**32. nedeľa C – Lk 20,27. 34-38 Poslední deň života**

Bratia a sestry pre pár rokmi vyšla v Karmelitánskom nakladateľstve malá, nenápadná knižka. Kniha má asi len 50 strán, doplnených farebnými fotografiami. Knihu napísal u nás veľmi populárny a známy A. Grün a má názov: *„Keby som mal už len jeden deň života.“* Autor na začiatku tejto knihy priznáva: Prial by som si žiť dlho. Predstavujem si, čo všetko by som mohol urobiť, keby som bol v 80 rokoch ešte čulý, koľkým ľuďom by som mohol pomôcť. *Ale či je život cenný len vtedy, keď trvá dlho? Či nám nezostávajú v pamäti práve tí ľudia, ktorí zomreli náhle, podstúpili smrť a obetovali sa pre druhých?* Dĺžka života je teda relatívna! Nie je dôležité to, **ako dlho** som žil, ale **ako** som žil, ako ľudia vnímali môj život a ako vnímali vyžarovanie môjho srdca.

Akokoľvek by sme si priali žiť dlho, dôstojne zostarnúť a dosiahnuť stareckú múdrosť – hovorí otec A. Grün – *predsa len vieme, že každý deň môže byť posledný. Pri cestách autom by sa mi mohla stať autonehoda, mohla by ma prepadnúť nejaké nepríjemná choroba, alebo infarkt by mi mohol privodiť náhlu smrť... A tak sa snažím predstaviť si, že by som mal len jeden deň života. Nerobím to s túžby po smrti, alebo že by som mal trápenia až po krk. Skôr by som sa rád naučil, ako život zintenzívniť, vychutnávať každý okamžik a uvedomele prežívať každý deň. Preto sa oplatí si položiť si otázku:* *„Čo by som robil, keby som mal už len jeden deň života?*

1/ Najprv by som si premyslel, s kým by som sa chcel stretnúť. Za všetko sa im poďakovať, čo som vďaka ním prežil, k čomu ma inšpirovali. A predstavím si stretnutie s človekom, ktorý je mi najmilší. Rád by som mu niečo povedal, čo pretrvá, slová, ktoré presahujú smrť, slová, na ktoré si môže milovaný človek spomenúť, živé slová. A nemali by to byť len frázy, ale niečo, čo bolo najsilnejším hnacím motorom môjho života. *Čo by to asi bolo? Ktoré slová by som vyslovil ako posledné? Aká by bola moja závet? Ako by som ju formuloval? Čo by som chcel svojím milým naposledy povedať? Ako ma budú vnímať po mojej smrti?* O niekom sa možno bude hovoriť: To bol dobrý človek... mal dva domy... mal dve auta... A o niekom možno: To bol človek, ktorý mal rád Boha a ľudí. Mal rád Ježiša i najbližších... *Akú stopu by som chcel po sebe zanechať ja?*

2/ Uvažoval by som čo by som mohol ešte zariadiť, kde je v mojom živote ešte niečo nevyriešeného - nejasného. *Aké konflikty ma ešte ťažia?* Viem, že to všetko nevyriešim. Zameriam sa teda na konflikt, ktorý ma najviac ťaží a zožiera. Rád by som tomu dotyčnému zavolal a pokúsil sa mu vysvetliť, čo je medzi nami nejasného. A keby som sa nedovolal, napísal by som mu list, že to nedorozumenie ľutujem. Ospravedlnil by som sa mu a poprosil by som ho o odpustenie. A taktiež by som napísal, že i já jemu všetko odpúšťam a že som s ním vo svojom srdci v pokoji a že by som rád prešiel bránou smrti zo srdcom, ktoré ho miluje. Je treba, aby som do svojej smrti vstúpil zmierený s týmto človekom.

3/ Smrť privedie k dokonalosti všetko, čo je neúplné a slabé, slepé a nedokonalé. Pospája všetko nalomené a vytvorí z toho obraz, ktorý si o mne namaľoval od večnosti. V svoj posledný deň už nebudem závislí na ľudských súdoch, ale vo svojej nalomenosti sa odovzdám Bohu. Moja povesť už nie je dôležitá. Rozhodujúce je pre mňa to, že klesnem do odpúšťajúcej Božej lásky a že do tejto lásky vezmem so sebou ešte to, čo ma ťaží. Už nemusím nič zariaďovať, Boh všetko zariadi. Viem, že pred Boha predstúpim rovnako s prázdnymi rukami, ale že Boh a jeho láska vyplní moju prázdnotu. Smrťou budem padať do Božej lásky a to mi stačí. Som milovaný a to je kľuč k celému môjmu životu.

