17. nedeľa C – Lk 11,1-13 Vážnym momentom v živote človeka je pocit alebo presvedčenie, že už „stojí na vlastných nohách“. Prichádza vtedy, keď niekto už stále menej a menej potrebuje pomoc rodičov a rodinného prostredia. Keď sa už vie sám o seba postarať, keď si zoberie život do „vlastných rúk“. Neraz môžeme paralelne s týmto vývojom sledovať aj náboženské premeny. Aj oni u niektorých vyúsťujú v presvedčenie, že náboženstvo a všetko, čo s tým súvisí, k dospelosti nepatrí. Ako prvá si to „odnesie“ modlitba. Začne sa pokladať za zbytočnú stratu času. Dnešné dva bohoslužobné texty hovoria o modlitbe. Konkrétne o prosebnej modlitbe. V Starom zákone Abrahám prosí Boha za záchranu Sodomy a Gomory. V evanjeliu vysvetľuje Ježiš prosebnú modlitbu na príklade prosby k priateľovi a k otcovi. Do toho je vsunutá modlitba Otče náš.   
Je dojímavé, ako Abrahám prosí Pána, aby nevyhubil hriešne mestá Sodomu a Gomoru. Jeho prosba je vytrvalá a pokorná. Stále nižšie posúva hranicu v spravodlivých mestách, z päťdesiatich na desať, len aby sa Pán zľutoval. Aj keď sa napokon ani toľko nenašlo a mestá boli potrestané, tak môžeme obdivovať Božiu trpezlivosť a krajnosť. Boh sa nespráva ako despota ale ako partner, ktorý robí všetko preto, aby sa našlo riešenie. Učeníci prosia Ježiša, aby ich naučil modliť sa. On im dáva svoju vlastnú modlitbu Otče náš a vyrozprával im podobenstvo o človeku, ktorý budí o polnoci priateľa a prosí ho o tri chleby. Ten človek sa správa dotieravo, lebo chce dosiahnuť, o čo prosí. Boh viac ako dotieravosť, žiada vytrvalosť v prosení, v hľadaní a klopaní. A preto, že je Otec, otvára sa svojím Stvoreniam, aby ich vypočul a pomohol im. Potom ich za vytrvalosť odmeňuje. Nie nejakými zlými darmi (had, škorpión), ale dáva im Ducha Svätého, ktorý je najväčším darom. Mohli by sme povedať, že Boh dáva seba samého, aby prosiaci v spojení s ním videl svoju prosbu v novom, Božom svetle, dal jej taký zmysel, ako chce Boh.   
Správanie mnohých našich súčasníkov vystihuje príbeh jedného kňaza. Spomína, ako pred viac rokmi navštívil vo väzení 60 ročného muža, ktorý bol robotníkom. Opil sa a v návale hnevu zabil človeka. Kňaz sa ho opýtal, ako sa má. Začal rozprávať, že ako 14-ročný odišiel od učenia. Ťažko pracoval celý život, bez akejkoľvek zábavy a rozptýlenia. Čestne sa staral o rodinu a dobre vychoval deti. Nikdy nemal problémy so zákonom, až na ten skrat. A pýta sa kňaza: „Celý život som sa trápil a pracoval, čím som si zaslúžil, že Boh dopustil, aby som takto dopadol na staré dni“? Kňaz po chvíli povie: „Vy ste mnoho pracovali a je mi ľúto, že ste tu. No povedzte mi úprimne: aj ste sa modlili“? A on sa priznal, že už od mladosti sa vôbec nemodlil. A kňaz mu hovorí: „Pracovali ste a nemodlili ste sa. Teraz aj sám viete, prečo to Boh dopustil“.   
Taký je žiaľ osud mnohých ľudí. Nemusia síce skončiť vo väzení, ale stratia zmysel celého svojho predchádzajúceho života. A to len preto, že sa prestali modliť. Kľakli si pred prácu. Kľakli si pred peniaze. Kľakli si pred svojou mladosťou. Kľakli si pred svojou silou. Kľakli si pred ľuďmi. Kľaknúť pred Bohom nechceli. Nechceli Boha o nič prosiť, lebo si mysleli, že je dôležitejšie klaňať sa práci, peniazom, mladosti, ľuďom. Možno teraz vytýkajú Bohu, prečo sú nešťastní, veď nič zlé neurobili. Naozaj neurobili nič zlé, len žili bez Boha. Ježiš povedal: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám“. Neprikázal to len deťom a starým ľuďom. Prikázal to všetkým. Prikázal to preto, lebo jedine v modlitbe môže človek zmysluplne zvládať svoj život a riešiť svoje životné problémy. Bez modlitby ostane človek napospas svojej pýche, ktorá ho napokon zničí. Ak sv. Pavol kedysi povedal, že milosťou Božou som tým, čím som, tak my môžeme obdobne povedať: len zásluhou modlitby môžem byť tým, čím má chce mať Boh. Prestať sa modliť nie je znakom ani dospelosti, ani sily, ani múdrosti. Je to znakom pomýlenosti, hlúposti, naivity, pýchy a lenivosti. Je to odrezanie sa od zdroja života. Je to cesta púšťou bez vody. Dokazujme v každom veku, či mladí či, starí, či muži, či ženy, že modlitba má pre nás životný význam. Že modliť sa patrí medzí najväčšie schopnosti, ktoré nám dal Boh.

17. nedeľa C – Lk 11,1-13 Hlavní myšlenka dnešních textů je prosebná a přímluvná modlitba. V prvním čtení vidíme Abraháma, jak se přimlouvá za Sodomu a Gomoru. Tato města jsou obrazem světa. Abrahám je tedy člověkem, který se přimlouvá za svět, za jeho záchranu a spásu. Jistě – lidé říkají, že svět je zkažený a zlý. Ale svět je tu především ke spáse. Tedy k tomu, aby byl spasen a zachráněn. On už vlastně zachráněn byl Ježíšovou smrtí na kříži, ale Bůh potřebuje lidi, skrze které se tato spása bude šířit dál. Bůh potřebuje přímluvce, ty kteří budou volat k nebi a k Hospodinu. Problém je v tom, že my máme jinou zkušenost. Prosili jsme, tolik jsme se přimlouvali, tolik jsme úpěli k Hospodinu a ono nic. Otázka je, proč jsme nebyli vyslyšeni. Možná jsme prosili špatně, možná naše prosba nebyla ve shodě s Boží vůlí, možná jsme nebyli trpěliví a brzy jsme vzdali svůj modlitební zápas, možná jsme se modlili a přitom jsme si v duchu říkali, že není možné, aby Bůh vyslyšel naše volání a byly to právě naše pochybnosti, které zabránily Boží milosti, aby se projevila, možná ještě nenastal ten pravý čas, možná nás Bůh zkouší…možná…   
  
Boží slovo nám ale říká, že je třeba neustále prosit, tlouct a klepat. Právě tím neustálým tlučením se prohlubuje naše důvěra, víra i naděje. Toto tlučení ovšem není přemlouváním Boha. Nedávno se mi jedna babička pochlubila, když jsme se spolu bavili o modlitbě, že se za den pomodlila 700 otčenášů. Představme si 700 otčenášů! Nechtěl jsem být na tuto ženu tvrdý a tak jsem jí na to nic neřekl. Myslím si ale, že se snažila přemluvit Boha, snažila se „přemodlit“ ho svými modlitbami. A už vůbec nevím, proč ty svoje modlitby počítala. Nejde tedy o přemlouvání Pána, ale jde o trvající a neustávající důvěru, která se projevuje v opakovaném klepání a tlučení na Boží srdce. V takové modlitbě nás zahanbují především malé děti. Pro ně to není žádný problém. I tam, kde je to pro nás dospělé takřka bez šancí, pro děti to není problém. Protože ony ví, co je to důvěra a naděje. Stalo se to nedávno v jedné věřící rodině. Čtyřletá holčička přišla za rodiči a prosila je, že by si moc přála, že by moc chtěla nové kolo. Rodiče na tom ale nebyli zrovna moc dobře a tak jí vysvětlili, že kolo dostat nemůže. Malá holčička ale věděla, že Bůh ji přece může pomoci a tak se začala modlit k Bohu a každý den prosila o nové kolo, a navíc o červené. Oni jí ho sami nemohli koupit, ale nic jí nechtěli rozmlouvat. O několik dní později zazvonil u dveří pošťák, vedle něho stálo zbrusu nové kolo a pošťák vysvětlil, že je to dar od neznámého dárce. Holčička se ani moc nedivila, vždyť přece Pána tolik prosila. V šoku byli ovšem rodiče, protože oni vůbec netušili, od koho to kolo vlastně je. Asi před někým mluvili o tom, za co prosí jejich dítě a neznámý dárce byl na světě. A už vůbec vám nemusím říkat, jakou barvu to kolo mělo – samozřejmě bylo červené. To je modlitba důvěry a odevzdanosti. V duchovním životě se tomu říká odevzdanost do Boží prozřetelnosti.  
  
Za knězem přišel muž a stěžoval si, že přišel o místo. Kněz ho vedl k odevzdání se do Boží prozřetelnosti a k prosebné modlitbě. Po dvou měsících muž konstatoval, že je stále bez práce. Kněz se ho zeptal, jestli udělal to, co mu poradil. Muž odpověděl, že ne. Že je mu hloupé otravovat Boha s takovou záležitostí a že Bůh se přece nemůže starat o jeho práci, že práci si přece musí najít on sám. Kněz muže okamžitě napomenul a vysvětlil mu, že Boha může otravovat úplně se vším a že on se může postarat o naši práci a naopak, že ho naše práce nesmírně zajímá. Muž prosila Boha za odpuštění, odevzdal se do Boží prozřetelnosti a ještě ten večer potkal svého známého, který mu nabídl dobrou práci. Možná nám to zní jako pohádka, ale takový je náš Bůh. A určitě každý z nás má nějakou podobnou zkušenost. Bůh slyší a vyslyší. Nevíme kdy a nevíme jak – to je už ale Boží věc. Na nás je, abychom tloukli a prosili. Kdy Bůh vyslyší a jakým způsobem to udělá, to už je v jeho kompetenci. Ať se nám tedy daří – s důvěrou se odevzdat znovu do jeho prozřetelnosti!

**Kto ho viac miluje, lepšie sa modlí**  
  
Kto ich pozná, žasne, ako tieto protichodné povahy mohli vytvoriť také harmonické manželstvo a krásnu rodinu. *„Spojil nás Boh a on vie, čo robí,“* vysvetľuje Dino či Fernanda bez nádychu zbožného klišé. Zriedkavejšie sa rozhovoria, ako sa to všetko začalo. Nevediac o sebe, robili v tej istej obchodnej firme. Dino bol niekoľkokrát na služobnej ceste v pobočke vo Florencii. Vždy rokoval s tou istou referentkou a pri vybavovaní úradných vecí sa natoľko osobne zblížili, že po pár mesiacoch bola svadba… Táto rodinná história je asi najvýstižnejšou ilustráciou úvahy sv. Augustína o vytrvalej modlitbe. Zdôrazňuje, že Boh vo svojej múdrosti najlepšie vie, čo potrebujeme, a vo svojej moci nám to chce i môže dať. Ide mu však o nás, preto nás niekedy nechá prosiť i celé roky, až medzičasom pochopíme, že to, za čo sa modlíme, ani nie je také dôležité. Pri modlitbe totiž nadväzujeme vzťah s Bohom, žijeme s ním a to je oveľa dôležitejšie než to, za čo sa modlíme. Slovami Dina, nejde o to, čo úradne vybavujeme, ale koho pri tom spoznáme.   
  
Ktosi žartovne povedal, že Boh má radšej ateistov, lebo tí ho neotravujú svojimi príliš ľudskými a prízemnými vecami. Úprimne povedané, je v tom čosi pravdy. Boh sa však dal spoznať ako milujúci Otec, a ten berie vážne všetky potreby svojich detí. Ak ich nechá dlho prosiť, tak len preto, aby si s ním vytvorili živší vzťah. Slová „Pane, nauč nás modliť sa“ odzneli, keď učeníci videli, ako sa Ježiš modlí. Im aj nám zanechal modlitbu Otčenáš ako základ a vzor každej modlitby. Neraz sme totiž v rozpoložení, že ani nevieme, ako sa máme modliť. Z Ježišových usmernení vidieť, že najprv sa musíme zosúladiť s Božou vôľou. Len ak priznáme Bohu miesto, ktoré mu patrí, zaujmú správne miesto aj všetky ostatné veci. Až potom nasleduje prosba za chlieb, ktorý je symbolom všetkých našich časných potrieb. Dôraz je tu na slovíčku „dnes“. Nemáme byť ustarostení o budúcnosť. Boh nám v každej chvíli dá, čo je práve potrebné, podobne ako dával putujúcim Izraelitom mannu na jeden prítomný deň. Aj Ježiš zakúsil tzv. nevypočutú modlitbu. Stačí si spomenúť na jeho úzkostlivé prosby v Getsemanskej záhrade. Jeho prosbu Otec nevypočul, ale práve v tejto modlitbe mu dal silu prijať kalich spásy.   
  
Modlitba je vyjadrením vzťahu, nie potreby. „Modliť sa,“ hovorí Charles de Foucauld, „to značí v prvom rade myslieť na Ježiša. Kto ho viac miluje, lepšie sa modlí. Modlitba je pozornosť, s ktorou sa duša s láskou upiera na neho. Čím je táto pozornosť plnšia lásky, tým je modlitba lepšia.“ Modlitba nie je unikanie od problémov a ich riešenia, ako to veriacim vyčítajú neveriaci. Stačí sa pozrieť na veľké osobnosti Starého zákona. Abrahám, Mojžiš, Dávid boli ako vodcovia svojho ľudu pohltení vážnymi štátnickymi starosťami. Riešili ich však v spojení s Bohom. Mojžiš neustále predkladá Bohu konkrétne potreby svojho ľudu, Dávidova modlitba spočíva v tom, že sa ustavične radí s Bohom, čo má podniknúť. Stačí na to len na chvíľku zabudnúť, a už sa dopúšťa ťažkých hriechov. No ani to nie je márne. Práve ponechaný na seba a svoju biedu objavuje kajúcu modlitbu: „Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo.“ „Ustavične sa modlite“ neznamená zanechať ostatnú činnosť, ale všetko konať v spojení s Bohom a podľa jeho vôle. Inak získavať znamená naveky strácať. Len cvičením získava človek silu, len modlitbou sa učí modliť.