Nanebo.

Slavnost Nanebevstoupení Páně nám dnes pozvedá pohled k nebi, tam, kam odešel nás Vykupitel Ježíš. Naše křesťanská víra nás učí, že tam je cíl našeho života, pozemského putování. Je to naše radost, touha a naděje. Mluvit však o nebi s moderním člověkem bez víry, je jako mluvit ke slepci o kráse barev, světla a o světě plném krás, které si ten nevidomý od narození nedovede představit. My jsme sice také neviděli, ale víra nás učí, že ten svět nebe, připravený nám od Boha, je překrásný. Jeho obraz, vtisknutý ve stvoření, je jen nepatrným odrazem v rajských krásách stvořeného světa.

Co však víme jistě o nebi, tak to je skutečnost o úžasných vztazích lásky mezi všemi, kdo tam budou. A my víme, jak to má vypadat, ale také víme, jak je pro nás často nedostupné dosažení tohoto vztahu už zde na zemi. Jistý muž se trápil myšlenkou, jaké to bude po vzkříšení. A prosil Boha, aby mu to pomohl pochopit. Bůh se nad ním slitoval a řekl mu: „Máš možnost si už zde na zemi vyzkoušet, jaké to bude v nebi. Prostě si řekni, že kterýkoliv kousek země, na kterém jsou tvoji milí a drazí, je nebe.“ Muž si pomyslel, že to bude úžasné. Jako prvního potkal svého souseda. Ale hned jak ho uviděl, uvědomil si, jak je mu protivný; s tím bych v nebi určitě být nechtěl. Šel dál po ulici, kde si hrály děti. Jejich křik byl nesnesitelný. Tyto děti by v nebi opravdu neměly být.

Tam je přece klid, ticho a krásně. Začal snít o dalekých zemích a cítil se jako v ráji. Najednou jeho pohled utkvěl na plakátu s nápi-sem - Třetí svět potřebuje tvou pomoc! Rád by pomohl, ale teď ještě ne. Nejdřív by chtěl vyzkoušet nebe. A bída přece do nebe nemůže patřit. A když tak tesknil nad zmařenou touhou po dalekých zemích, málem se srazil s mužem, na kterém bylo vidět, že je to pomocný dělník. Ti by sice měli přijít do nebe, ale rozhodně do zvláštního oddělení, aby nemusel být s tou podřadnou třídou. A tak aspoň svou ženu a přátele by vzal do nebe. Ale upřímně řečeno, nebyl si tím jistý, vždyť to bývá někdy k nevydržení.

Když nakonec zjišťoval, co mu z nebe zbylo, došel k závěru, že to není nic, než ten čtverečný metr země, na kterém sedí. A s hrůzou zjistil, že je to hotové peklo. Zvedl se a šel domů a řekl své ženě milé slovo. Zvedl telefon a zavolal svému kolegovi, kterému dlužil už dlouho odpověď… A najednou pocítil, že zmrtvýchvstání musí být něco nesmírně krásného. A začal měnit svůj život. Když dnes hledíme za Ježíšem do nebe, uvědomujeme si, že on nás předešel, aby nám připravil místo. Abychom však mohli dojít až za ním, musíme zvládnout to základní ve vztazích lásky. Musíme žít tak, jak nám on odkázal, jak nám dal příklad.

Bratia a sestry môžeme sa občas v súčasnej tlači stretnúť s výskumom, ktorý vykonávajú lekári na celom svete – aký je význame viery pri liečení nejakej choroby. Niektoré výskumy viacej, iné zase menej, hovoria o blahodarnom pôsobení viery na zdravotný stav pacienta. Avšak už Ježiš povedal, že ten, kto verí, pre toho bude mať viera blahodarné účinky. Sám bude dostatočne silný a bude môcť pomáhať i druhým. Preto Ježiš pred svojím nanebovstúpením prikázal učeníkom: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasení; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Tento misijní príkaz určuje konkrétne posolstvo apoštolom a ich nasledovníkom až do konca sveta. Hlásanie posolstva spásy bude sprevádzané mnohými znameniami, ktoré budú svedčiť o tom, že apoštoli nie vlastnou silou, ale v sile a v spojení s Ježišom budú schopní konať rozličné mimoriadne skutky. Medzi ne budú patriť i liečenie ľudí z rozličných neduhov.

