**Jn 5,24-29 (str.278/11) - Mama**   
Drahá smútiac rodina – manžel, deti z rodinami, vnúčatá, priatelia bratia a sestry. Odprevádzame dnes manželku, mamku, babičku, a príbuznú-sestru Agátu. Naším kresťanským poslaním je odprevádzať našich drahých, poďakovať Bohu za dar ich života. Keď sa človek dopočuje, že zomrel ten, koho sme dobre poznali, koho sme sprevádzali v tých posledných chvíľach života, tak veľmi vážne v tichu a v ponorení do seba vstupujeme znovu do tohto života. A uvedomujeme si, že láska je práve to nesmrteľné, čo nás spája s našimi drahými i s Bohom. Je to niečo úžasne živého a reálneho – obrovský svet ducha, keď už len komunikujeme nehmotným spôsobom. Ľudský život vykazuje od svojho narodenia akýsi dynamický pohyb od jednoduchého, ku stále zložitejšiemu. Teraz nemáme na mysli len telo, ktoré niekoľko rokov mohutnie kvantitatívne. Máme na mysli dušu človeka, ako osobu, osobnosť. Je to narastajúce bohatstvo, stále ho pribúda. Dieťa sa zoznamuje zo svetom prostredníctvom tela - hmatom, skúsenosťou. Mladý človek musí však všetko vidieť, všade zájsť, overiť si to, prijíma poznanie cez zakúšanie. Čím je človek starší, tým viac je obmedzenejší a tak už začína u neho proces poznávania a obohacovania len duchom. Už tam človek nemusí byť fyzicky prítomní, všetko vidieť, dotýkať sa. Stačí mu len informácia a on ju spracováva/ bez materiálneho zakúšania. U mnohých ľudí je dokonca záver života, že už len žijú a obohacujú sa len skrze ducha, pretože už často pre chorobu nemôžu opustiť svoju izbu a možno i svoju posteľ. Človek zisťuje, že je tu veľký svet, ktorý narastá i cez to, že telo už neslúži. Uvedomujeme si, že starý materialisti nemali pravdu, keď hovorili, že človek a jeho myslenie je len produktom hmoty, odrazom vonkajšieho sveta. Človek začína stále viac prenikať do iného sveta – sveta ducha, kam s celým bohatstvom svojho života odíde. Keď sa lúčime s našimi drahými, máme sa na chvíľu zastaviť, ponoriť sa svojím duchom do tohto sveta, pohliadnuť duchovným zrakom na tých svojich drahých, uvedomiť si, že nič sa nestratilo, neprestalo existovať, je to všetko tu, ale my to už nevidíme telesnými očami. Lúčenie s človekom nie je lúčenie sa s touto hlinou, s týmto prachom zeme, **ale** zo živou ľudskou bytosťou, ktorú my svojou dušou vnímame, vstupujeme s ňou do nohého vzťahu. Mnoho ľudí zažije, že oni sú stále s nami a my to vnútorne cítime a poznáme, že človek je niečo ďaleko viac než len kôpka akýchsi atómov... Drahý smútiaci manžel... dcéry...z rodinami, vnúčatá, príbuzný bratia a sestry keď sa naposledy dívame na našu zosnulú sestru Agátku - manželku, mamičku, babičku a odprevádzame ju do večného domova, k nášmu nebeskému Otcovi. Poďakujme jej za všetko. Predovšetkým vy najbližší ďakujete za jej život, obetu a za všetko čo vám dala. Patrí jej veľké VĎAKA a uznanie ako matke za lásku,/ patrí jej vďaka lebo ako každá matka brala na seba ťažké bremená, na ktoré sa nikdy nesťažovala,/ za úsmev, ktorým povzbudzovala/a ochranu pre tých, pre ktorých žila,/ za to, že i keď klesali na duchu, ona ich podporovala, potešovala,/ za to, čo krásne, čisté vôkol seba rosievala,/ za to, že nestratila svoj charakter svedomitosti,/ za to že veľkú silu zbierala *v modlitbe a v spojení s Bohom*,/ za to že drsnému životu vedela dať nežnú tvár, že tvrdé skúšky života vedela hrdinsky znášať. **Prajme jej spoločne nebo** a v tomto nebi nech jej svetlo večné svieti a nech odpočíva v pokoji......Na záver dovoľte mi pár veršov za matkou:

Už odchádza, zasypaná Kvetami. Kto sa s ňou lúči, či my, či ona s nami. Mamička, čuješ, muž, deti, všetci sú tu, celá výprava. Tie ruky tiché, pracovité, ktorými si nás vychovala, Šaty plátala, gombíky prišívala, meravé sú, viac sa nepohnú, i keď ich pohladkáš.

Ach, mama, moja drahá mama, čo si mi život darovala, na zem sa časom premeníš. Tá istá zem i mňa raz skryje do svojich dlaní jak zrnko schová ma.

Ševelí vietor z večera, dvíha sa mlčky luna jesenná. Telo na zemi zhasne jak slza na tvári. Spomienka na Teba ako hviezda zažiari. Zhaslo srdce, ten vulkán lásky. Nebije. Srdce jak šípom prestrelené vtáča, vykrvácalo.

Keď únavou detských hier si nás ukladala ku spánku, hlas Tvoj nám spieval ukoliebávanku, bolo nám, mamička, dobre pri tebe.

