## Pořadí iniciačních svátostí

Všechny církevní dokumenty od nejstarších dob jednoznačně dosvědčují posloupnost iniciačních svátostí v pořadí křest, biřmování, eucharistie.

Toto pořadí iniciačních svátostí je dosvědčeno celou tradicí církve včetně její katechetické praxe, viz KKC č. 1210. 1242. 1247. 1290–1292. 1306–1308, především však č. **1322:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1322.** Sancta Eucharistia initiationem christi­anam concludit. Qui ad dignitatem sacerdotii regalis sunt per Baptismum elevati et profun­dius Christo per Confirmationem configurati, ipsum sacrificium Domini cum tota commu­nitate per Eucharistiam participant. | **1322.** – Svatá eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského života. Ti, kteří byli povýšeni k důstojnosti královského kněžství a biřmová­ním mnohem hlouběji připodobněni ke Kri­stu, se prostřednictvím eucharistie podílejí spolu s celým společenstvím na samotné oběti Pána. |

CIC/1983 pořadí iniciačních svátostí naznačuje v kán. 879:

|  |  |
| --- | --- |
| **Can. 879** –Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianæ prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiæ vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi fidemque diffundant et defendant. | **Kán. 879** – Svátost biřmování vtiskuje trvalé znamení; jí se pokřtění, kteří pokračují v uvádění do křesťanského života, obohacují darem Ducha svatého a dokonaleji se spojují s církví; tato svátost posiluje pokřtěné a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Kristovými a šířili a obhajovali víru. |

Pořadí iniciačních svátostí ještě jasněji vyjadřují některé kánony CCEO:

|  |  |
| --- | --- |
| **Can. 697** –Initiatio sacramentalis in myste­rium salutis susceptione Divinæ Eucharistiæ perficitur, ideoque Divina Eucharistia *post baptismum et chrismationem sancti myri* christifideli ministretur quam primum secundum normam iuris particularis propriæ Ecclesiæ sui iuris. | **Kán. 697** – Svátostné uvedení do tajemství spásy se dovršuje přijetím božské eucharistie, a proto se má udělit božská eucharistie katolíkům co nejdříve *po křtu a pomazání posvátným myrem* podle norem partikulárního práva vlastní církve sui iuris. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Can. 699** – § 3. Ceteri christifideles *virtute bap*­*tismi atque chrismationis sancti myri* in celebratio­nem Divinæ Liturgiæ concurrentes modo in libris liturgicis vel iure particulari determinato in Sacrificio Christi actuose participant et quidem plenius, si ex eodem Sacrificio Corpus et Sanguinem Domini sumunt. | **Kán. 699** – § 3. Ostatní katolíci, kteří se shromáždili ke slavení božské liturgie, se *mocí křtu a pomazání posvátným myrem* činně účastní na Kristově oběti způsobem určeným liturgickými knihami nebo partikulárním právem, a to plněji, pokud z této oběti přijímají Kristovo tělo a krev. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Can. 710** –Circa infantium in Divina Eucha­ristia participationem *post baptismum et chris­mationem sancti myri* serventur opportunis adhi­bitis cautelis præscripta librorum liturgicorum propriæ Ecclesiæ sui iuris. | **Kán. 710** – Ohledně účasti malých dětí na božské eucharistii *po jejich křtu a pomazání posvátným myrem* ať se zachovají při užití vhodných záruk předpisy liturgických knih vlastní církve sui iuris. |

Protože se v 20. stol. v latinském obřadu rozšířila praxe udělování biřmování až s odstupem několika let po prvém přijetí eucharistie, byla tato skutečnost diskutována též v rámci jednání synodu o eucharistii 2.–23. 10. 2005, konkrétně v návrhu č. 13 (návrhy synodu byly výjimečně zveřejněny, a to v neoficiálním znění na webu Apoštolského stolce na adrese http://www.vatican.va/news\_services/press/sinodo/documents/bollettino\_21\_xi-ordinaria-2005/xx\_plurilingue/b31\_xx.html):

