**Narodenie sv. Jána Krstiteľa** (24.6.10)

Slávime dnes narodeniny jedného z najväčších svätých – svätého Jána Krstiteľa. Pripomíname si dnes muža, ktorý bezvýhradne nasledoval Boží hlas a stal sa tak predchodcom Ježiša, ktorému pripravoval cestu. Nasledovať Boha znamená nikdy sa nezastaviť. Mnohí ľudia sa dnes v duchovnom živote zastavia. Hovoria si: *„Robím v živote veľa dobrého, tak prečo by som mal robiť ešte niečo na-viac?“* Je to ako zastaviť sa v oáze. Oáza – to je pohoda, odpočinok, nič sa tam nedeje. To je ale zastavenie sa na ceste.

Keď Izraeliti počas putovania prišli k oáze, Boh povedal Mojžišovi: *„Dobre, nech si odpočinú.“* Izraeliti tu zostali 3 mesiace, 6 mesiacov a veľmi sa im v oáze zapáčilo. Potom ale Boh povedal: *„To by už stačilo, poskladajte stany a choďte ďalej.“* A to pre nich bolo veľmi ťažké, lebo sa im v oáze zapáčilo./ Prečo teda ísť ďalej?/ To sa stáva i nám mnohým kresťanom. Nesnažíme sa ísť dopredu, pretože si myslíme, že žijeme krásny život a tak vlastne žijeme v centre a žijeme v oáze, kde sa nič nedeje. Kresťanstvo je pre nás kultúrou. Kultúra znamená, že máme kostol, urobíme si procesiu na Božie Telo po meste, urobíme si doma hostinu – to všetko sú samé dobre veci. Ale dobré sú len potiaľ, pokiaľ sa pri nich **stretneme s Bohom** a keď ma tieto veci **vedú dopredu**. Ale ak nejdem dopredu, stanem sa statickým a nie dynamickým. Ak idem na púť len preto, že sa tam cítim dobre, alebo idem do procesie len preto, že je to pre mňa príjemné, ale nič viac, je to len kultúra, je to len obyčajná oáza a nič viac. Ide teda o to, ísť dopredu. A všetky skutočnosti ako je kostol, púť, hostina a procesia, nás majú viac **posunúť k Bohu**. Má to byť pre nás cesta. Ak to takto je - potom je to všetko v najlepšom poriadku.

Počul som kedysi podobenstvo o ťave. Uprostred púšte v oáze žila skupina ťiav. Bolo im tam veľmi dobre. Nemali žiadnu ťažkú prácu, okolo seba mali dostatok vody i trávy. Nikto od nich nič nechcel a tak si žili spokojne svoj život. Raz sa jedna z nich pozrela hore a na nebi uvidela veľkú hviezdu - táto hviezda ju samozrejme moc zaujala. Pozerala sa, žasla a povedala si: *„To by bolo, keby som šla za tou hviezdou...“* A počuje hlas svojich kamarátok, ktoré jej kričia: *„Zbláznila si sa? Nie si bláznivá?* *To chceš odísť do púšte? Veď tam nie je ani tráva, ani voda!“* Ona bola ale čím ďalej tým viac presvedčená o tom, že by to mala urobiť a že by sa mala vydať na cestu. Oni jej povedali: *„Tak si vezmi aspoň vodu...“* A ona na to: *„ Nemám čas. Tá hviezda je už na ceste, nemôžem sa zdržiavať a riskovať, že ju stratím.“* A tak táto bláznivá ťava opustila svoje kamarátky a vydala sa na cestu.

Kto je tá šialená ťava? To je svätý Ján, ktorý sa vydal na cestu, pretože počul Boží hlas. Je to ale každý z nás. My sme sa predsa tiež vydali za hviezdou. Ona nám nedá spať a my ju musíme nasledovať a tou hviezdou je náš Boh. Nie je jednoduché ho nasledovať. Niekedy to je dosť ťažké. Ale žiadna tráva nemohla dať ťave toľko radosti, ako tá hviezda. Mnohé ťavi zostali pri tráve a boli spokojné. Ona ale spokojná nebola, pretože chcela niečo vyššieho. Jej radosť bola neporovnateľná s radosťou druhých. Prečo? Pretože mala hviezdu! (podľa E. Velu).

