szeretett emberi személy adta oda az életét, hanem az örök Atyának Fia. Az életünk végtelenül felértékelődött és már nem kezdhetünk vele akármit. Szeretetből úgymond tartozunk Neki az életünkkel. Már nem élhetünk többé önmagunknak. Ez a megváltásnak egy harmadik fontos következménye. Az Oltáriszentség a megváltottak eledele. Krisztus, akit a kenyérben és a borban magunkhoz veszünk, önmagába alakít minket, mintegy Jézussá tesz és táplálja, megújítja bennünk ezt a végtelen értékességet, Isten életét.

***c. Jézus minket is bevon a megváltás művébe***

Abból, hogy Jézus, az Isten Báránya, így, az életét értünk odaadva veszi el a világ bűneit, még egy fontos dolog következik számunkra. Jézus bekapcsol bennünket az Ő titkába, és megengedi, hogy valamiképpen mi is segítsünk Neki elvenni a világ bűneit. Jézus a kereszten már egyszer és mindenkorra elvette a világ bűneit, de rajtunk is áll, hogy mindenki visszataláljon a Szeretethez és így beteljesedjék a megváltás. Azzal, hogy bennünk él a Szentlélek, erőt kaptunk ahhoz, hogy bevigyük Jézus világosságát oda, ahol sötétség uralkodik. Amikor a világ bűneivel, mások vagy magunk bűneivel, nyomorúságaival találkozunk, mi már Jézussal léphetünk be ezekbe a helyzetekbe. Amikor bűnnel, fájdalommal, igazságtalansággal találkozunk, eszünkbe juthatna, hogy „*íme, itt is jelen van, ide is, ebbe is eljött az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit*”. Mindig szabadon dönthetünk úgy, hogy szeretettel éljük meg a szenvedéseket, amelyeket a bűn vagy annak valamely következménye okoz. Mondhatjuk Jézusnak, hogy Veled, szeretetből magamra veszem most ezt a keresztet, ezt az igazságtalanságot, Veled magamra veszem és elhordom, amit nem is én rontottam el. És mindig minden helyzetben, felelhetünk szeretettel, gyújthatunk fényt a sötétben, legyőzhetjük jóval a rosszat. Minden helyzetben segíthetünk abban, hogy megtörjön a bűn uralma és a feltámadás logikája szerint kezdjen alakulni körülöttünk a világ.

Jézus, mielőtt elárulták, és kiszolgáltatva halálra adták, saját maga, szabadon és tudatosan a kezébe vette önmagát, hogy kiossza, odaadja az életét a tanítványainak és mindenkinek táplálékul. Ezzel előre megmutatta értelmét mindannak, ami vele történni fog a golgotán. Nemcsak „*elővételezi és egybefoglalja a kereszt áldozatát és a feltámadás győzelmét*” (SCar. 10.), ahogyan XVI. Benedek fogalmaz, hanem ezzel egyértelműen azt is kifejezi, hogy ezt az életét szeretetből odaadó életet akarja táplálni, megvalósítani bennünk. Amikor az Eucharisztiát magunkhoz vesszük, azt a Jézust vesszük magunkhoz, aki szeretetből értünk odaadja önmagát. Jézus azért akar bennünk élni, hogy bennünk és általunk folytathassa az Ő megváltó művét. Önmagává alakít minket, hogy Ő maga élje bennünk és általunk a lábmosás és a húsvét logikáját. Bennünk és általunk éli tovább az Ő húsvétját az egész világ számára. Olyan emberré tesz minket, akik odaadják az életüket másokért. Olyanokká, akik úgy élnek egymás között, hogy folyton ezt az önmaguknak meghaló, másikért élő szeretetet igyekeznek megvalósítani. Ez magának Istennek az élete, a Szentháromságnak az élete: ha úgy sikerül szeretni egymást, ahogyan Jézus szeretett minket, akkor úgy szeretünk, ahogyan az Atya szereti Őt (vö. Jn 15,9).

Egy szép példája ennek a 45 éves francia csendőrtiszt, Arnaud Beltrame, aki azért tudott a szeretet teljes szabadságában úgy dönteni, hogy kész kicserélni magát azokkal, akiket ez 2018. márciusában Dél-Franciaországban túszul ejtettek, mert Jézusnak ebből az ajándékából táplálkozott. Azért tudott, a szeretet odaadó logikájával szembe menni a rossz gyilkos logikájával, mert ő is minden szentmisén felajánlotta magát az oltáron Jézussal és befogadta az Oltáriszentség Jézust. Még gyermekként keresztelték meg egy hitét nem gyakorló családban. Felnőttként egy zarándoklaton tért meg és 34 évesen lett elsőáldozó. Mint szent Pál, szívének égő szeretetével kezdte követni Krisztust, mint olyan valaki, aki találkozott az Úr szívével. A Lagrasse-i Apátságba járt szentmisére, önfeláldozó halála előtti vasárnapján is ott volt. Június 9-ére volt tervezve menyasszonyával az egyházi esküvőjük, de 2018. március 23-án önként, szeretetből odaadta az életért másokért.