I po 20- tich storočiach stojí pred Cirkvou a pred jej jednotlivými členmi, či už vysvätenými alebo laikmi veľké úloha liečiť-uzdrvovať dnešný svet. My sa nemusíme hovoriť o konkrétnych chorobách, ktoré trápia dnešných ľudí, my sa môžeme skôr zmieniť o globálnych chorobách, ktoré sú dôsledkom dnešnej civilizácie a spôsobu života a medziľudských vzťahov. Naša schopnosť liečiť má pomôcť i tzv. rakovine 21. Storočia, ktorá sa nazýva depresia. Odborníci predpovedajú, že bude pribúdať ľudí s touto diagnózou, ktorá spôsobuje stratu zmyslu života pod vplyvom vonkajších okolností. A medzi takéto okolnosti patrí problém osamotenosti človeka. Už dnes sme svedkami, že mnoho ľudí trpí týmto problémom. Žijú síce medzi ľuďmi, ale prežívajú samotu. Nestretli nikoho, kto by ich úprimne miloval chcel by im pomôcť. Ďalšia veľká choroba dnešného sveta sa nazýva strach. Dnes sa mnoho ľudí bojí ďalšieho vývoja sveta. Boja sa ekologických katastrof a vojen. Boja sa násilia a teroru. Majú strach pred vlastním zmyslom života, ktorý nedokážu hodnotne naplniť. A k tomu sa ešte pridávajú starosti, ktoré prináša každý deň v rozličných podobách.

Kresťan, ktorý je poslaný Ježišom a naplnený jeho láskou, mal mať schopnosť „vyhľadávať“ takýchto ľudí. Lebo keď ich nenájde on, keď sa ich neujme, tak ich nájde niekto iný, kto môže ich život ešte viac zničiť. Alebo ich nenájde vôbec nikto a títo ľudia zahynú vo svojej osamotenosti a strachu. Sme teraz i pre budúcnosť potrebný pre tento svet. Otvárajú sa nám veľké možnosti aby sme „vyšli“ z našich kostolov a domov medzi ľudí, ktorí hľadajú lásku druhého človeka. Aby sme pomáhali liečiť ľudí v našom svete. Aby sme to dokázali, musíme byť sami natoľko spojení s Ježišom, že dávame príklad, čo pre nás znamená vzťah s ním. Musíme mať takú vieru v Boha, že s ňou dokážeme liečiť druhých ľudí. Musíme ukázať, že milujeme ľudí a že nemáme chorobný strach pred zajtrajším dňom alebo vzdialenou budúcnosťou. Že sa nebojíme, ale dôverujeme.

Náboženský príbeh hovorí o tom, že za Ježišom prišil žobrák a prosil ho o almužnu. Apoštoli mu dali kúsok chleba. Keď ho mal v rukách, Ježiš sa ho spýtal: „Čo urobíš s tým chlebom?“ Žobrák odpovedal: „Polovicu zjem teraz a druhú polovicu si nechám na zajtrajšok“. Na prekvapenie všetkých, Ježiš prikázal apoštolom, aby mu ten chlieb zobrali. Za krátko stretli ďalšieho žobráka. I tomu dali chlieb. Ježiš sa i jeho spýtal na to isté ako prvého žobráka: „Čo urobíš s tým chlebom?“ Zjem ho naraz“, odpovedal žobrák. A Ježiš na to: „A čo bude zajtra“? „O zajtrajšok sa Boh postará“, odpovedal žobrák. A vtedy mu Ježiš z radosťou povedal: „Skutočne sa neboj, Boh sa bude vždy starať o teba, ako sa stará o tých, ktorí v neho dúfajú“. I my potrebujeme takúto dôveru v Boha, aby sme dokázali liečiť a pomáhať tým, ktorí žijú v strachu, osamotenosti a v iných zložitých životných situáciách. Vždy môžeme ľudom dávať len to, čo sami máme, čím žijeme, čo udržuje nás život pri sile a psychickom zdraví. Tešme sa, že máme takéto veľké poslanie v dnešnom svete. Tak ako bol Ježiš stále s apoštolmi, i keď vystupoval do neba, tak bude i stále s nami, aby nám pomáhal, aby sám učinkoval v našich liečebných metódach, ako pravý a jediný Lekár tohto sveta.