|  |  |
| --- | --- |
| *Proposizione 13**La sequenza dei sacramenti dell’iniziazione cristiana*Lo stretto legame tra Battesimo, Conferma­zione ed Eucaristia non è sufficientemente per­cepito. È opportuno dunque spiegare che si­amo battezzati e cresimati in relazione all’Eu­caristia. Si favorisca dunque una migliore inte­grazione del legame fra i tre sacramenti dell’ini­ziazione cristiana nella celebrazione di ciascu­no di questi sacramenti, qualunque sia l’ordine cronologico o l’età della celebrazione della Confermazione e della Prima Comunione. Un approfondimento teologico e pastorale della Confermazione in questo senso potrebbe esse­re di grande valore. Tutto questo avrebbe inol­tre un valore positivo nel dialogo ecumenico. | *Návrh 13**Pořadí svátostí uvedení do křesťanského života*Není dostatečně chápáno a přijímáno úzké spojení mezi křtem, biřmováním a eucharistií. Je proto vhodné objasnit, že jsme pokřtěni a biřmování ve vztahu k eucharistii. Proto se upřednostňuje lepší integrace pouta existujícího mezi třemi svátostmi uvedení do křesťanského života do slavení těchto jednotlivých svátostí jak ohledně jejich časového pořadí, tak ohledně věku slavení biřmování a prvního svatého přijímání. Velmi cenné by tu bylo teologické a pastorální prohloubení chápání svátosti biřmování z tohoto hlediska. To vše by mělo rovněž pozitivní význam pro ekumenický dialog. |

V posynodální adhortaci Benedikta XVI. *Sacramentum caritatis* z 22. 2. 2007 se o tomto tématu pojednává v č. 17 a 18:

|  |  |
| --- | --- |
| **I. De eucharistia et christiana initiatione****Eucharistia, christianæ initiationis plenitudo**17. Siquidem vitæ Ecclesiæque missionis est fons et culmen Eucharistia, sequitur ut christianæ initiationis iter illuc potissimum tendat, videlicet ut accedi ad hoc sacramentum possit. Hac de re, sicut synodales Patres dixerunt, interrogare nos debemus an nostris in communitatibus christianis artum inter Baptismum, Confirmationem et Eucharistiam vinculum sufficienter intellegatur.46 Numquam enim obliviscendum Eucharistiæ respectu est baptizari nos et confirmari. Hoc postulat ut in pastorali christianæ initiationis actione cursus coniunctim intellegatur. Baptismi sacramentum, quo Christo conformamur,47 in Ecclesiam incorporamur atque Dei filii efficimur, omnium sacramentorum est aditus. In unum nempe Christi Corpus, sacerdotalem populum, per eum inserimur (cfr 1 Cor 12,13). Attamen eucharistici Sacrificii participatio in nobis ea quæ Baptismus nobis tribuit perfectiora reddit. Spiritus quoque dona ad Christi Corpus ædificandum ac simul Evangelium in mundo liquidius testificandum suppeditantur (cfr 1 Cor 12).48 Itaque sanctissima Eucharistia perfectam christianam initiationem reddit nosque veluti centrum ponit et totius christianæ vitæ sacramentalis finem.49 | **I. Eucharistie a uvedení do křesťanské víry****Eucharistie, plnost křesťanské iniciace** 17. Jestliže eucharistie je skutečně zdrojem a vrcholem života a poslání církve, vyplývá z to­ho, že se postup křesťanské iniciace zásadně vztahuje k této svátosti, k níž ve svém završení přivádí. Jak řekli synodní otcové, máme se proto ptát, zda ji v našich křesťanských společenstvích dostatečně chápana úzká spoji­tost mezi křtem, biřmováním a eucharistií.46 Nesmíme nikdy zapomínat, že jsme křtěni a biřmováni vždy ve vztahu k eucharistii. Tato skutečnost vnáší do pastorační praxe povin­nost podporovat takové pojetí křesťanské iniciace, které povede k pochopení jejího jednotného průběhu. Svátost křtu, jíž jsme se připodobnili Kristu47 a jíž jsme byli včleněni do církve a stali se dětmi Božími, tvoří vstupní bránu ke všem svátostem. Skrze ni jsme včle­něni do jediného Kristova těla (srov. 1 Kor 12,13), do kněžského lidu. Teprve účast na eucharistické oběti v nás zdokonaluje to, co jsme dostali při křtu. Také dary Ducha jsou dány k budování Kristova těla (1 Kor 12) a k vydávání svědectví evangeliu ve světě.48 A tak nejsvětější eucharistie dovádí křesťanskou iniciaci k plnosti a stává se středem a cílem veškerého svátostného života.48 Nejsvětější eucharistie tedy přivádí křesťanskou iniciaci do plnosti a stává se středem a cílem svátostného života.49 |