A keresztségünk révén mindnyájan arra vagyunk meghívva, hogy Jézussal mi is kezünkbe vegyük az életünket és ajándékká tegyük. Az életünk különböző körülményei között mi is kimondhatjuk Jézussal, hogy „*ez az én testem, ez az én vérem*”, készen arra, hogy szabadon, szeretetből oda ajándékozzuk magunkat Jézusnak. Minden vasárnap és minden szentmisén újra és újra mi is előre odaadhatjuk az életünket Jézusnak és a többieknek, hogy Jézus adhassa magát általunk és eggyé tegyen minket. Ha pedig a közösségben valóban élő a kölcsönös szeretet, akkor együtt is Krisztus teste lehetünk a világ számára.

**Kérdésjavaslatok a kiscsoportos beszélgetéshez**

1. Milyen gyakran szoktál/szoktál-e ítélkezni? 2. Mennyire törekszel görcsösen arra, hogy elfogadd Isten megbocsátását,

üdvösségét? 3. Mennyire tudod elfogadni magad, vagy mások hibáját? 4. Tudod-e, hogy mik azok a sebzettségeid, bűneid, félelmeid, amik távol tartanak

Isten szeretetétől? 5. Értékesnek tartod-e magad? Szerinted megfelelő az önértékelésed? (nem magas,

nem alacsony) Ajándéknak tartod-e magad? Tudsz-e/akarasz-e ajándék lenni? 6. Meg tudod élni a megváltás kegyelmét? Mennyire marad ez csak egy „elmélet”

benned? 7. A szentségek által (gyónás, szentáldozás), vagy imádság által (közbenjáró ima,

egyéni ima) megtapasztaltad-e már a „megszabadítottságot”, megváltottságot?

**Mellékletek a 2. előadáshoz**

**1. Melléklet**

„*Jézus halálával és a feltámadásával kétségkívül a kozmosz átalakulásának legfőbb oka. Szent Pál révén azonban azt is tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy Krisztus szenvedését mi, emberek teljesítjük be (vö. Kol 1,24), és hogy a teremtés Isten fiainak a megnyilvánulását várja (vö. Róm 8,19). Isten az emberek együttműködését is várja, akik az Eucharisztia által krisztusivá váltak, hogy közreműködjenek a kozmosz megújításában.*

*Azt mondhatnánk tehát, hogy az eucharisztikus kenyér erejéből az ember az univerzum „Eucharisztiájává” válik abban az értelemben, hogy Krisztussal földbe vetett magként előmozdítja az univerzum átváltozását.*

*Ha ugyanis az Eucharisztia az ember feltámadásának eszköze, nem lehetséges-e, hogy az Eucharisztia által átistenült emberi test arra van rendelve, hogy elbomoljék a földben, és így közreműködjék a kozmosz megújításában? Nem jelenthetjük-e ki tehát, hogy halálunk után Jézussal mi leszünk a Föld Eucharisztiája?*

*A föld „megesz” minket, ahogy mi az Eucharisztiát. Nem azért,hogy földdé alakítson minket, hanem azért, hogy az átalakuljon „új éggé és új földdé”. (…) Az Eucharisztia megvált és Istenné tesz minket. Mi pedig azzal, hogy meghalunk, együttműködünk Krisztussal a kozmosz átalakításában.*” (Chiara Lubich, in: Vársz ránk, Kortárs lelkiségek az Eucharisztiáról, Új Város, Budapest, 2019, 83-84. old.)

**2. Melléklet**

*„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!”* Keresztelő János ezekkel a szavakkal mutatott rá a Megváltóra, akit Jézusban felismert, akinek eljövetelét ő is előre hirdette, és akit mindenki várva várt.

Ismerjük a szentmiséből is ezeket a szavakat (benne vannak a „dicsőségben” is), melyeket a szentáldozás előtt újra elismétel a pap, összekötve Keresztelő János mondatát a Jelenések könyvében megjelenő dicsőséges Báránnyal, aki mindenkit lakomájára hív örök országában. Ismerjük ezt a mondatot, mégis érdemes talán újra átgondolnunk, hogy megerősödjék a hitünk abban az örömhírben, amelyet hordoz.

*„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!”*

A világ bűneit és a bűn sokféle következményét elég könnyű felfedeznünk. Nap, mint nap találkozunk vele a hírekben, észrevesszük a társadalmunk erkölcsi félrecsúszásaiban, az igazságtalanságokban és saját életünkben, kapcsolatainkban, küszködéseinkben is tetten érjük. A reklámok, a média manipulációi és az ördög cselvetései ellenére, aki próbálja velünk elhitetni, hogy nem is létezik a bűn, talán nem nehéz arra a megállapításra jutnunk, hogy van mit elvennie az Isten Bárányának. Az örömhír nyilván nem az, hogy van mit elvennie, hanem, hogy van, aki elveszi a világ bűneit!