Slavíme dnes narozeniny jednoho z největších svatých – svatého Jana Křtitele. Připomínáme si dnes muže, který bezvýhradně následoval Boží hlas a stal se tak předchůdcem Ježíše, kterému připravoval cestu. Následovat Boha znamená nikdy se nezastavit. Mnozí lidé se dnes v duchovním životě zastaví. Říkají si: „Dělám v životě ledacos dobrého, tak proč bych měl dělat ještě něco víc?“ Je to jako zastavit se v oáze. Oáza – to je pohoda, odpočinek, nic se zde neděje. To je ale zastavení se na cestě.

Když Izraelité na cestě pouští přišli k oáze, Bůh řekl Mojžíšovi: „Dobře, ať si odpočinou.“ Izraelité zde zůstali 3 měsíce, 6 měsíců a moc se jim v oáze líbilo. Potom ale Bůh řekl: „To by už stačilo, sbalit stany a jde se dál.“ To pro ně bylo těžké. Jim se v oáze tak líbilo. Proč tedy jít dál? A to se stává i mnoha křesťanům. Nesnaží se jít dopředu, protože si myslí, že žijí hezký život a tak vlastně žijí v prostřednosti a žijí v oáze, kde se nic neděje. Křesťanství je pro ně pouze kulturou. Kultura znamená, že máme kostel, uděláme procesí na Boží Tělo, uděláme hody – to všechno jsou samé dobré věci. Ale dobré jsou jenom potud, pokud se při nich setkávám s Bohem a kdy mě tyto věci vedou dopředu. Jestliže ale nejdu dopředu, stanu se statickým a ne dynamickým. Jestli jdu na pouť jenom proto, že se tam cítím dobře, jestli jdu do procesí jenom proto, že je to pro mě příjemné, ale nic víc, je to jenom kultura, je to pouze oáza a nic víc. Jde tedy o to, jít dopředu. A všechny skutečnosti jako je kostel, poutě, hody a procesí, nás mají víc posouvat k Bohu. Má to být pro nás cesta. Potom je všechno v nejlepším pořádku.

Slyšel jsem kdysi podobenství o velbloudovi. Uprostřed pouště v oáze žila skupina velbloudů. Bylo jim tam moc dobře. Neměli žádnou těžkou práci, kolem sebe měli dostatek vody i trávy. Nikdo po nich nic nechtěl a tak si žili spokojeně své životy. Jednou se jeden z nich podíval vzhůru a na nebi uviděl velkou kometu a tato hvězda ho moc zaujala. Dívá se, žasne a říká si: „To by bylo, kdybych šel za tou hvězdou…“ A slyší hlasy svých kamarádů, kteří mu říkají: „Zbláznil ses? Nejsi blázen? To chceš odejít do pouště? Vždyť tam není ani tráva, ani voda!“ On byl ale čím dál tím víc přesvědčen o tom, že by to měl udělat a že by se měl vydat na cestu. Oni mu řekli: „Tak si vezmi alespoň vodu…“ A on na to: „Nemám čas. Ta hvězda je už na cestě, nemohu se zdržovat a riskovat, že ji ztratím.“ A tak tento bláznivý velbloud opustil své kamarády a vydal se na cestu.

Kdo je ten šílený velbloud? To je svatý Jan, který se vydal na cestu, protože uslyšel Boží hlas. Je to ale každý z nás. My jsme se přece také vydali za hvězdou. Ona nám nedá spát a my ji musíme následovat a tou hvězdou je náš Pán. Není jednoduché ho následovat. Někdy je to docela těžká věc. Ale žádná tráva nemohla dát velbloudovi tolik radosti, jako ta hvězda. Mnozí zůstali u trávy a byli spokojeni. On ale spokojený nebyl, protože chtěl něco vyššího. Jeho radost byla nesrovnatelná s radostí druhých. Proč? Protože měl hvězdu! (podle E.Velly)