**Pane, nauč nás modlit se**

**L 11,1-13**

Co všechno bylo za tím, když učedníci řeknou Ježíšovi: *„Nauč nás modlit se?“* Napadlo je to jen tak náhodou? Znali snad jen modlitby v slavnostní liturgické hebrejštině - krásné ale neosobní - nevhodné pro nový vztah s Bohem, kterému Ježíš říkal „Abba“ to jest „tati“ a proto chtěli nový, víc osobní, rozměr modlitby? Nebo nevěděli jaká slova říkat, aby to byly ty správné formule, co zajistí vyslyšení? Zdálo se jim, že se modlí málo? Či špatně? Nebo jinak než by měli? Chtěli začít vést lepší modlitební život, než doposud vedli? Třeba v tom byla rivalita mezi dvěma skupinami učedníků - Janovými a Ježíšovými. Chtěli se naučit modlit, protože učedníci Jana Křtitele se modlili lépe než oni! Nebo proto, že je inspiroval příklad Ježíše, který byl podle nich úžasný ranní modlitebník? Anebo proto, že modlitby Ježíše byly vždycky vyslyšeny, zatímco jejich jen málokdy?

Nevíme. V Písmu není objasněn důvod, kvůli kterému se Ježíše ptají, jak se modlit. Čteme jen, že se PTAJÍ. To není samozřejmé. Kdy jsme se naposledy ptali Boha my: „Jak se máme modlit?“ Kdy jsme naposledy prosili my: „Nauč nás, Pane, modlit se!“ Včera nebo kdysi? Někdy nebo nikdy? …Proč se na to vůbec ptát? Vždyť modlitba je přirovnána k dýchání křesťanovy duše. A člověk se přece neptá: „Jak dýchat?!“ I když bývají určité okamžiky, kdy např. začínající plavec se zeptá svého instruktora: „Jak mám správně dýchat.“ Nebo sportovec svého trenéra: „Jak dýchat při posilování?“ Též první lekce hry na trubku jsou o správném dýchání … potom dál ale už prostě dýcháme a nezkoumáme, jak a nevracíme se k prvním lekcím. Učedníci však jednoho dne začali mít pochybnosti, zda je to správně tak, jak to doposud dělají, jak je to naučili otcové, jak se to dělá v synagoze. Uměli se modlit od dětství, ale teď Ježíše prosí: *„Pane, nauč nás modlit se!“*

Kéž bychom se i my uměli znovu zeptat: "Modlím se dobře?" A neměli za samozřejmé, že to umíme. Ano nějak se modlíme, ale co když to není správné? Nějak dýcháme, ale co když dýcháme špatně. Co když se dá dýchat lépe? Co když se dá modlit efektivněji? Otázka: „Modlím se správně?“ je začátkem duchovního probuzení. Modlitba je klíčem k probuzení, napsal kdysi duchovní buditel Charles Finney. Učedníci byli Ježíšem probouzeni neustále. Byli s ním den co den. Proto znejistěli, zda se modlí správně a řekli: *„Pane, nauč nás modlit se.“* „Pane, my jsme dnes zjistili, že to, co už po léta děláme, neděláme možná správně.“ „Pane, proč tvé modlitby Bůh, kterému říkáš „tati“, slyší a naše nevyslýchá?“ „Pane, co děláme špatně, že tobě neodepře nic, za co ho poprosíš a nás vyslyší jen výjimečně?“ „Pane, poraď nám, co říkáme v modlitbě špatně?“ „Pane jak se správně modlit?“ *„Pane, nauč nás modlit se?“*

Kdy jsme se takto ptali naposledy? Možná je nám jedno, že jsou naše modlitby z tolika procent nevyslyšeny, i když čteme, že *„nebeský Otec chce dát dobré svým dětem, kteří ho prosí“.* Možná už nejsme jeho děti, když nás tak často nevyslýchá?“ Anebo, možná se modlíme špatně? Anebo potřebujeme na Boha jen nasypat naše problémy a dost? Kdy naposledy jsme během modlitby ztichli, abychom dali Bohu prostor a šanci nám na naše otázky odpovědět a sobě dali prostor a šanci jeho odpověď zaslechnout? Není tomu tak, že jsme uspěchaní, honem, honem, se pomodlíme, jakž takž zformulujeme své myšlenky a jsme už už rádi, že po AMEN(u) už můžeme startovat do práce, do kroužků, do školy, do auta, do vlaku, do obchodů, do postele? Kdy jsme naposledy revidovali svoji modlitbu jako takovou? Učedníci začali s revizí svých modliteb a jsou nám proto příkladem.

Četli jsme, podle Lukáše dva důvody pro jejich otázku. Matouš na stejném místě neuvádí žádný. U Matouše s teorií modlitby začal Ježíš sám. U Lukáše učedníci viděli, jak se Ježíš modlí a vzpomněli si na Jana Křtitele (minimálně dva z Ježíšových učedníků byli kdysi učedníky Jana Křtitele), že i Jan učil své učedníky modlit se. Jak asi Janova výuka modlitby vypadala? Nevíme, ale dovídáme se, že existovala. Ježíš by si po tomto nástřelu v podobě zájmu o modlitbu mohl otevřít seminář modlitby, jak by dnes mnohý učitel udělal, požádat o grant a říci: „Otevřeme si Žalmy a čtěme nahlas“. A měl by pravdu. Mnohé ze Žalmů jsou modlitby. A krásné modlitby. Dodnes citované a modlené. Ale Ježíš to neřekl? Zvláštní, že! Od Rabiho by se to čekalo. On ne. Proč? Protože to učedníci takhle „žalmisticky“ uměli přece už od dětství. Protože chtěli něco jiného. Protože během chození s Ježíšem se stali náročnějšími v duchovních věcech. Dříve by jim byly Žalmy stačily, dnes ale chtějí víc. Ježíš ví, co je to „chtít víc“. Ve věcech stoupající životní úrovně i my umíme chtít víc, proč ne ve věcech víry?

