**11. nedeľa cez rok C – Lk 7,36-8,3** Bratia a sestry - už si postupne zvykáme, že naša spoločnosť sa delí na ľudí bohatých, stredne majetných a chudobných. Už si zvykáme aj na to, že tieto skupiny majú svoj osobitý štýl života. Bohatí si dovolia všetko; tí priemerní to, čo si môžu dovoliť a chudobní žijú, ako zvykneme hovoriť, od výplaty do výplaty. Všetci sú však rovní v jednom: robia hriechy. Biblické čítania dnešnej nedele nám predstavujú dvoch ľudí, ktorí patria do rozličných spoločenských tried. Ten prvý je kráľom. Ten druhý človek je obyčajná žena. Aj on aj ona boli hriešnici.   
Kráľ Dávid bol človekom, v ktorom si Boh našiel zaľúbenie. Pripomína mu to prorok Nátan, že ešte ako mladý a neznámy bol pomazaný za kráľa Izraela. Neskoršie s Božou pomocou dokázal vo vojnách so susednými národmi udržať si svoju pozíciu. Mal teda dostatok dôvodov, aby slušným životom za všetko ďakoval Bohu. Jeho zmysly však zaslepila láska k vydatej žene. Tak sa “chorobne” zamiloval, že zariadil, aby jej muž padol vo vojne a on si ju mohol vziať ako vdovu za ženu. Bol natoľko zaslepený, že si neuvedomoval, čo vlastne robí. Až prorok Nátan mu tvrdou a zrozumiteľnou rečou otvára oči a srdce.   
O druhej postave evanjelium hovorí, že bola v meste známa ako hriešnica. Názory, že v čom spočíval jej hriech, sa líšia. Jedni si myslia, že bola prostitútkou, iní, že bola rozvedená a žila s druhým mužom. Tak či tak, bola hriešnicou. Dávid na výčitku Nátana odpovedá: *“Zhrešil som proti Pánovi”*. Na to mu Nátan odpovedá: *“Pán ti odpúšťa hriech, nezomrieš”!* Hriešnica nehovorí nič, ale koná. Svojimi slzami zmáčala Ježišove nohy, utrela ich svojimi vlasmi, bozkávala ich a natrela olejom. Preto mohol Ježiš povedať: *“Jej hriechy, jej mnohé hriechy, sú odpustené, lebo veľmi miluje”*. Obidvom bolo odpustené preto, že svoje hriechy ľutovali a oplakali. To najkrajšie na nich je práve tá ich úprimnosť spojená s ľútosťou. Dokázali si priznať sami pred sebou i pred druhými svoj pád, svoje zlyhanie a dali prednosť čistému svedomiu a pravdivosti pred pokrytectvom. Sú tak ohromným pozvaním i pre nás. BS - každý deň robíme chyby a naším najväčším problémom je to, že svoje chyby maskujeme – často i vo sviatosti zmierenia, chceme sa robiť krajšími, ospravedlňujeme sa, správame sa, že je všetko v poriadku, bojíme sa, že by sme stratili úctu a lásku druhých. Pozor na tento falošný strach. Každý si viac váži úprimného človeka, pri ktorom sa cítime bezpečne a isto, lebo je to človek, ktorý vybojoval ten najväčší boj, totiž boj so svojim vlastním srdcom o pravdu, i keď je to veľmi náročné.  
Biblia, najcennejšia kniha zo všetkých kníh nás učí, že v každom spoločenskom postavení ľudia hrešia a z tohto pohľadu sme si všetci rovní. Aj keď biblické texty hovoria predovšetkým o hriechoch proti šiestemu a deviatemu prikázaniu, neraz tieto hriechy sú dôsledkom iných hriechov. Napríklad dôsledkom nespravodlivo získaného bohatstva. Dôsledkom nezaslúžene získaného spoločenského postavenia. Dôsledkom niektorých povolaní, o ktorých sa hovorí, že sa v nich nedá morálne žiť a pracovať. Dôsledkom zrady viery v Boha. Aj dôsledkom toho, že chudobnejší chcú aspoň v malej miere napodobňovať nemorálnosť bohatých a slávnych. Medzi najväčšiu hlúposť nás menej majetných a menej spoločensky postavených patrí to, že obdivujeme hriechy veľkých a známych ľudí. Namiesto obdivu by mala byť v našich postojoch ľútosť a odpor. A ak sa jedná o ľudí, ktorí majú spoločenské funkcie, tak aj primeraný tlak, aby sa ich vzdali.   
Niektorí známi a úspešní ľudia život v hriechu nezvládnu a spáchajú samovraždu. S hriechmi sa nedá nikdy pokojne žiť. Známy spisovateľ päťdesiatych rokov Albert Camus, ktorý vo svojich dielach píše o absurdite a nezmyselnosti ľudského života, napísal aj román s názvom Pád. Opisuje v ňom aj takúto udalosť: Istý veľmi známy človek, ktorý sa tešil spoločenskej úcte, nepomohol topiacej sa dievčine. Nikto to nevidel a jeho život aj naďalej plynie rovnako. Ľudia mu preukazujú rovnakú úctu. On sám sa však necíti dobre. Stráca chuť do života, lebo má výčitky svedomia. V takomto rozpoložení zakričí slová: “Ó dievča, skoč ešte raz do vody, aby som mal znova šancu zachrániť nás obidvoch”!   
Boh život žiadneho človeka, či svätca alebo hriešnika, nevracia späť. Nikto nemá možnosť znova začať a konať ináč, aj keď by si to niektorí veľmi želali. Boh však každému, či chudobnému alebo bohatému, ale predovšetkým každému hriešnikovi, dáva možnosť, aby svoj život zmenil. Žiada len dve veci: aby si človek uvedomil, že v akomkoľvek hriešnom stave ho Boh miluje a aby si svoje hriechy pravdivo priznal a oplakal. Bratia a sestry - odnesme si dnes poučenie, že nech sme v akomkoľvek spoločenskom postavení, nemáme právo hrešiť. A ak tak robíme, nemáme právo v hriechu zotrvať.