| 46 Cfr *Propositio* 13.47 Cfr Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia *Lumen* *gentium*, 7.48 Cfr ibidem, 11; Conc. Oecum. Vat. II Const. dogm. de Ecclesia *Lumen* *Gentium*, 11; Conc. Oecum. Vat. II, Decr. de activitate missionali Ecclesiæ, *Ad* *gentes*, 9.13.49 Cfr Ioannes Paulus II, Ep. ap. *Dominicæ* *Cenæ* (24 Februarii 1980), 7: AAS 72 (1980), 124-127; Conc. Oecum. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita *Presbyterorum* *ordinis*, 5. | 46 Srov. *Propositio* 13.47 Srov. 2. vatikánský koncil, Dogmatická konstituce *Lumen* *gentium*, 748 Srov. tamtéž, 11; II. vatikánský koncil: Dekret o misijní činnosti církve *Ad gentes* ze dne 7. prosince 1965, č. 9 a 13. In: *Dokumenty II. vatikánského koncilu*. Praha, Zvon 1995.49 Srov. Jan Pavel II., Apoštolský list *Dominicae Cenae* (24. 2. 1980), AAS 72 (1980), 124-127; 2. vatikánský koncil, Dekret o službě a životě kněží *Presbyterorum ordinis*, 5 |
| **Sacramentorum initiationis ordo**18. Hac de re ad Sacramentorum initiationis ordinis argumentum mentem convertere est necesse. In Ecclesia variæ sunt traditiones. Hæc diversitas in consuetudinibus Orientis ecclesialibus perspicue manifestatur50 atque in ipsa agendi ratione occidentalis orbis quod ad adultorum initiationem spectat,51 ex comparati­one initiationis puerorum.52 Attamen tales di­versitates ad ordinem dogmaticum haud pro­prie vereque attinent, sed indolem habent pa­storalem. Oportet re exploretur quæ agendi ra­tio efficacius fideles iuvare possit, ut Euchari­stiæ sacramentum medium occupet locum, ad quam cuncta initiatio tendit. Romanæ Curiæ cum participibus coniunctim cooperantes, Epi­scoporum Conferentiæ initiationis præsentis cursus efficacitatem ponderent, ut christianus per nostrarum communitatum institutionem sustineatur, quo magis magisque adolescat, suæ vitæ habitum tribuens vere eucharisticum, sic ut æque suæ spei nostra ætate rationem afferat (cfr 1 Pe 3,15). | **Pořadí iniciačních svátostí**18. V této souvislosti je třeba obrátit pozornost k řádu jednotlivých svátostí iniciace. V církvi existují různé tradice. Jejich různost se zřetelně projevuje v církevních zvyklostech Východu50 i v západní praxi, pokud jde o iniciaci dospělých51 v porovnání s iniciací dětí.52 Tyto rozdílnosti však nejsou přímo v dogmatickém řádu, ale jsou pastoračního charakteru. Je zapotřebí zjistit, jaká praxe může skutečně a lépe přivádět věřící k eucharistii jako středu a cíli celé iniciace. Ať v úzké spolupráci s příslušnými dikastérii římské kurie prověřují jednotlivé biskupské konference účinnost současných iniciačních postupů tak, aby výchovná činnost našich společenství stále více napomáhala křesťanům dozrávat a dospět k autentickému eucharistickému pojetí jejich vlastního života. Tak budou schopni obhájit důvody své naděje způsobem odpovídajícím naší době (srov. 1 Petr 3,15). |
| 50 Cfr *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, can 710.51 Cfr *Ordo initiationis christianæ adultorum*, introd. gen. nn 34-36.52 Cfr *Ritus Baptismi puerorum*, intr. nn. 18-19. | 50 Srov. Kodex kánonů východních církví, kán. 71051 Srov. Křestní obřady. Křest malých dětí, Všeobecný úvod č. 18–19. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999.52 Srov. Obřad křtu dětí, úvod č. 18-19 |

Takto pojímané pořadí iniciačních svátostí také předpokládají další církevní dokumenty, např. ekumenický direktář z 25. 3. 1993 v č. 101:

|  |  |
| --- | --- |
| **101.** Dans l’état actuel de nos relations avec les Com­munautés ecclésiales issues de la Réforme du XVIe siècle, on n’est pas encore arrivé à un accord sur la signification, ni sur la nature sacramentelle, ni même sur l’administration du sacrement de la confirmation. En conséquence, dans les circonstances actuelles, les personnes qui entreraient dans la pleine communion de l’Église catholique et qui viendraient de ces Com­munautés, devraient recevoir le sacrement de confir­mation en suivant la doctrine et le rite de l’Église catholique, avant d’être admises à la communion eucharistique. | **101** Při současném stavu našich vztahů s církevními společenstvími, která vzešla z reformace 16. století, nedošlo dosud k dohodě o významu, svátostném cha­rakteru a udělování svátosti biřmování. Proto musejí věřící z těchto společen­ství, kteří chtějí vstoupit do plného spo­lečenství katolické církve, přijmout svá­tost biřmování podle učení a ritu kato­lické církve dříve, než jsou připuštěni k eucharistickému společenství. |