My dospelé tvoje deti mali sme radi tvoje vrásky. Každá vráska bola vyrytá prácou a časom. Mozoľnaté ruky dávali správny smer našej životnej ceste. Tvoj strieborný hlas zvonil nám na ceste životom.

Ďakujem, Ti drahá mamička, odchádzaš navždy. Nevidíš, že lícom slaná slza nám tečie. Spi sladko večný sen.

Na náš žiaľ žiara útechy nám svieti a prediera cez chmúrne myšlienky a dážď našich sĺz, že Tvoje obeti Ti lepšie Pán Boh odplatí, ktorému si bola verná, že tvoje obeti nezapadnú, že sú zapísané v knihe života a budú venčiť sťa gloriola tvoje telo do večnosti. Mama, s Bohom.

------------------------

Lidský život vykazuje od svého narození jakýsi dynamický pohyb od jednoduchého, ke stále složitějšímu. Teď nemáme na mysli tělo, které jen několik roků mohutní kvantitativně. Máme na mysli duši člověka, jeho osobu, osobnost. Je to narůstání bohatství, stále ho přibývá. Dítě se seznamuje se světem svým tělem hmatem, zakoušením. Mladý člověk musí pak všechno vidět, všude zajet, ověřit si to, přijímá poznání zkušeností. Čím je však člověk starší, tím více je omezen a pak najednou začíná proces poznávání a obohacování jen duchem. Už tam člověk nemusí být, vidět všechno, dotýkat se. Stačí mu jen informace a on je zpracovává už bez materiálního zakoušení. U mnoha lidí je dokonce závěr života, že už jen žijí a obohacují se pouze v duchu, protože už často pro nemoc nemohou opustit svůj pokoj a mnozí i lůžko. Člověk zjišťuje, že je zde veliký svět, který narůstá i přes to, že tělo už neslouží. Uvědomuje si, že staří materialisté neměli pravdu, když říkali, že člověk a jeho myšlení je jen produktem hmoty, odrazem vnějšího světa. Člověk začíná stále více pronikat do jiné světa světa ducha, kam s celým bohatstvím svého života odejde. Když se loučíme s našimi drahými, máme se na chvíli zastavit, ponořit se svým duchem do tohoto světa, zahlédnout duchovním zrakem ty své drahé, uvědomit si, že nic se neztratilo, nepřestalo existovat, je to vše zde, ale my už to nevidíme tělesnýma očima. Loučení s člověkem není loučení s touto hlínou, s tímto prachem země, ale s živou lidskou bytostí, kterou my svou duší vnímáme, vstupujeme s ním do nového vtahu. Mnoho lidí zažije, že oni jsou stále s námi a my to vnitřně cítíme a poznáváme, že člověk je něco daleko více než hromádka těchto atomů. Doprovoďme nyní naši zemřelou do věčného domova, k našemu nebeskému Otci. A především vy nejbližší ji poděkujte za vše, co vám dala, za její oběti a lásku. Přejme ji nebe.

----------------------

**84 let…**  
  
Stručné a výstižné motto na smutečním oznámení nás uvádí do přítomnosti osoby, se kterou se dnes loučíme. Maminkou byla, nač potřeba více slov… Maminka to je pro nás vždycky symbol dárkyně a nositelky života. Život je „věčné a nesmrtelné téma“, které Bůh dal celému stvoření. Nenarodíme se proto, abychom zanikli. Naopak, začneme existovat a narodíme se proto, abychom věčně žili. Proto nikdy neříkáme při našich loučeních, že ten člověk přestal existovat, že už je zde nula. Ale říkáme, že odešel, že nás opustil. A pak si dále uvědomme, že když se loučíme s našimi drahými, pak zde nemluvíme k tomuto prachu země, k té hromádce popela. Ale k lidské bytosti, která byla a je neviditelnou a nesmrtelnou OSOBOU. Ta osobní bytost je pro vždycky tak reálná, že ji máme v sobě, ve svém vědomí, ve svém duchu. A ten člověk může na celé roky odejet, odcestovat, ale on v nás a někde jinde nepřestal existovat. Protože to je právě ten neviditelný duchovní svět, který máme všichni v sobě. To je skutečný člověk.  
  
A dále si máme uvědomit svoji odpovědnost za dar života. Jak říkával herec pan Werich: „Když už jednou jsi, tak koukej pořádně být.“ Život se má žít, má se žít naplno, abychom si vytvořili co největší a bohatý vnitřní svět. Svět zážitků, prožitků dobra a lásky, svět krásy a moudrosti, poznání. To všechno je moc důležité, protože to si neseme na věčnost. A především za dobro a lásku budeme odměněni. K tomu nás Bůh stvořil a z toho budeme souzeni. Z toho si můžeme uvědomit, že člověk má **velikou odpovědnost za svůj život. Jsou bohužel lidé, kteří jen jí a pijí, spí a nic moc** po sobě nezanechají. Co čekají od Boha, že jim za to dá, když nenaplnili své poslání života? Proto jsme slyšeli v čtení, jak nám slovo Boží připomínalo, že každý bude skládat účty za to, co za života udělal dobré či špatného. Uvědomujeme si, když nasloucháme někdy slovu rozloučení, co všechno ti lidé po sobě zanechali. Jasně si uvědomujeme, od toho jsme zde na světě. A tak se naposledy zadívejme na vaši maminku, naši zemřelou sestru. A především vy nejbližší ji poděkujte za vše, co vám dala, za její oběti a lásku. Přejme ji nebe.