Pohrebné

Pohreb muža

Jn 11, 21 - 27

Strata blízkeho človeka je vždy bolestná. A čím viac sme ho poznali a milovali, tým viac nás zasiahne jeho odchod. Nepríjemné situácie, akoby sa vytratili. Budeme na neho myslieť v pekných spomienkach. Často si budeme rozprávať udalosti, ktoré sme s ním zažili. No teraz naše srdcia zahalil smútok. Aj my chceme s Martou povedať: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel.“ Cítime, akoby Boh bol ďaleko, akoby nás opustil. Hovoríme si: aj sme sa modlili, aj sme prosili a predsa sa to inak skončilo. Prečo nás nevyslyšal? Prečo teda hovorí, že on je vzkriesenie a život? Tieto slová sú tajomstvom, ktoré sa nedá úplne vysvetliť. Vždy zostanú zahalené nášmu rozumu. Ježiš to vie. Preto kladie otázku Marte. A túto otázku kladie aj nám: Veríte tomu? Veríte tomu, že sa nerozplynieme niekde v nekonečne? Veríte tomu, že život a smrť majú zmysel? Že Boh je dobrý a všetko čo robí, robí z lásky k nám?

Ak chceme nájsť odpovede na tieto otázky, treba ich hľadať vo svetle viery. Len vierou možno prijať tajomstvá Božej vôle. Z toho totiž pramení skutočnosť, že ak máme vieru, máme aj nádej. Nádej, že naša láska sa zdokonalí vo večnosti. Táto viera je živená naším Pánom Ježišom Kristom, ktorý za nás zomrel a Boh ho vzkriesil z mŕtvych, aby každý, kto v Neho verí, mal život večný. Vidíme, že sám Boh nám ukázal cestu. To nie je všetko! On prešiel prvý a stal sa nám sprievodcom. Preto máme v Neho nezlomnú nádej, že je stále s nami. Drahá smútiaca rodina, sestry a bratia. Zostáva nám nádej, ktorá pramení z viery. Boh totiž každého človeka pozýva do svojej milosrdnej náruče. Preto môžeme dúfať, že sa v Otcovom náručí raz stretneme. No kým sa to stane, modlíme sa za nášho zomrelého brata M.. On tiež, bude orodovať za nás. Amen!

Jn 11, 17 – 27

Dnešné naše stretnutie podnietila smutná udalosť smrti nášho brata M. M. Aj slová evanjelia nám ponúkajú podobný obraz smútočného zhromaždenia. Náhla a nečakaná choroba ukončila život Lazarovi. Podobne aj tam prichádza najbližšia rodina, známi, priatelia zosnulého, aby sa s ním rozlúčili a v žiali potešili jeho sestry Máriu a Martu. Medzi blízkych priateľov patril aj Ježiš z Nazareta. Na rozdiel od ostatných však Kristus neprišiel. Prečo? Veď práve on bol nositeľom nádeje pre Lazara, pre rodinu, ktorá dúfala, že pomôže ich chorému bratovi, ako pomohol už viacerým iným. Veď tí iní mu zväčša boli úplne cudzí, prečo neprichádza pomôcť svojmu priateľovi? Podobne aj v mysli okolitých svedkov sa premietala otázka: Neoklamal nás, keď o sebe všade šíri, že je Mesiáš, nie sú to len obyčajné fámy, ktoré sa hovoria o jeho schopnostiach, o jeho láske? Veď neprichádza pomôcť, ba ani sa rozlúčiť so svojim najbližším priateľom. Aj nás pri pohľade na rakvu zosnulého môžu napadnúť podobné otázky. Prečo? Prečo práve on, prečo teraz? Veď bol dobrým synom, bol dobrým otcom, veď bol dobrým kresťanom? Kde je Kristus v ktorého veril? Kde je, keď ho teraz najviac potrebujeme? Podobne ako v evanjeliu, Ježiš prichádza, ale až na štvrtý deň, keď už nikto nedúfa, že môže pomôcť. Neprichádza, aby sa nadraďoval nad človeka, aby sa azda vyžíval v zúfalstve úbohých, aby urobil čo najväčšiu show. On necháva čas, čas na uvedomenie si toho čo stratili, čas na uvedomenie si vlastnej pominuteľnosti, čas na zhodnotenie svojho života. Prichádza ako lekár duší, ktorý svojím veľdielom neoslavuje seba, svoju osobu, ale poukazuje na veľkosť a silu Božieho Kráľovstva.

