PÁN MĚ POZVAL KE STOLU SVÉMU

Lydie Cejpová

Vánoční recitace

Úvod:

 Uslyšíte z našich úst, milí přátelé, biblický příběh. Odehrál se v těch končinách, kde žil a dílo své spásy konal náš Pán Ježíš Kristus, v zemi zaslíbené. Panoval v ní však útlak, nejvyšším vládcem byl římský císař. Na druhou stranu hrozila vzpoura těch, kteří byli poníženi a milovali svobodu.

 Ale přitom vedli lidé každodenní normální život. Pracovali, aby se uživili, a mezi nimi žili i takoví, kteří se sami o sebe postarat nemohli, nemocní tělesně nebo duševně. Hrdinkou našeho příběhu je jedna taková, řeklo by se obyčejná žena, která měla velké trápení, jaké mělo a má i dnes mnoho rodičů: její dcera trpěla těžkou nemocí, tělesnou i duševní. Tehdy se říkalo: „Má ďábelství“. Nebo: „Je posedlá!“ Tak ta nemoc skutečně vypadala. Postižený si nemohl pomoci, dokud záchvat neustoupil.

 Jednou se nečekaně stalo, že Pán Ježíš s učedlníky zavítal do kraje, kde tato žena se svou dcerou bydlela. Bylo to až na hranici, kdy žili členové jiných, pohanských národů. K nim patřila i ta žena. O pohanech, říkalo se jim „pronárody“ existovalo mnoho proroctví, že také pro ně přijde Spasitel, ten stejný jako pro Izraele. Napřed se dočká spásy Izrael, pak se k němu sběhnou všechny národy. Ta žena byla úplně neučená, ale když se setkala s Ježíšem, pochopila: To se má stát hned! Poprosím ho. On je dobrý. On mi odpoví. On mé dcerce pomůže! Jak to bylo dál, si poslechněte.

Poznámka k provedení: Všichni účinkující vystoupí na stupínek. Ten, kdo právě mluví, vystoupí z půlkruhu do popředí.

Ještě malé vysvětlení:

Všechny děti, které jsou na stupínku, zastupují učedlníky, ty mladší prostě děti – malé učedlníky. Pan farář (nebo někdo podobný) hraje Pána Ježíše. Maruška (nějaká větší dívka nebo maminka) hraje tu ženu. Jeden nebo dva dobří čtenáři čtou vypravěče – evangelistu. Marek (nebo jiný tatínek či maminka) nás při písničkách doprovodí svou kytarou. Písničky potřebujeme, protože ten příběh je přímo napínavý, a slova nám nestačí, abychom ho dost pochválili. Písnička „Můj Pán mě pozval ke stolu svému, to protože on má mě rád“ dala také nadpis naší hře. To si určitě všichni zapamatujeme. Měl rád nejen tu ženu tehdy, ale má rád právě tak mne a tebe tady a teď. Kdykoliv se blíží, můžete se radovat. S ním přichází vždycky něco nevýslovně, nečekaně dobrého. Proto začneme ještě jinou písničkou: Radujte se, bratři, nebo blízko je Pán...

Kéž je náš příběh jako holubice míru, vyslaná s dobrou zprávou ke všem národům.

Píseň dětí: Radujte se v Pánu….neboť blízko je Pán.. (Svítá č. 284, spirituál)

*Vypravěč: Ježíš odešel z Galileje až do okolí Týru a Sidónu.*

 *A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala:*

*Žena:* Smiluj se nade mnou, Davidův Synu,

 mou dceru hrozně trápí ďábelství,

 mé dítě trpí, radost prchla z domu

 a těžkou starost všichni máme s ní.

*Vypravěč: Ale on jí neodpověděl ani slovo.*

*Žena:* Smiluj se, Pane, neodcházej, prosím,

 mé dítě navštívila nemoc zlá.

 Řekni jen slovo, mou nadějí je

 tvá božská moc, ač jsem jí nehodna.

*Vypravěč: Ale on jí neodpověděl ani slovo.*

*Vypravěč: Jeho učedníci přistoupili a žádali ho:*

*1. učedlník:*  Odbuď ji, Mistře, nezacpávej uši.

 Ta nepřestane, dokud se jí neozveš.

*2. učedlník:*  Ustrň se nad ní. Vždyť vylévá duši.

 Snad tuší, že ty jenom pro ni

 dnes do pohanských končin jdeš.

*3. učedlník:* Buď zticha, bratře, zdá-li se,

že Pán náš obmeškává.

 On možná právě v chvíli té

 nás v náruč lásky brává.

*Žena:* Smiluj se, prosím, a učiň tak hned!

*Učedlník:* Šíp víry letí k cíli. Zasahuje střed!