Bratia a sestry môžeme sa občas v súčasnej tlači stretnúť s výskumom, které provádějí lékaři na celém světě o významu víry při léčení nějaké nemoci. Některé výzkumy více, jiné méně, hovoří o blahodárném působení víry na zdravotní stav pacienta. Avšak už Ježíš řekl, že ten, kdo uvěří, pro toho bude mít víra blahodárné účinky. Sám bude dostatečně silný a bude moci pomáhat i druhým. Proto Ježíš před svým nanebevstoupením přikázal učedníkům: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; ale kdo neuvěří, bude odsouzen“. Tento misijní příkaz určuje konkrétní poslání apoštolům a jejich následovníkům až do konce světa. Hlásání poselstva spásy bude provázeno mnoha znameními, které budou svědčit o tom, že apoštolové ne vlastní silou, ale v síle a ve spojení s Ježíšem budou schopni činit rozličné mimořádné skutky. Mezi ně bude patřit i léčení lidí z rozličných neduhů.

I po 20-ti stoletích stojí před Církví a před jejími jednotlivými členy, ať už vysvěcenými nebo laiky, velký úkol léčit dnešní svět. My se nemusíme zmiňovat o konkrétních nemocech, které trápí dnešní lidi, my se můžeme spíše zmínit o globálních chorobách, které jsou důsledkem dnešní civilizace a způsobu života a mezilidských vztahů. Naše schopnost léčit má pomoci i tzv. rakovině 21. století, která se nazývá deprese. Odborníci předpovídají, že bude přibývat lidí s touto diagnózou, kterou způsobuje ztráta smyslu života pod vlivem vnějších okolností. A mezi takovou okolnost patří i problém osamocenosti člověka. Už dnes jsme svědky, že mnoho lidí trpí tímto problémem. Žijí sice mezi lidmi, ale prožívají samotu. Nepotkali nikoho, kdo by je upřímně miloval a chtěl by jim pomoci. Další velká choroba dnešního světa se nazývá strach. Dnes se mnoho lidí bojí dalšího vývoje světa. Bojí se ekologických katastrof a válek. Bojí se násilí a teroru. Mají strach před vlastním smyslem života, který nedokáží hodnotně naplnit. A k tomu se ještě přidávají starosti, které přináší každý den v rozličných podobách.

Křesťan, který je poslán Ježíšem a naplněn jeho láskou, by měl mít schopnost „vyhledávat“ takové lidi. Neboť když je nenajde on, když se jich neujme, pak je najde někdo jiný, kdo může jejich život ještě víc zničit. Anebo je nenajde vůbec nikdo a tito lidé zahynou ve své osamocenosti a strachu. Jsme teď i pro budoucnost potřební pro tento svět. Otvírají se nám velké možnosti, abychom „vyšli“ z našich kostelů a domů mezi lidi, kteří hledají lásku druhého člověka. Abychom pomáhali léčit lidi v našem světě. Abychom to dokázali, musíme být sami natolik spojeni s Ježíšem, že dáváme příklad, co pro nás znamená vztah s ním. Musíme mít takovou víru v Boha, že s ní dokážeme léčit druhé lidi. Musíme ukázat, že milujeme lidi a že nemáme chorobný strach před zítřejším dnem nebo vzdálenou budoucností. Že se nebojíme, ale důvěřujeme.

Náboženský příběh hovoří o tom, že za Ježíšem přišel žebrák a prosil ho o almužnu. Apoštolové mu dali kousek chleba. Když ho měl v rukou, Ježíš se ho zeptal: „Co uděláš s tím chlebem“? Žebrák odpověděl: „Polovinu sním teď a druhou polovinu si nechám na zítřek“. K překvapení všech, Ježíš přikázal apoštolům, aby mu chléb sebrali. Za krátko potkali dalšího žebráka. I tomu dali chleba. Ježíš se i jeho zeptal na to stejné, co prvního žebráka: „Co uděláš s chlebem“? „Sním ho najednou“, odpověděl žebrák. A Ježíš na to: „A co bude zítra“? „O zítřek se Bůh postará“, odpověděl žebrák. A tehdy mu Ježíš s radostí řekl: “Opravdu se neboj, Bůh se bude vždy starat o tebe, jako se stará o ty, kteří v něj doufají“. I my potřebujeme takovou velkou důvěru v Boha, abychom dokázali léčit a pomáhat těm, kteří žijí ve strachu, osamocenosti a v jiných složitých životních situacích. Vždyť můžeme lidem dávat jen to, co sami máme, čím žijeme, co udržuje náš život při síle a psychickém zdraví. Těšme se, že máme takové velké poslání v dnešním světě. Tak jako byl Ježíš stále s apoštoly, i když vstoupil na nebesa, tak bude i stále s námi, aby nám pomáhal, aby sám účinkoval v našich léčebných metodách, jako pravý a jediný Lékař tohoto světa.