**11. nedeľa C - Lk 7,36-8,3 alebo kratšia 7,36-50**

Říká se, že není nad upřímnost. To platí jak ve vztahu k lidem, tak i k Bohu a k sobě. Opravdu šťastný člověk, který ví, že si na nic nemusí hrát, který se nechce ukazovat lepším, než ve skutečnosti je, a nechce si nic namlouvat, prostě jeho poctivé a pokorné srdce toho nemá zapotřebí. Dnešní čtení nám ukazují dva hříšníky – Davida a kajícnici u nohou Ježíšových. Je na nich krásná právě upřímnost spojená s lítostí. Dokázali přiznat sami sobě i druhým svůj pád, svoje selhání a dali přednost čistému svědomí a pravdivosti před pokrytectvím. Jsou tak ohromným pozváním i pro nás.   
  
Každý den chybujeme a naším problémem je to, že své chyby maskujeme – často i ve svátosti smíření, chceme se dělat hezkými, omlouváme se, děláme, že je vše v pořádku, bojíme se, že bychom ztratili úctu a lásku druhých. Pozor na tento falešný strach. Každý si nejvíc váží upřímného člověka, je u něho cítit bezpečí a jistota, je to člověk, který vybojoval ten největší boj, totiž boj se svým vlastním srdcem o pravdu, i když je to velmi náročné.  
  
Ještě jedna věc je zde důležitá. Naši dva kajícníci věděli, kam svůj hřích a slabost dát. S velikou důvěrou a lítostí přinesli svoji vlastní bídu před Boha. Kdo jiný může uzdravit srdce člověka a pozvat ho k novému začátku? Určitě jsme všichni zažili onen krásný pocit pokoje, svobody, radosti a štěstí po poctivé a hluboké osobní zpovědi – je to jako nové narození. Nebojme se proto nikdy toho, co si řeknou o nás lidé, ptejme se, co si řekne Bůh. Jeho otevřená náruč se nikdy před nikým nezavřela a žádný hřích ještě nepřemohl milosrdnou Boží lásku. Kdo to opravdově prožije, stane se sám člověkem odpuštění a přijetí, nositelem lásky a naděje. Dnešní nedělní čtení nám dávají dobrý recept na radost a pokoj v životě a také na dobré vztahy mezi námi – poctivé srdce a důvěru. S chutí do toho.