**Katecheze / prohlubující povídání o sv. Ludmile pro děti**

Základní slova: **poslušnost a laskavost**

**Text**:

Život kněžny Libuše spadá do 9. – 10. století. To je doba pro nás velmi vzdálená. Nebyly žádné moderní věci, jako jsou auta a vlastně ani nebyly žádné silnice. Nebyla zmrzlina a ani cukrárny. Nebyly knihy ani školy. Lidé, kteří v té době žili, sbírali zkušenosti z přírody, učili se z ní a také se velmi báli. Čeho? Především nemocí, válek, přírodních úkazů, které si neuměli vysvětlit a také hladu. Ludmila byla kněžnou, a tak se mohla mít trochu lépe než ostatní lidé, kteří byli chudí. Ale Ludmila, o které se dozvídáme např. v Kosmově kronice v souvislosti s tím, že byla babičkou knížete Václava, byla velmi milosrdná a pomáhala všem, kteří to potřebovali.

O kněžně Ludmile byla napsána např. tato slova: Ludmila byla matkou chudých, nohou chromých, okem slepých, vlídnou utěšovatelkou sirotků a vdov. Co si, děti, pod těmito přívlastky, které Ludmila dostala, představujete? Co asi dělala Ludmila, když se o ní říká, že byla matkou chudých, nohou chromých, okem slepých, vlídnou utěšovatelkou sirotků a vdov? *(nechte děti diskutovat, ať sami přicházejí na to, co znamenají skutky milosrdenství)* A dokázaly byste se, děti, chovat stejně jako Ludmila? Jsou i dnes potřeba někde dělat milosrdné skutky? *(nechte děti opět diskutovat)* Ano, i v dnešní době je potřeba být milosrdní. Mnoho lidí ve světě trpí hladem   
a jiným nedostatkem. V jejich situaci jim často pomáhají právě misionáři. My je můžeme podpořit svou modlitbou i tím, že si něco z našeho přebytku odřekneme   
a věnujeme to tam, kde lidé trpí nouzí.

Ale lidé dnešní doby netrpí jen hladem, ale také tím, že jsou smutní, že jsou sami, že jsou s někým rozhádaní apod. I tito lidé potřebují hodně naší lásky. Potřebují náš čas, náš úsměv, dobrou náladu a povzbuzení, že je máme rádi i přes všechny jejich těžkosti. To je stejně velký a důležitý úkol, jako měla kněžna Ludmila. Být laskaví   
a milosrdní je to, co nám často připomíná i náš současný papež František.

Ale kde na takovou lásku brala kněžna Libuše sílu? Sílu a milost pomáhat tolika lidem brala Ludmila ve víře. Ona věřila Bohu, že ji má rád a ona se proto snažila mít ráda Boha. A protože Bůh je milosrdný a laskavý, snažila se Ludmila být také laskavá   
a milosrdná. Ludmila Boha poslouchala. I my máme Boha poslouchat, abychom věděli, co máme dělat. Jak se to dělá? *(nechte reagovat děti)*

Můžeme k tomu využít několik možností:

1. Číst a poslouchat Slovo Boží – číst Bibli sami nebo ve společenství.
2. Přijímat svátosti, především svátost smíření a svaté přijímání.
3. Mít se rádi mezi sebou v rodině, ve společenství, ve škole. Protože tam, kde se lidé mají rádi, dokáží si odpouštět a pomáhat, tam je Bůh přítomen mezi nimi.

Vyprosme si od sv. Ludmily k tomu sílu a odvahu: *Sv. Ludmilo, oroduj za nás.*

*Autor: Mgr. Martina Fürstová/ Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém*