(Lk 16,1-13)

    V dnešnom evanjeliu nachádzame podobenstvo o nepoctivom správcovi. Skúsme sa nad ním zamyslieť. Predovšetkým si položme otázku: Kto je správca? Ako ho môžeme definovať? Správca sa nachádza kdesi uprostred medzi pánom a otrokom.   
    Otrok je ten, ktorý je do detailu riadený svojím pánom. Nepozná zámery svojho pána, nemusí vedieť, kam smeruje jeho činnosť. Musí poslúchať na slovo. Nič nie je ponechané na jeho vlastnú fantáziu a predstavivosť. Všetko robí v otrockej poslušnosti, pretože inak nemôže a k činnosti ho motivuje strach o život.  
    Pán je zasa ten, kto si vo svojom počína úplne suverénne. Robí si so svojím majetkom, čo sa mu zachce. Robí len to, čo sa mu zachce. Nikomu sa nemusí zodpovedať za to, čo urobil.  
    Naša situácia na tomto svete a v pozemskom živote stojí kdesi uprostred týchto extrémov. Správca stojí kdesi uprostred. Nie je otrokom. Používa určitú mieru slobody na úseku, ktorý mu bol určený. Nemôže však konať bez obmedzenia ako pán. Predovšetkým sa od neho vyžaduje poctivosť, aby sa pán mohol na neho spoľahnúť. Požaduje sa od neho aj zodpovednosť, aby s tým, čo je pánovo, jednal zodpovedne. Čím lepšie pozná svojho pána a čím viac ho miluje, tým dokonalejšie plní svoje poslanie. Je mu ponechaný dostatočný priestor na jeho vlastnú fantáziu a podnikavosť. Pracuje na cudzom, nie na vlastnom, a podniká v úmysloch svojho pána, ale môže do toho vložiť mieru vlastnej podnikavosti a svoju vlastnú fantáziu. Čaká sa od neho, že bude podnikať a že bude poctivý.   
    Kresťania sú v Prvom Petrovom liste označení ako správcovia: „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.“ Máme jednu veľkú výhodu pred hociktorým pozemským správcom. Máme zjavené slovo a úmysly nášho Pána zachytené v Písme Svätom a keď po tom veľmi túžime, môžeme prijať aj Ducha Ježišovho, teda môžeme dokonale plniť vôľu svojho Pána. Postavenie správcu najlepšie vyjadruje našu situáciu v tomto svete. Jedine Boh je suverénny Pán, ale my nie sme v postavení otrokov, ale sme správcovia Božích vecí.  
    Keď povrchne počúvame dnešné podobenstvo, možno nás zarazí skutočnosť, že pán pochválil nepoctivého správcu. Aj áno aj nie! Pochválil aj pokarhal. Niečo u neho obdivoval a pre niečo ho prepustil. Rozhodne nepochválil jeho nepoctivosť. Toto podobenstvo nechce byť schválením nepoctivosti v našom živote, ale chce byť pre nás skôr zamyslením, ako šikovne si vedia počínať svetskí ľudia vo svete. Pán nepochváli svojho sluhu pre jeho nepoctivosť a pre jeho zlé šafárenie, ale len pre jeho opatrnosť a predvídavosť. Práve toto podobenstvo môže byť pre nás vzorom, ako chápať jednotlivé podobenstvá. V tomto podobenstve je pre nás prijateľný záver, ktorý ho objasňuje: nasledovanie opatrnosti a predvídavosti tohto, inak nepoctivého, správcu. Max Lucado rozpráva tento príbeh: „Chlapík si šiel kúpiť do supermarketu pečivo a kávu. Za ním stála žena s preplneným vozíkom. Keď prišiel na rad, vyzvala ho predavačka, aby si vytiahol lístok a dodala: „Ak si vytiahnete ten správny kupón, budete mať nákup zadarmo.“ Chlapík skutočne vytiahol kupón, ktorý vyhrával. Vzápätí si však uvedomil, že kupuje len žemľu a kávu. Bez rozpakov a nesmelosti sa obrátil na ženu s vozíkom, rozžiarene sa na ňu pozrel a zvolal: „Miláčik, vyhrali sme! Nemusíme platiť ani halier!“ Tá sa naň zadivene pozrela, ale stretnutie očí stačilo, aby pristúpila na túto hru. Postavila sa vedľa neho, chytila ho za ruku a rozosmiala sa. Šťastná náhoda z nich na chvíľu urobila manželov. Na parkovisku však svoje dočasné „manželstvo“ ukončili ľahkým bozkom a krátkym objatím a každý sa vydal svojou cestou.“ Nebolo to fér, a predsa v tom bolo nesmierne veľa srdca. Ani Boh nie je fér. Vždy nám odpúšťa viac, než si zaslúžime. Nepoctivý správca je vlastne jeho obrazom.  
    Pán Ježiš nám, svojim učeníkom, jemne vyčíta v tomto podobenstve, že synovia tohto sveta vedia byť chytrejší vo svojich veciach ako my kresťania v Božích podnikoch, ak vôbec v mene Božom podnikáme. Koľko športovcov a umelcov denne trénuje za desať minút potlesku a nejakú plechovú medailu a nám je zaťažko odriecť si to, čo evidentne škodí našej duši a často aj viditeľne nášmu telu. Nepozerať napríklad televíziu, i keď vieme, že po tom filme nám duchovne nebude dobre, že budem náchylnejší na hriech. Oni to robia za desať minút potlesku, a v našom prípade ide o večné uznanie u Boha a trvalý potlesk nebies. Toto zarmucuje srdce Pána Ježiša, že my, ktorí sa tak radi nazývame kresťanmi, nevieme sa celkom nasadiť pre Božie i naše Kráľovstvo.  
    Mnohí svätci sa s pomocou Božou posvätili práve svojimi ťažkosťami. Keď dobrovoľné prijímame kríž, stáva sa pre nás posvätením. Neveriacich ľudí označuje sv. Pavol ako „nepriateľov Kristovho kríža“, to znamená, že my sme a máme byť „priateľmi kríža“. Kríž je našou zbraňou a formou nášho boja proti zlu. Nasledujme Krista nielen v jeho radostných tajomstvách, ale aj v Kríži, aby sme skrze bolestné tajomstvá mali účasť na jeho Sláve. **Amen**

**Ako zachádzať s vinou**  
Správca sa skutočne previnil, bol to jeho hriech, bola to jeho vina. Skôr ale, ako začneme hovoriť o jeho vine, je treba povedať si, že v duchovnom živote je dôležité rozlišovať medzi skutočnou vinou a medzi pocitom viny. V tom je totiž veľký rozdiel a teda musí človek vedieť dobre rozlišovať. Urobil som to skutočne, previnil som sa, alebo je to len môj pocit. Pokiaľ ide len o pocit, ten je potrebné odložiť a dať preč, pretože nejde o skutočnú vinu.

Nasledujúci príbeh nám môže lepšie pomôcť pochopiť, čo je pocit viny, alebo falošná vina. Istá žena po celý svoj život sa cítila previnilo a nikdy ani vlastne nevedela prečo. Komentovala to asi takto svojimi slovami: *„Ja každú vinu doslova nasávam do seba. Niekto iný niečo pokazí, a vinu cítim ja.“* Táto žena vo svojej bezradnosti navštívila jedno modlitbové spoločenstvo, kde sa začali za tento jej problém modliť. Pritom pozvali Ježiša, aby na celú záležitosť vrhol svoje svetlo a ukázal na základnú spomienku, kde to všetko začalo. Tá žena si veľmi dobre pamätala jeden príbeh, ktorý jej rodičia mnohokrát rozprávali. Keď sa narodila, tak z nemocnice zavolali otcovi domov, že sa mu práve narodila dcérka. Otec rýchlo vybehol z domu, aby sa dostavil do nemocnice, ale v tom zmätku zabudol vypnúť sporák a dom tejto rodiny vyhorel. Toto dievčatko potom po celý život neustále počúvalo toto: *„ V tú noc, čo si sa narodila, sme vyhoreli.“* A toto dievča si to vyložilo takto – my sme vyhoreli kvôli tebe! Bola to jej vina? Nebola! To otec zabudol vypnúť sporák. Keď táto už dospelá žena pochopila, čo sa stalo, a aký hlúpy mechanizmus má v sebe, tak sa skoro zosypala od smiechu. Spoznala, že toto bola tá príčina, kde sa v nej zobrali všetky tie falošné pocity viny. Hneď na to bola zbavená všetkých týchto problémov.

Toto bol teda falošný pocit viny, ale teraz sa vráťme ku správcovi a pozrime sa na jeho skutočnú vinu. Keď sa človek previní, tak sa voči tejto vine môže zachovať trojakým spôsobom. Sú ľudia, ktorí si vinu nepriznajú ani za nič. Oni tu vinu potláčajú. Jedným zo spôsobov ako to bude robiť, je ten, že vinu bude prenášať na druhých, aby sa jej sám zbavil. V takomto prípade sa dotyčný neustále zaoberá chybami druhých. To sú ľudia, ktorí bývajú pomerne veľmi veľa necitlivý a často sa uzatvárajú do seba. Je potrebné ale povedať, že potlačená vina sa skôr alebo neskôr nejakým spôsobom prejaví. Druhou možnosťou je, že človek naopak sa neustále bude obviňovať, čo ho ale bude stáť obrovské množstvo energie, a časom ho to môže vrhnúť od depresie. A potom je tu tretí prístup: človek vidí vinu, prizná si ju a s touto svojou vinou predstúpi pred Boha, ktorý ho prijme i s jeho vinami.

To je práve prípad správcu z dnešného evanjelia. On sa previnil a svoju vinu priznáva. Premýšľa týmto spôsobom: kopať neviem, žobrať sa hanbím. Tak isto niekedy uvažujú ľudia, ktorí sa dopustili viny – ten človek sa vrhne do činnosti, aby odčinil svoju vinu, zatne zuby a urobí si predsavzatie, že odo dneška bude robiť všetko už len dobre a tým sa dostane do kŕču. Alebo po zvyšok svojho života bude chodiť obrazne povedané v drsnom kajúcom rúchu. Obi dvoma spôsobmi sa tak človek snaží nahradiť to, čo spôsobil – zvýšeným výkonom alebo ponižovaním sa. Ale je tu ešte jedna tretia cesta, ktorú si zvolil správca. Je to cesta ku druhým ľuďom. Zavolá si dlžníkov a odpíše im časť dlhu. Miesto toho aby poprel svoju vinu, mení ju na príležitosť k hľadaniu nových vzťahov. A popri tom akoby hovoril: *„Pozrite sa, ja som vinný, ale vy na tom nie ste o nič lepšie. Všetci sme predsa hriešnici, ale prestaňme si vinu predhadzovať. Snažme sa prijať jeden druhého a navzájom sa podporme.“* Vina je teda šanca, ako sa priblížiť k ľuďom a ako sa k nim ešte lepšie chovať. Ježiš nás v dnešnom evanjeliu nabáda k tomu, aby sme sa vďaka chybám stali ešte viac ľuďmi. My môžeme robiť chyby a vďaka nim môžeme byť ešte ľudskejší a milosrdnejší!

Správce se skutečně provinil, byl to jeho hřích, byla to je ho vina. Dříve ale, než budeme hovořit o jeho vině, je třeba říci, že v duchovním životě je důležité rozlišovat mezi skutečnou vinou a mezi pocitem viny. V tom je totiž velký rozdíl a tady musí člověk umět dobře rozlišovat. Udělal jsem to skutečně, provinil jsem se, nebo je to pouze můj pocit? Pokud se jedná o pocit, ten je potřeba odložit a dát pryč, protože se nejedná o skutečnou vinu.

Následující příběh nám pomůže lépe pochopit, co je to pocit viny, nebo-li vina falešná. Jedna žena se po celý život cítila provinile a nikdy ani vlastně nevěděla proč. Komentovala to asi těmito slovy: „Já každou vinu doslova nasávám do sebe. Někdo jiný něco pokazí, a vinu cítím já.“ Tato žena navštívila ve své bezradnosti modlitební společenství, kde se začali za tento problém modlit. Přitom pozvali Ježíše, aby na celou záležitost vrhl své světlo a ukázal na základní vzpomínku, kde to všechno začalo. Ta žena si velmi dobře pamatovala jeden příběh, který ji rodiče mnohokrát vyprávěli. Když se narodila, tak z nemocnice zavolali tatínkovi domů, že se mu právě narodila dcerka. Tatínek rychle vyběhl z domu, aby jel do nemocnice, ale v tom zmatku zapomněl vypnout sporák a dům této rodiny vyhořel. Tato holčička potom po celý svůj život neustále slyšela: „Tu noc, co ses narodila, jsme vyhořeli.“ A tato holčička si to vyložila takto – my jsme vyhořeli kvůli tobě! Byla to její vina? Nebyla! To tatínek zapomněl vypnout sporák. Když tato už dospělá žena pochopila, co se stalo, a jaký hloupý mechanismus má v sobě, tak se málem sesypala smíchy. Poznala, že toto byla ta příčina, kde se v ní braly všechny ty falešné pocity viny. Pak už byla velice brzy zbavena těchto problémů.  
To byl tedy falešný pocit viny, ale teď se vraťme ke správci a podívejme se na jeho skutečnou vinu. Když se člověk proviní, tak se vůči této vině může zachovat trojím způsobem. Jsou lidé, kteří si vinu nepřiznají ani za nic. Oni tu vinu potlačí. Jeden ze způsobů, jak to bude dělat, je ten, že vinu bude přenášet na druhé, aby se jí sám zbavil. V takovém případě se dotyčný neustále zabývá chybami druhých. To jsou lidé, kteří bývají poměrně hodně necitelní a často se uzavírají do sebe. Je třeba ale říci, že potlačená vina se později nebo dříve nějakým způsobem projeví. Druhou možností je, že člověk naopak se neustále bude obviňovat, což ho ale bude stát obrovské množství energie, a časem ho to může uvrhnou i do deprese. A potom je zde třetí přístup: člověk vidí svoji vinu, přizná si ji a s touto svou vinou předstoupí před Boha, který ho přijímá i s jeho vinami.

To je právě případ správce z dnešního evangelia. On se provinil a svou vinu přiznává. Přemýšlí tímto způsobem: kopat neumím, žebrat se stydím. Tak také někdy uvažují lidé, kteří se dopustí viny – ten člověk se vrhne do činnosti, aby odčinil svoji vinu, zatne zuby a udělá předsevzetí, že ode dneška bude dělat všechno už jenom dobře a tím se dostane do křeče. Nebo po zbytek života bude chodit obrazně řečeno v žíněném rouchu kajícníka. Oběma způsoby se tak člověk snaží nahradit to, co způsobil – zvýšeným výkonem nebo ponižováním se. Je zde ale ještě třetí cesta, kterou zvolil správce. Je to cesta ke druhým lidem. Zavolá si dlužníky a odepíše část dluhu. Místo, aby popíral vinu, mění ji v příležitost k vyhledání nových vztahů. Přitom jako by říká: „Podívejte se, já jsem vinen, ale vy na tom nejste o nic líp. Všichni jsme přece hříšníci, ale přestaňme si vinu předhazovat. Snažme se přijímat jeden druhého a navzájem se podpořme.“ Vina je tedy šance, jak se přiblížit k lidem a jak se k nim ještě lépe chovat. Ježíš nás v dnešním evangeliu vybízí, abychom se díky chybám stali ještě více lidmi. My smíme dělat chyby a díky nim můžeme být ještě lidštější a milosrdnější!