Modlitba, kterou jim Ježíš slovo od slova, hezky pomalu a zřetelně předříkává je docela jiná, než krásná slova Žalmů, než poetické verše a výstižné metafory jejich slavného krále Davida, nebo rozvážná modlitba moudrého Šalamouna při otevření chrámu, či Chizkijášova modlitba za uzdravení a prodloužení života, nebo Jonášova modlitba v břiše velryby. Ježíš předříkává stručnou modlitbu. Překvapivě strohou modlitbu. Téměř, holé věty, hebrejskému výpravnému stylu tak nevlastní, netypické. Co jsme z těchto holých vět udělali my? My jsme modlitbu Páně během dalších 2000 let ověnčili svatozáří a její slova považujeme za geniálně hluboké. Některé církve ji považují za modlitbu všech modliteb a vrchol modlitebního života. Bylo sepsáno mnoho výkladů Modlitby Páně, tisíce knih, mnoho studií se snaží vyždímat z toho mála Modlitby Páně něco víc. Ale tak to Ježíš nezamýšlel. Když Ježíš učedníkům poprvé předříkával slova Otčenáše, znělo to asi takto: *"Vy, když se modlíte, řekněte: Náš táto tam nahoře, buď tu víc svatý, přijď sem k nám, děj se všechno podle Tebe. Dej nám najíst každý den a promiň naše viny tak jako promíjíme my. Odstrč nás od pokušení a zbav zlého, protože jsi král a máš navždycky slávu i moc. Amen"* Proč tak úsporně? Protože jen pohané si myslí, že budou vyslyšeni pro krásný styl modlitby, díky rozvláčným slovům, pro přesné vyjádření myšlenek, díky propracovaným formulacím, co později zapíší do breviářů a modlitebních knížek a další generace modlitebníků si je budou předčítat a modlit se jimi při různých příležitostech. Ježíš ale učedníkům říká, že ne. Že před Bohem je důležitější to, co vysloveno NENÍ než to, co vysloveno JE. Že je daleko důležitější poslouchat to, co říká Otec v nebi, než formulovat, co my řekneme jemu. Vždyť Bůh ví dopředu, co my chceme říct Jemu, ale my nevíme dopředu, co Bůh chce říct nám. Proto víc naslouchejte Jemu, než méně Ho nuťte naslouchat vám.

Jsou učedníci spokojeni s Ježíšovou odpovědí na svoji prosbu? Jsou. Žádné „učednické ALE“ nečteme. A učedníci umí diskutovat se svým Mistrem, když nejsou s něčím spokojeni. Nyní jsou zticha. Proto jsou spokojeni. Protože otisk Boha v nás je „duch přímý“. Ve výstižné jednoduchosti lze spatřit Boží dokonalost. A tam, kde s námi hovoří Bůh, my zůstáváme až podivuhodně zticha.

Přál bych si, aby ticho při našich modlitebních ztišeních nepramenilo z toho, že nevíme, co Bohu říci, nebo ještě hůř, že nevíme proč se modlit, či jsme rozptýleni, myslíme na něco jiného, chtěli bychom užuž vypadnout apod. Ale aby ticho v našem modlitebním životě pramenilo z toho, že prožíváme Boží živou přítomnost mezi námi. Protože nám Boží přítomnost jednoduše zavřela pusu. Obávám se však, že naše "modlitební ticho" při společných modlitbách, je z jiného důvodu. Stydíme se před druhými, bojíme se svých špatně zformulovaných myšlenky, nebo myslíme na něco jiného, nebo jsme usnuli…

Jediný dobrý důvod, proč při společných modlitbách ztichneme a nemodlíme se, má být ten, že k nám začne mluvit sám Bůh. Pokud se to ale nestane, nebojme v modlitbě i mluvit. Modleme se! Nahlas a usilovně. O tom Ježíš vykládá na jiném místě. Neodbytně a jednoduše. On chce, abychom s ním mluvili. Ač ví, co myslíme, co potřebujeme a co chceme říci dřív, než to vyslovíme, chce, abychom s Ním mluvili. „Vztah se buduje komunikací.“ Oboustrannou. A obousměrnou. Proto se modleme. Ne poeticky, ne abstraktně, ne ve verších, ale prostě, jednoduše, třeba v holých větách. Tak, jak učedníci slyšeli od Ježíše tu novou instruktážní modlitbu – modlitbu „*Náš táto tam nahoře*“. Tryskající z hloubi lidské přirozenosti. Ve stylu ANO-ANO, NE-NE. Protože nejde přece o to, co vysloví naše ústa, ale o to, co řekne naše srdce *„čím srdce přetéká, to ústa mluví“*. Ať tedy přetéká přítomností Boží, ne přítomností tohoto světa. Amen