Az ember a bűnbeesés óta keresi, hogyan szabadulhatna meg a rossztól, amelybe bele keveredett, ami rátekeredett, mint egy lerázhatatlan kígyó, amely rátapadt, mint a tiltott gyümölcs ragacsos maradéka. És hiába próbálkozunk, magunktól nem tudunk megszabadulni tőle. Míg keressük, hogy ki veszi el tőlünk, ki tisztíthat meg minket, hogy magunkat mentsük, próbáljuk másokra kenni. Kezdettől fogva jelen van a bűnbakkeresés. Ádám Évára tolja a felelősséget, Éva pedig a kígyóra. Később is, az ószövetségben a bűnért bemutatott engesztelő áldozatok mellett konkrétan a bűnbak rituáléját élték, amikor a kecskebakot, melyre az [engesztelés napjá](http://lexikon.katolikus.hu/E/engesztel%C3%A9s%20napja.html)n a főpap ráolvasta Izrael bűneit, majd kiűzték a pusztába, mintegy kivitte a pusztába a bűnöket (Lev 16,20). Nyilván szimbólumként, előképként mindez működött, de igazából nem szabadította meg se a zsidókat, se a világot a bűneitől.

Amíg nem szabadulunk meg igazán a bűneinktől, addig nagyrészt csak az a megoldásunk maradhat, hogy egymásra tologatjuk, egymásra kenjük a dolgokat, vagy a panaszkodásainkkal, megszólásainkkal ide-oda pakoljuk a bűnt. Mindez azonban nem változtat a helyzeten, általában csak a sötétség növekszik tőle.

Olvashatjuk az evangéliumban, a Jézust figyelő írástudók kijelentésében, hogy egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket (Lk 5,21). Csak Ő tud megtisztítani, megszabadítani tőle, mert a bűn nem csupán valami jogi következményekkel járó törvényszegés, hanem egy kapcsolat szétrombolása, a szeretettől való elfordulás. A bűn, mint minden rossz, priváció, mégpedig a legnagyobb jónak, a szeretetnek, Istennek a hiánya. A szeretet hiányát csak a Szeretet tudja befoltozni, helyreállítani. Csak Ő tudja elvenni a világ bűneit.

Nagyon fontos lenne tehát újra meghallanunk ezt az örömhírt, amelyet keresztelő János kilát bele a világba: *„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!”* Van, aki elveszi a világ bűneit! Van, aki megszabadít minket a rossztól. Nem kell többé bűnbakot keresnünk, ellenségeket kineveznünk, mindig másokat szidnunk vagy keseregnünk. Inkább oda kellene jönnünk Őhozzá és megengednünk neki, hogy Ő vegye el ma is a világ bűneit, benne a miénket és másokét, amik mindig szemet szúrnak nekünk. (Fejérdy Áron atya homíliája, Évközi 2. vasárnap, 2020. január 19-én)

**3.Melléklet**

„Káromlás volna azt gondolnunk, hogy Isten maga küldi nekünk ezt a megpróbáltatást azért, hogy bizonyítsa nekünk a jóságát, amikor majd megszabadít minket. Isten ugyanis belép a mi megpróbáltatásainkba, velünk együtt és értünk szenvedi el azokat, egészen addig, hogy meghal értünk a kereszten. Így nyilatkoztatja ki nekünk, hogy az életünknek, akár megpróbáltatásban akár vigasztalásban vagyunk, végtelenül nagyobb az értelme annál, mint hogy a jelenlegi veszélytől megszabadulunk. Az igazi veszély, amelynek egész életünk ki van téve, valójában nem a halál fenyegetése, hanem annak lehetősége, hogy értelem nélkül éljünk, anélkül, hogy egy olyan beteljesedésre vágyakoznánk, amely nagyobb, mint az élet, s egy olyan üdvösségre, amely több, mint az egészség.” (Részlet Mauro Giuseppe Lepori Ciszterci Generális Apát leveléből a világjárvány idején: [www.ocist.org](http://www.ocist.org/))

**4.Melléklet**

Ha szenvedsz és szenvedésed akkora,

hogy megbénít minden tevékenységet,

emlékezz a misére.

A misében Jézus, ma is, mint akkor,

nem dolgozik, nem beszél:

feláldozza magát szeretetből.

Az életben lehet sokat tenni, sokat beszélni,

de a szenvedés hangja,

bár néma és mások előtt ismeretlen,

a szeretetből felajánlott szenvedés hangja

a legerősebb szó:

betör az égbe.

Ha szenvedsz,

merítsd fájdalmadat az Övébe:

mondd a magad miséjét.

És ha a világ nem ért meg,

ne jöjj zavarba:

elég, ha ért Jézus, Mária és a szentek,

tarts velük

és hagyd folyni véred

az emberiség javára,

akárcsak Ő!

A mise!

Nagyságát hogy is értenénk!

Az Ő miséje, a mi misénk.

(Chiara Lubich, Ha tüzet gyújtanánk, Új Város, Budapest, 2001, 127. old.)

Eszközigény: