Pokoj vám!

Plny vděku a radosti za „Památku umučení“ – Eucharistii, za vrcholný akt Božské lásky a bezmezného milosrdenství při vykoupení na kříži, za velikost slávy vzkříšení a za všechno to, co jen Bůh dovede dát a obětovat pro člověka – velebme Ho jásavým „Aleluja!“

Prožijme nově velikonoční tajemství: Ježíš, náš Spasitel žije! Ježíš je mezi námi!

Plesejme, že tentýž Kristus, který hlásal světu Radostnou zvěst, který pomáhal chudým, těšil a uzdravoval nemocné, vracel pokoj do neklidných duší, který zmučen umřel na kříži, tento Ježíš vstal z mrtvých – a žije!

Svým slavným vzkříšením vstoupil i do našeho života, aby se s námi setkal. Chce nás oblažit svou láskou, prozářit jasem Božského světla. Touží nám předat svůj pozdrav pokoje. Chce být naším středem, naší Cestou, Pravdou a naším Životem.

Jde o to, aby naše duše byla vnímavá a schopná objevovat skutečnost jeho přítomnosti nejen pod svátostnými způsobami, ale aby kontemplací nalézala svého Krista i pod znamením našich bližních, viděla ho ve všem stvoření.

Drahé sestry, z celého srdce vám přeji, aby boromejské charisma – charisma lásky, milosrdenství a kontemplace, zazářilo v nás velikonoční novostí. Vždyť zmrtvýchvstalý Kristus svítí do našich cest. On sám je Světlo, je Oheň a zdroj svatosti.

Staňme se svědky jeho vítězné lásky.

Žijme pravdivě svůj boromejský ideál.

Žijme jej s nadšením obnovených srdcí.

Žijme ho v Něm, s Ním a pro Něj.

Potom i svět zakusí blaživé poznání, že náš Vykupitel je Bůh lásky a nezměrného milosrdenství. Je Vítěz a Pán – a jeho láska trvá na věky.

Obohaceny Kristovým světlem, s duší plnou záře, s novou láskou a radostí rozlévejme do celého světa hřejivé teplo milujícího srdce a vydávejme svým životem svědectví, že největší je láska.“ (1Kor 13,13)[[1]](#footnote-1)

1. MV, Velikonoce 1977, 5/77. [↑](#footnote-ref-1)