Ak sa nám zdá, že Kristus nevyslyšal naše prosby, že nestojí pri nás – nie je tomu tak. On nám len necháva čas na zamyslenie sa, keby som bol ja na mieste nášho zosnulého, som ja pripravený na smrť, ako som ja prežil doterajší život? Pán Ježiš nám necháva čas, čas na premýšľanie, ale aj nádej na stretnutie sa so všetkými v Nebeskom Kráľovstve. V evanjeliu je to pomerne krátky čas, len štyri dni, kedy sa rodina stretá s vzkrieseným Lazarom, pre nás ten čas môže byť kratší alebo dlhší, možno pár mesiacov, rokov … Nech slová Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa neumrie naveky…, ktoré hovorí Ježiš Kristus, sú pre nás povzbudením na konečné stretnutie s našim zosnulým bratom, ale predovšetkým so samotným Ježišom v nebeskom kráľovstve. Nezabúdajme sa modliť za nášho brata a ak už je oslávený, prosiť ho o príhovor u Nebeského Otca za nás. Amen.

Jn 5, 24 – 29

Drahá smútiaca rodina, smútočné zhromaždenie. Ťažko sa hľadajú slová v pre vás tak ťažkej chvíli. Zišli sme sa, pri rozlúčke s naším bratom N. Určite vám hlavou letia spomienky na chvíle strávené s ním. Myslíte na to krásne, čo ste s ním prežili a zároveň sa možno vynárajú aj veci, ktoré by ste ešte chceli povedať, vysvetliť, zmeniť a už nemôžete… Prijmime však teraz slovo evanjelia, ktoré k nám pred chvíľou zaznelo. Počuli sme o tom, že na konci časov, teda pre nás pravdepodobne po našej smrti, sa spoločne opäť stretneme, ak… Ak naplníme jednu podmienku, ktorá tu zaznela. A to, že „tí, čo ho počujú, budú žiť.“ Áno, toto je tá podmienka našej spásy na ktorej všetko stojí a padá. Ak celý život počúvame iba hlas sveta, nakoniec sa nám môže stať, že keď príde náš čas, nerozoznáme v hluku nás samých, hlas pastiera, ktorý nás po mene volá za sebou.

(Hlas sveta má rôzne podoby. Možno si najprv povieme: Bože ja teraz nemám čas, lebo sa musím starať o svoju prácu a na tie veci okolo náboženstva mám čas. Och Bože, teraz nemôžem sa s tebou stretnú! Som dohodnutý s priateľmi. Och, Bože pochop ja som už, ale skutočne unavený, musím si oddýchnuť pri telke. Ešte doštrikujem ten sveter a potom… A tak prejde celý náš život a my sme tak hluchý na Boží hlas, že ho nakoniec prepočujeme aj na samotnom konci. Sme ako slepí, ktorí si zapchali ešte aj uši.) Veríme však, že tento náš brat počúval pozorne hlas pastiera v svojom živote a tak sa teraz teší v Jeho kráľovstve. Zamyslime sa teda aj my, či slovo živého Boha zaznieva aj v nás jasne, aby sme sa raz stretli s naším bratom u nášho nebeského Otca. Amen.

Jn 11, 17 – 27 - CZ

Ať už člověk zemře starý nebo mladý, jeho odchod je vždycky pro jeho nejbližší okamžik smutku a bolesti. Protože nás s našimi drahými spojuje pouto lásky. Církev zná hloubku bolestí, když přijde do naši rodiny smrt. Proto nám nabízí slova útěchy, slovo pravdy a naděje. Evangelia, události z Ježíšova života, nám ukazují, jaký vztah má Bůh k trpícímu člověku. Slyšeli jsme, jak Ježíš lidský prožíval smrt svého přítele Lazara. Syn Boží, Ježíš Kristus vstoupil dokonale do našeho lidství. On ví, co je žízeň a hlad, ví, jak bolí srdce, ví, co člověk prožívá ve svém nitru. On sám zakusil lidství až do dna.