Před léty vyšla v Karmelitánském nakladatelství malá, nenápadná knížka. Kniha má asi jen 50 stran, doplněných barevnými fotografiemi. Knihu napsal u nás velmi populární A. Grün a kniha má název: „Kdybych měl už jen jeden den života.“ Autor na začátku přiznává: Přál bych si žít dlouho. Představuji si, co všechno bych mohl vykonat, kdybych byl ještě v 80 letech čilý, kolika lidem bych tak mohl pomoci. Ale copak život je cenný pouze tehdy, když trvá dlouho? Copak nám nezůstávají v paměti právě ti lidé, kteří zemřeli záhy, podstoupili smrt a obětovali se pro druhé? Délka života je tedy relativní! Nejde o to, jak dlouho jsem žil, ale jak jsem žil, jak lidé vnímali můj život a jak vnímali vyzařování mého srdce.   
Ačkoliv bych si přál žít dlouho, důstojně zestárnout a dosáhnout stařecké moudrosti – říká otec Anselm – přece jen vím, že každý den může být poslední. Při cestách autem by se mi mohla stát autonehoda, mohla by mě přepadnout nějaká záludná nemoc, anebo infarkt by mi mohl přivodit náhlou smrt… A tak se snažím představit, že bych měl jen jeden den života. Nedělám to z touhy po smrti, anebo že bych měl trápení až po krk. Spíš bych se rád naučil, jak život zintenzívnit, vychutnávat každý okamžik a uvědoměle prožívat každý den. Proto se vyplatí položit si otázku: Co bych dělal, kdybych měl už jen jeden den života?   
1/ Nejprve bych si promyslel, s kým bych se chtěl setkat. Za vše jim poděkuji, co jsem díky nim prožil, k čemu mě inspirovali. A představím si setkání s člověkem, který je mi nejmilejší. Rád bych mu řekl něco, co přetrvá, slova, která přesahují smrt, slova, na která si může milovaný člověk vzpomenout, slova živá. A neměly by to být pouze fráze, ale něco, co bylo nejsilnějším hnacím motorem mého života. Co by to asi bylo? Která slova bych vyslovil jako poslední? Jaká by byla moje závěť? Jak bych ji formuloval? Co bych chtěl svým milým naposledy říci? Jak mě budou vnímat po mé smrti? O někom se možná bude říkat: To byl dobrý člověk…měl dva domy…měl dvě auta…A o někom možná: To byl člověk, který měl rád Boha i lidi. Měl rád Ježíše i nejbližší…Jakou stopu bych chtěl po sobě zanechat já?

2/ Uvažoval bych, co ještě vyřídit, kde je v mém životě ještě něco nejasného. Jaké konflikty mě ještě tíží? Vím, že to vše nevyřeším. Omezím se tedy na konflikt, který mě nejvíc pálí. Rád bych tomu dotyčnému zavolal a pokusil se mu vysvětlit, co je mezi námi nejasného. A kdybych se nedovolal, napsal bych mu dopis, že toho nedorozumění lituji. Omluvil bych se a poprosil o odpuštění. A také bych napsal, že i já jemu vše odpouštím a že jsem s ním ve svém srdci v míru a že bych rád prošel branou smrti se srdcem, které ho miluje. Je třeba, abych do své smrti vstoupil smířen s tímto člověkem.

3/ Smrt přivede k dokonalosti vše, co je neúplné a chatrné, slepí vše nakřáplé. Pospojuje vše nalomené a vytvoří z toho obraz, který si o mě vymaloval od věčnosti. Ve svůj poslední den už nebudu závislý na lidských soudech, ale ve své nalomenosti se odevzdám Bohu. Má pověst už není důležitá. Rozhodující je pro mne to, že klesnu do odpouštějící Boží lásky a že do této lásky vezmu s sebou ještě to, co mě tíží. Už nemusím nic vyřizovat, Bůh vše spraví. Vím, že před Boha předstupuji stejně s prázdnýma rukama, ale že Bůh a jeho láska vyplní moji prázdnotu. Smrtí budu padat do Boží lásky a to mi stačí. Jsem milován a to je klíč k celému mému životu.