*Vypravěč: Pán odpověděl. Avšak slyšte, jaká odpověď :*

*Ježíš:*  Umlkni, ženo, ještě nenastal tvůj čas.

 Syn Davidův je ovcí zahynulých

 jen z domu  Izraele Mesiáš.

# Vypravěč: Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla:

*Žena:*  Pane, pomoz mi! Ó Pane, pomoz!

 má dcera dlouho čekat nemůže.

*Ozvěna dětí:*  Pomoz jí, Pane! Ó Pane, pomoz!

 Ta dívka dlouho čekat nemůže.

*Vypravěč: Ale On jí odpověděl:*

*Ježíš:*  Mám vzít chléb dětem? Hodit jej štěňatům?

 To nesluší se! Ženo, domů běž!

*Ozvěna dětí:* Nebohá matko! Ženo, domů běž!

*Vypravěč: Ale ona řekla:*

## *Žena:* Tak jest, ó Pane. Nejsem hodna

 tvé pozornosti ani darů moci tvé.

 Však štěňátka se přece živí drobty

 pod stoly pánů. Kdo je odmítne?

*Ozvěna dětí:* A ty je odmítneš? A ty je odmítneš?

*Vypravěč: Tu jí Ježíš řekl:*

Ježíš: Ó ženo, veliká je tvoje víra.

 A proto staň se ti, jak chceš.

Několik dětí: Raduj se, ženo, spásy nastal den,

 kdo spoután ležel, vstává svoboden!

Jedno dítě:: Raduj se, dcero, opusť svoje lože,

 dobrý Pán sejmul tvé i maminky tvé hoře.

Několik dětí: A pojďte obě, pojďte všichni přes hranice

 do domu chleba, který rozdávají jeho ruce

Děti, zpěv: Náš Pán tě pozval ke stolu svému,

 to protože on má tě rád…. 1. verš

Vypravěč: Odešla v pokoji ta pohanská žena.

 V tu hodinu je dcera její uzdravena.

Ozvěna dětí: V tu hodinu je její dcera uzdravena.

Děti: Ó jaký div! Dnes ženě spásy nastal den.

Učedník: Již planá ratolest je vroubována

 v olivy Jákobovy ušlechtilý kmen.

Učedník: Bůh budiž z  toho činu oslaven!

Děti: Bůh budiž z toho činu oslaven!

Učedník: Pán nemešká své dary udíleti

 všem, kdo jej o ně prosí v pokoře.

 Rozmnoží drobty v chléb pro všechny děti,

 když víra hory přehrad vrhá do moře.

Píseň dětí: Můj Pán mne pozval ke stolu svému... (Svítá 190, 1.verš)

menší chlapec: Vánoční přátelé,

 já rád bych dodal ještě,

 jakou mám radost

 pro to uzdravené děvče.

Když představím si,

co jen všecko může!

 Tak třeba skákat

 zase přes kaluže

 anebo přivonět,

 jak na zahrádce voní růže.

 Všude je slyšet její smích.

 Kdyby to bylo tady u nás,

 určitě jezdila by na bruslích.

 A ke všemu bych dodal rád:

 To protože nás Pán má rád.

Píseň dětí: Můj Pán mě pozval... 4 verše (třeba jako sólo se sbor. refrénem.)

Poznámka k provedení: Míru dramatizace zvolte sami. „Učedlníci“ a „děti“ mohou být zaměnitelní, anebo zvolte pro starší děti nějaký učedlnický znak, třeba přes rameno přehozený pruh látky, barevně odlišný od bílého pruhu postavy Ježíšovy. Žena může vypadat třeba trochu arabsky. I pro „děti“ lze něco jednoduchého vymyslet, nějaké světélko nebo hvězdičku. Dobré je to však také beze všeho. Velmi záleží na písních, nejlépe s doprovodem kytary

nebo flétny nebo obojího. Dětí stačí docela málo. Zkušenost jsem učinila, že se jim recitování líbilo. Uvažte také, zda se má objevit i nemocná dívka. Nebylo by dobré, aby během recitace na pódiu ležela, v závěru by však mohla přiběhnout jako jedna dívka z dětí, obejmout se s matkou a společně zpívat závěrečné : Můj Pán....

 Lydie Cejpová, Kyjov 2001

Poznámka k úvodu:

Připojuji ještě jednu, stručnější a liturgičtější variantu úvodu:

Úvod: Pro koho přišel Spasitel? Především pro svůj lid izraelský. Ale proroci dávno viděli a prorokovali jako Izaiáš: On je poslán pro všechny národy. Všechny národy budou mít účast na jeho spáse.

Řekneme to jedním slovem ze Starého, jedním z Nového zákona

To první zní:

 Dal jsem tě za světlo pohanům,

 abys byl má spása až do končin země. (Iz 49,6b)

To druhé je podobné: Nebo tak Bůh miloval svět,

 že Syna svého dal,

 aby žádný, kdo v něho věří,

 nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

A teď poslyšme, jak se to začalo naplňovat. Napřed jako by nic, jako by to snad ani nestálo za zvláštní pozornost. Ale brzy se ukázalo, jak veliké to byly věci.

Pán Ježíš a jeho učedlníci s ním byli putující kazatelé. Ano, Pán Ježíš byl putující pomocník, Pastýř, který se vydával na cesty, aby hledal ztracené ovce, syny a dcery ze svého lidu izraelského. Jednou přišli do severních končin, kde žili také pohané. Když tedy byli v té krajině, stalo se, co budeme vyprávět.

„Ježíš je zde!“ To byla vždycky dobrá zpráva pro všechny, pro celé okolí. Tak jako je to v písni, kterou začneme:

 lc

ADVENTNÍ POZVÁNÍ

Pojďte, děti, sběhneme se k Pánu.

Pojďte, otcové a maminky.

Pojďte všichni, jejichž duše vyprahlá je,

 spojte čisté lásky pramínky.

U jesliček poklekněme všichni!

 Dítě Ježíš leží bezbranně.

Chudý z nejchudších je mezi námi.

 A s ním Bůh náš. V jeslích na slámě.

Objat láskou matky, otce, a všech,

 co ochrany žádné nemají,

než u Pána pánů, Krále králů,

 jehož mocí pyšní zhrdají.

 Pojďte i vy, opuštěné děti,

 vždyť patříte k jeho rodině.

 Brzy půjde kolem vašich dveří,

 otevřete, on vás nemine.

 Trpíte, a Ježíš trpí s vámi.

 Trpí on, a vy trpíte s ním.

 chudý chudého ať těší

 spásy plným slovem adventním.

ADVENTNÍ SVĚTLO

1. Maminka dnes zapálila 3. Je to Ježíš, Vykupitel,

 svíčku adventní. Spasitel milý.

 Noc je dlouhá, zima bílá Dobrý pastýř, dětí přítel,

 leží na větvích. Světlo zbloudilých.

2. Vidíš? Za dveřmi kdos vzácný 4. V našem domě světlo plane,

 čeká jako host. svíce adventní.

 Klepe tiše, vstoupil rád by, Bůh je s námi! Tobě, Pane,

 přináší radost. naše píseň zní.

KRÁSNÁ CHVÍLE U JESLIČEK

 Krásná chvíle, plná ticha

 u jesliček oslík dýchá.

 Krásný čas, plný pokoje,

 raduje se srdce moje.

 Krásný večer, plný štěstí,

 housle hrají blahé zvěsti.

 Krásný den, i flétna hraje

 o zrození Krista Krále.

 Krásný dar, dar nejkrásnější

 dal Bůh světu v čas nynější.

DĚTI A ANDĚLÉ U JESLIČEK

 Ježíši maličký,

 chudé máš jesličky.

 Tvůj Otec nebeský

 pro lidi pro všecky

 poslal tě na naši zem.

 Zpívají andělé

 písničky veselé

 my se k nim radostně

 připojujem.

Rodiče a děti u jesliček

 (Na stupínek přijdou 2 –3 malé děti s rodiči nebo prarodiči)

Jeden z rodičů: Povězte, poutníčci, odkud jdete?

 Jaképak noviny nám nesete?

Děti: Byli jsme v městečku Betlémě,

 leží tam děťátko na seně.

 Maminka jménem Maria

 plénkami ho obvinula.

Jeden z rodičů: To je ta novina pro děti?

Děti: Všichni by měli ji věděti.

Rodiče: Proč na tom tolik záleží?

Největší z dětí: To malé děťátko, co v jeslích leží,

 přišlo nás zachránit. Je to Syn Boží.

Jeden z rodičů: A jak se jmenuje? To také víš?

Všechny děti: Dobře to víme: Kristus Ježíš.

Rodiče (nebo děti): To on nám rozsvítil

 radosti plamen.

 My k tomu řekněme

 všichni své:

Všichni: Amen.

(Děti mohou mít v ruce malé lucerničky, ty na závěr vysoko zvednou.)

CO DĚTI PŘINESLY K JESLIČKÁM

Přinesly mu to, co mají rády: květiny.

Přivedli i svoje kamarády: zvířátka. I třeba plyšová..

KVĚTINY

SNĚŽENKA

1. Sněženka se ze všech první 2. Sníh jí padá na hlavičku,

 probudila ze spaní, ale ona pospíchá,

 aby byla u jesliček něžným hláskem zazpívá tam

 dřív než bude svítání. svou písničku do ticha:

 3. Vítej, milý květe bílý

 na studenou zem.

 Srdce čisté, jak květ milé

 daruj lidem všem.

KONVALINKA

1. Konvalinka ještě spí, 2. Zaneste mě k jesličkám

 ale až se probudí, a já u nich zacinkám:

 zacinká na své zvonečky, cinky – linky – cin,

 probudí ze sna ovečky: narodil se Boží Syn.

 MODRÝ KVÍTEK

Já mu nesu kvítek modrý,

protože je ke všem dobrý.

Oči jako obloha,

přišel od Pána Boha.

SEDMIKRÁSKA

Já mu nesu sedmikrásku,

že přinesl na svět lásku.

 Ať jsem živa ke tvé slávě

 jako sedmikráska v trávě.

SLUNEČNICE

Za sluncem se točí slunečnice,

Ty jsi, Pane, světlo očím mým a nohám svíce.

VĚTVIČKA BEZU

Ty jsi zlaté Slunce, Jezu,

já jsem bílý květ.

Chci se jako snítka bezu

Tebou rozvonět.

Moje lístky vadnou, Pane,

sám se dotkni jich.

ať jsou tebou rozjásané,

bílé jako sníh.

Moje květy do zem rostou,

do zim vánočních,

dej mi, Pane, víru prostou,

že jsem z květů tvých.

 mb

I ZVÍŘÁTKA SE Z TOHO RADUJÍ

1. Zajíci na polích, 2. Veliký tvorstva pán 3. Rybičky v potoce,

 lištičky v lese, v jesličkách leží velryby v moři,

 i ptáci v povětří, raduj se, přírodo, i šelmy na poušti

 vše raduje se. s lidmi i zvěří. rádi mu slouží.

CO UVIDĚLA SOVA

Nasadila sova brýle,

aby viděla,

proč krajina v této noci

je tak veselá.

Nad Betlémem hvězda svítí,

kvete růže, šumí les,

děťátko se narodilo

 krásné, čisté v noci dnes.

S MEDVÍDKEM K JESLIČKÁM

(pro dvě děti)

A já mám medvídka chlupatého,

on mě má velmi rád, a já jeho.

My spolu k Betlému poběžíme,

děťátko v jesličkách uvidíme.

 Můj malý medvídek taky půjde,

 my budem zpívat,

 on taky bude.

Vezmeme na cestu krásnou svíčku,

ona nám posvítí na cestičku.

Pak svíčku děťátku darujeme,

se světlem v srdíčku zpět půjdeme.

S BERÁNKEM

My zase s beránkem poběžíme,

děťátko ve chlévě uvidíme.

Podívej, beránku,,

kdo v jesličkách leží.

To je náš Mesiáš,

Beránek Boží.

Ticho je kolem,

umlkly zbraně,

Beránek zaplatil

výkupné za ně.

Nastala nebeská hodina ticha,

mírem a pokojem celý svět dýchá.

VÁNOČNÍ ZVĚSTI

Zazpíval ptáček

do temné noci:

Dítě se zrodilo! Nám ku pomoci.

Zpívá si vítr

v korunách stromů,

nese tu novinu od domu k domu..

Zpívá si potůček,

 jak běží z lesa,

lidé se radují, celá zem plesá.

To dítě přichází

 od Boha z nebe,

a přišlo zachránit od zlého tebe.

Jaké ten synáček

má asi jméno?

JEŽÍŠ! jak proroky předpovězeno.

Marie s Josefem

zpívají zticha.

Mírem a radostí celý svět dýchá.

 lc 2001

PŘIŠEL K NÁM

Po zimním lese vítr – pastýř

pohání stádo vloček.

V dřevěném chlévě na seně

září pár dětských oček.

 Leží tam Spasitel na slámě,

 všichni ho s radostí čekáme.

U něho klečí mamička,

v očích jí jiskra hoří.

Má z toho radost převelkou,

děťátko je Syn Boží.

Nahoře nad chlévem

hvězdy svítí jasné,

andělé si zpívají:

„Spinkej, dítě krásné!“

Spasitel malý přišel k nám,

dary mu všichni nosí,

slávu mu věčnou vzdávají

v nádherné svaté noci.

(verše 11 letého romského děvčátka Lýdie Klempárové,

 z Romano kurko přel. lc.)

MOŘE

Jen moře vzdálené, to ještě bouří.

 Ráhnoví láme se.

Loď ve tmu se hrouží.

Ó trosečníci lodi lásky,

loď zhynula!

Však láska zůstává.

Po vlnách kráčí Pán

a volá: Nebojte se!

Z vln vychvátí tě

ruka jeho laskavá.

A moře položí se jako beránek

 lc 2001 – 02