Jistěže jako Bůh to nepotřeboval. Bůh, který stvořil člověka, ví, co člověk cítí, co se v něm odehrává. On se vtělil kvůli nám, aby nám byl blízko, aby vzal naše nemoci a smutky na sebe. Abychom si my uvědomili, jak je s námi solidární, jak je nám blízko. Ale to hlavní, oč běží, je pravda, že musíme jít s Ježíšem dál. Nesmíme zůstat v problému smrti, nesmíme zůstat u primitivního pohledu na život. Ježíš odtrhuje náš pohled od země a ukazuje dál, až za smysl věcí, až za smysl světa.

„Vzpřimte se a pozdvihněte hlavu, protože se přiblížilo vaše vykoupení…“ Tak volá vstříc každému, kdo dorazí až na hranice věčnosti. „Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mne věří, neumře navěky…“ Ježíšovo slovo je pravda, jeho slovo je život. V celých dějinách nezaznělo podobné slovo od nikoho z velikánů dějin. Žádný člověk si nedovolil říci to, co říká Kristus. Jako křesťané vždy jen v síle Ježíšovy zvěstí doprovázíme své zemřelé do věčnosti. Víme, že žijí v novém světě, v duchovním rozměru novým životem. My se s nimi znovu setkáme. V okamžiku svého umírání pochopíme najednou všechno, celé tajemství světa a člověka. V síle této naděje a ve světle víry odevzdejme našeho zemřelého Kristu a poděkujme za jeho život. Za všechny oběti, lásku, dobro, které nám prokázal, když žil mezi námi.

Bože, dej mu věčné odpočinutí a světlo věčné ať mu svítí u tvých svatých navěky.

Jn 6, 37 – 40

Pred každou životnou skúškou má človek obavu ako dopadne. S bázňou a chvením zasadá za zelený stôl pred maturitnú komisiu. S neistotou prichádza do nového zamestnania. Neporovnateľne ťažšou skúškou, ktorú musí absolvovať každý človek je smrť. Predstúpime pred nebeského sudcu a budeme sa musieť podrobiť náročnej inventúre svojho života. Takéto obavy nás napĺňajú zvlášť v chvíľach ako je táto, keď sa lúčime s našim zosnulým bratom. Dnešné božie slovo sa nám snaží tieto obavy rozptýliť. Evanjelium nás povzbudzuje, že vôľou Nebeského Otca je, aby každý, kto verí v jeho Syna mal večný život. Keby to tak nebolo, bol by poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži? Boží záujem o každého človeka je krásne vykreslený v podobenstve o Dobrom pastierovi. Pastier stratenú ovcu nekarhá, netrestá, ale láskavo berie na plecia a privádza naspäť. Nemôžeme tak zhrešiť, aby nám Boh nebol schopný odpustiť. Jeho milosrdenstvo je väčšie než akýkoľvek hriech.

„Toho, kto prichádza ku mne neodoženiem“, ubezpečuje nás Ježiš. Jedinou podmienkou odpustenia je teda prísť k Ježišovi, obrátiť sa na neho s úprimným vyznaním márnotratného syna: „Zhrešil som“ a úpenlivou prosbou mýtnika „Buď milostivý mne hriešnemu“. V takomto postoji je zahrnutá aj snaha zmeniť svoj život. Každý máme svoje chyby a urážame nimi Pána. Využívajme preto čím častejšie možnosť zmierenia, ktorú nám ponúka v sv. spovedi. Budujme si tak osobný vzťah k Ježišovi v nádeji, že aj nám raz budú adresované jeho slová: „Vojdi do radosti svojho Pána.“ Amen.

