**24. nedeľa cez rok B - Mk 8,27 - 35**

Denne čítame v novinách rôzne ankety. Novinári na určitej vzorke ľudí zisťujú ich názory na rôzne spoločenské problémy, alebo sa pýtajú na názor na nejakého politika alebo politickú stranu. Na základe odpovedí potom percentuálne vyjadria aký má názor na nejaký jav alebo osobu celá spoločnosť. Malú anketu si medzi učeníkmi robí aj Pán Ježiš. Chce vedieť, za koho ho ľudia pokladajú. Odpoveď nerobila apoštolom problém. Mohli povedať to, čo počuli medzi ľuďmi. Vždy sa ľahko rozpráva to, čo človek počuje. A tak hovoria, že jedni ho pokladajú za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za jedného z prorokov. Možno by boli rozprávali ešte ďalej, keby ich Kristus nebol prekvapil ďalšou otázkou. Ako by mu ani nezáležalo až tak na tom, čo si o ňom myslia ľudia, ale chcel vedieť, čo si o ňom myslia jeho učeníci. Predsa len, apoštoli mali najviac možností spoznať Krista. Evanjelista Marek nám zanechal výpoveď len jedného apoštola. Bola to však výpoveď brilantná. „Ty si Kristus“, odpovedal Peter.

Ani pre nás by nebola odpoveď na otázku, za koho pokladajú dnešní ľudia Ježiša Krista, ťažká. Vedeli by sme rozprávať, čo všetko hovoria ľudia o Ježišovi. Povedali by sme, že niektorí v neho vôbec neveria. Iní ho pokladajú len za historickú osobu bez vplyvu na prítomnosť. Niekto ho pokladá za mravokárcu a podľa jeho učenia sa dnes nedá žiť. Sú aj takí, ktorí ho nenávidia. Možno by sme povedali, že poznáme aj takých ľudí, ktorí ho milujú. Kristus by sa však pýtal ďalej, tak ako apoštolov: A za koho ma pokladáš ty? Kristus by sa určite neuspokojil len s tým, keby sme odpovedali katechizmovou odpoveďou. Napr: Ty si Syn Boží, alebo Ty si druhá Božská osoba. Aj keď by to boli odpovede pravdivé, predsa, viac by vychádzali z nášho rozumu, ako z nášho srdca. Kristus chce odpoveď nášho srdca. On chce počuť naše vlastné vyznanie viery. Také vyjadrenie vzťahu k nemu, ktoré sme si budovali celý život. Lebo ľudia sú dnes ochotní počúvať len o tom, čo sa nazýva vlastné prežitie, alebo vlastná skúsenosť, alebo osobný zážitok.

Našu vieru v Krista nevyjadrujeme len vo chvíľach pokoja a radosti. Ak Kristus hovorí, že máme ísť za ním so svojím krížom, tak naše svedectvo získa najvyšší punc vtedy, keď ho povieme vo chvíľach, keď nás tlačí náš každodenný kríž. Najťažšie sa hovorí o Kristovi, keď ležíme pod krížom. Je to však reč najpresvedčivejšia. Ankety nemusia vždy hovoriť pravdu. My však by sme klamať nemali. Kristus žiada od nás vždy pravdivú odpoveď.

**Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.**

1) Zapři sám sebe. Tzn. ztratit svůj život, tedy dovolit Bohu, aby on řídil můj život. Jeden kněz z Evropy navštívil Afriku, kde dával v jedné zemi duchovní cvičení. Doprovázel ho africký kněz, který mu dělal tlumočníka. Jednoho dne spolu jeli autem a ten evropský kněz viděl kolem sebe velkou bídu. Podvyživené děti, ženy se džbány na hlavě…A když to viděl, tak říká: „Jak jsou jenom ti lidé chudí. Jak je mi jich líto.“ A ten černošský kněz povídá: „Mně je spíš líto vás. Já mám soucit s vámi.“ „A proč?“ ptal se ten Evropan. A černošský kněz povídá: „Jako kněz jsem se dostal do USA, kde jsem sloužil 8 let v krásném prostředí. Amerika je hezká země. Zakusil jsem tam, co to znamená pokrok. Ale také jsem neustále potkával lidi v depresi, lidi smutné a bez radosti. Tady v Africe se nesetkáte s depresí. Tady jsou lidé chudí. Když prodají něco, co jim zajistí obživu na další den, tak jsou šťastní. Když jdou spát, tak nemají úzkosti. Mají dveře otevřené. Nemají strach ze zlodějů, protože sami nic nemají. V Americe měli všichni úzkosti, strach…mám raději tento život, než život v Americe.“ Ti Afričané byli šťastní a spokojení lidé, protože byli závislí na Bohu. To je právě to zapři sám sebe. To neznamená, že opustím práci a peníze hodím do kanálu, ale že tyto skutečnosti nebudou určovat můj život, že se k nim nenechám připoutat a že Bůh bude řídit můj život.

2) Vezmi svůj kříž. Každý máme nějaký kříž. Otázka je, jaký kříž neseme. Je totiž kříž a kříž. Většinu křížů si způsobujeme sami a sice svými hříchy. Tyto kříže Bůh nechtěl, ale my jsme si je způsobili. Může to být na základě závisti, žárlivosti, neodpuštění… Představme si člověka, který přijde k lékaři a stěžuje si, že má bolesti žaludku. Lékař ho vyšetří a nic nemůže zjistit. Udělá se rentgen nebo ultrazvuk a všechno je v pořádku. Pacient si ale stále stěžuje na bolesti břicha. Jestli se ten lékař ale nezajímá pouze o tělo tohoto člověka, tak se ho zeptá: „A prosím vás, neprožíváte v této době nějaké napětí, třeba v rodině?“ Pacient se udiveně podívá a říká: „Ano, v poslední době se hodně hádám s manželkou a nedokážu ji odpustit.“ A tak pacient přichází na to, v čem je problém. Že jeho zdravotní těžkosti souvisí neodpuštěním. A tak jde domů a modlí se: „Pane, prosím tě, uzdrav mě.“ A Bůh mu odpoví: „S tím ale já nemám nic společného.“ „Jak to, Pane?“ „Ty víš, že máš odpouštět. A jestliže nechceš odpustit, tak máš tyto bolesti. Já s tím nemám nic společného. Já jsem nechtěl tento kříž.“ Bůh mi tedy dává návod, jak mám žít, a když to nedělám, je to můj kříž. A když ho nechci odhodit, tak ho budu muset nést. Jsou tedy kříže vlastní a Boží. A jestli Ježíš říká, vezmi svůj kříž, tak nemluví o těch, které jsme si vymysleli, protože těch se máme zbavit. A potom jsou kříže, za které člověk nemůže, a to jsou nejčastěji nemoci. Tento kříž máme naopak nést. Dva lidé umírali na stejný druh rakoviny. Ten první byl sjednocen s Bohem. Bylo zde velké utrpení, ale v rodině byl cítit pokoj a klid. Byl tam Bůh. Ten druhý byl vzdálený od Boha, i celá rodina. Bylo zde vidět obrovské zoufalství. Nesli stejný kříž. Ti první ho ale nesli s Ježíšem, ti druzí ho nesli bez Boha. A to je rozdíl. Ten rozdíl je v tom, že jsme s Ježíšem. Potom se to dá zvládnout, ať je utrpení jakékoliv. Ale dá se to zvládnout.

3) Následuj mě! Není to snadné. Mnozí se na nás budou dívat jako na blázny, nebudou nás chápat. Vzpomeňme na svatého otce Jana Pavla II. Svět ho nechápal. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč tento papež nikdy nedostal Nobelovu cenu míru. Ten, který ze současných lidí udělal pro mír ve světě nejvíc. Protože on šel proti proudu. On šel proti buržoazii. On říkal, že potrat je vražda, on říkal, že antikoncepce není řešení na aids, on nesouhlasil s válkou v Iráku. Jeho slova neslyšeli mocní tohoto světa rádi. Proto ten, který si to nejvíc zasloužil, Nobelovu cenu míru nedostal. Jan Pavel II. to byl skutečný učedník, který nesl svůj kříž. Nejen zdravotních problémů, ale i kříž nepochopení mocných. On ten kříž ale nesl s důvěrou v Pána. A pamatujme si jednu věc: je jednodušší následovat Pána, než ho nenásledovat. My čelíme stejnému životu, ale s Ježíšem máme sílu to zvládnout.

**Ty si Kristus… Syn človeka musí mnoho trpieť.**

Žiaden z učeníkov duchovného života sa neosmelil ísť učiť druhých, ak sám neprežil aspoň 10 rokov so svojim učiteľom, pustovníkom. Až potom mohol odísť a založiť si svoju školu. Po nejakých rokoch sa vrátil k svojmu učiteľovi duchovného života, aby mu referoval o svojich skúsenostiach. Bol daždivý deň, obul si dreváky a vzal si dáždnik. Keď prišiel k nemu do chatrče, starý učiteľ sa ho pýtal: „Odložil si si dáždnik i dreváky pred dverami?“ A on mu odpovedal: „Zaiste učiteľu.“ Pustovník mu povedal: „A môžeš mi povedať, či si položil dáždnik z pravej alebo z ľavej strany topánok?“ Tento mladý učiteľ sa zamyslel a hovorí: „Neviem.“ Na to mu pustovník povedal: „ Treba sa ti ešte veľa učiť. Musíš sa naučiť uvedomovať, čo robíš. Vidím, že nie si ešte dostatočne pripravený na úlohu učiteľa.“ A tak sa stal na ďalších 10 rokov učeníkom, aby sa naučil stálemu uvedomovaniu.

Človek, ktorý si stále uvedomuje, že je človekom, mal by každú činnosť robiť s plným zaujatím a s uvedomením toho, čo robí. Len ľudia, ktorí s uvedomením prežijú každý okamih, žijú naplno svoj život, lebo ináč môžeme dopadnúť tak, ako nám hovorí dnešné Evanjelium. Petrovi, ktorý vyznáva Krista ako Mesiáša sa nedarí naplno si uvedomiť svoj postoj. Stačí, že Ježiš začína poúčať: „«Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane zmŕtvych.» Hovoril im to otvorene.“ A Peter mu dohovára, že Ježiš musí povedať veľmi ostro: „«Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pré ľudské!» Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre Evanjelium, zachráni si ho»“ (Mk 8,31-35). Ježiš dal svoj život za všetkých, tak aj kresťan uskutočňuje svoje veľkonočné povolanie, keď sa daruje bez výhrady Bohu a bratom, keď sa zo zachráneného stane záchrancom druhých.

Tak slabo si to uvedomujeme. Podobáme sa veľmi Petrovi, ktorý krásne vyznáva ústami a zachvíľočku ukáže sa ako ten, čo nemá zmysel pre Božie veci. Veľmi skoro zabúdame na svoju modlitbu, piesne, pekné chvíle v chráme a po prejdení prahu kostola žijeme iný život. Nechceme prijať výzvu Ježiša Krista, zaprieť sám seba, vziať svoj kríž a kráčať za Ježišom. V druhom čítaní môžeme počuť jasnú reč od apoštola Jakuba. Hovorí jasne: viera bez skutkov je mŕtva a nemôže nás spasiť. Ak vieru nedoprevádzajú skutky, chýba jej svedectvo, že obstojí v živote. Slovom, viera bez činnej, aktívnej lásky nás nemôže spasiť. Kristen Talbotová známa rýchlokorčuliarka mala pred olympiádou veľmi pekné úspechy. Kvalifikovala sa na olympiádu, ale odborníci jej nedávali nijaké šance. Pýtala sa prečo? Jej brat Jason trpel na aplastickú anémiu, zhubnú chorobu, ktorá ochromuje kostnú dreň a choré tkanivo nedokáže vytvárať červené krvinky. Potreboval rýchlo transplantáciu od vhodného darcu. Ťažko sa hľadá takýto človek, no lekári zistili, že ideálny darca je jeho sestra. Tá mala odísť na olympiádu. No ona neváhala. Podrobila sa závažnej operácií a veľmi bolestivým zákrokom. O tri týždne bola na olympiáde až dvadsiata. Koľko driny ostalo vo vzduchu. No nemusela ľutovať. Bratov stav sa zlepšil. „Život je úžasný dar, väčší ako medaila. Niekedy sa oplatí na niečo doplatiť,“ povedala novinárom. Len treba život upevniť na pevnom základe a prehĺbiť a skvalitniť, môžeme to dokázať len cez Krista.

Politici pre získanie svojich stúpencov sľubujú ľuďom všetko možné, sľubujú každému, čo si praje, o čo má záujem, hoci sú si aj vedomí, že nemôžu všetko splniť. V jednom filme herec Plachta predával noviny a tie nik nekupoval. Prišiel k nemu Marvan a hovorí mu: „Ja ti ukážem, ako sa predávajú noviny.“ Vidí študenta a začne volať: „Na obzore sú mimoriadne prázdniny.“ Keď zbadal roľníka: „V parlamente debata o zvýšení ceny obilia.“ Každému sa snažil povedať, čo ho zaujímalo. Za chvíľu boli noviny vypredané, hoci nič z toho, čo povedal, nebola pravda. „Takto sa predávajú noviny,“ hovorí Plachtovi. A vieme, že nielen noviny. Podľa takého kľúča si ľudia získavajú svojich prívržencov. Kristus neurobil pre svoje učenie dobrú propagandu, keď hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Vyžaduje obetu a nasadenie. Koho baví obeta a kríž? Radšej každý sa tomu vyhýba. Ani za Kristových čias neboli ľudia iní. Apoštolom sa to tiež nepozdávalo, ale učili sa od Krista zmyslu pre Božie veci. Veríme v Boha, uctievame si jeho Syna, berieme na ramená každodenné kríže povinností k Bohu i k ľuďom. V tomto duchu kráčajme po ceste života k nebeskému cieľu.