Jn 12, 23 – 28 – CZ

Prožíváme loučení s naším zemřelým bratrem v době pokročilého podzimu. Už příroda se uložila k zimnímu spánku. Všechno je zdánlivě mrtvé, uschlé, šedé, ale na jaře znovu se zopakuje zázrak života. To, co napohled vypadá mrtvé, bez života, je znovu vzkříšeno velikou mocí života. Silou, kterou nedovedeme vysvětlit a kterou nejsme schopni ovlivňovat. Víme jen, jak se navenek projevuje. Obraz o umírání starého a narození nového užil sám Bůh, když nám lidem chtěl vysvětlit tajemství lidského života. Tajemství umírání, smrti a nového života. Ježíš nám vysvětluje, že pšeničné zrno musí zemřít, musí se ztratit,musí přestat existovat, aby vyrostlo cosi nového.

Ta je tomu i s lidským životem. Tělo musí zemřít a vrátit se do země, musí se stát prachem, aby princip života, nesmrtelná lidská duše začala žít nad zemí ve věčnosti novém životem. Tato pravda naší víry o tajemství života je pro nás velikou silou naděje do dnů radostných i bolestných. Pomáhá nám přežít a je motivující silou dobra. Víme, že život má smysl a že se naplní v okamžiku smrti. Každý lidský tvor tuto pravdu pozná. Bůh se nás v okamžiku smrti nebude ptát na naše názory, ale ukáže nám, jak to bylo logické a jasné. A připomene nám, že nám ve svědomí jemně tuto pravdu během našeho života připomínal a my jsme uhýbali.

Mnoho velkých myslitelů se dějinách pokusilo vyjádřit tuto pravdu. Sv. František Saleski píše: „Život znamená hledat Boha, umřít znamená nalézt Boha a věčnost znamená vlastnit Boha“ V těch třech větách je nám připomenuto, proč máme žít, co je posláním času pozemského života. Po celý život máme v modlitbě, v lásce k člověku, v poznávání moudrosti objevovat Boha ve svém životě.

Proto vždycky, když stojíme nad rakví našich drahých zemřelých, máme si klást otázku, jak se my připravujeme. Život je krátký a žádný z nás nezná den, kdy bude povolán. Vždyť tam, kde jsou dnes oni, tam, budeme brzy i my. Okamžik loučeni je také okamžikem vděčnosti. Děkujeme těm našim milým dědečkům, babičkám, manželům…rodičům i přátelům za všechno dobro, které pro nás vykonali. Ať je Bůh odmění radostí věčného života. Provázejme našeho zemřelého prosbami a modlitbou, aby ho Bůh očistil od hříchů, odpustil mu jeho nedoplatky a přijal ho mezi své vyvolené.

Jn 14, 1 – 6 – CZ

Bývají pohřby, kdy zdrcení stojíme u rakve a díváme se na mrtvé tělo dítěte, mladého člověka a klademe si otázku: Proč? Proč muselo toto naše dítě zemřít, proč musel odejít ze světa tento mladý člověk? Stojíme však také u rakve v tichém zármutku a neptáme se bolestně: Proč? Smiřujeme se se smrtí, neboť víme, že všichni zemřít musíme a člověk, s nímž se loučíme, splnil svůj úkol, a proto nadešel čas, aby odešel.

Díváme se na milou tvář, na zavřené oči a vzpomínáme. Jsou to krásné vzpomínky na dětství, na mládí, na dobu, která se již nikdy nevrátí, ale zůstane nám vrytá v paměti, Je to rodičovský dům, ve kterém vidíme tatínka a maminku a kde se my, sourozenci, vidíme jako děti. Vzpomínáme, jak jsme sedávali ke společnému stolu, jak jsme trávili krásné večery a maminka či tatínek vyprávěli, jak jsme rodičům pomáhali, jak jsme společně vyrůstali a pak jeden po druhém opouštěli rodinné prostředí a osamostatňovali se v životě. Krásné vzpomínky na dobré rodiče zůstanou v naší paměti po celý život. Zvláště když jsme měli dobré rodiče, kteří znali slova sv. Pavla Římanům: „Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Všichni přece budeme jednou stát před Božím soudem.“

Křesťanští rodiče jsou si vědomi, pro koho žijí. Jejich láska a péče o rodinu pramení z víry v Ježíše Krista. Pro Krista žijí, tedy z lásky a víry v Krista se snaží plnit všechny své povinnosti co nejlépe, aby ve chvíli smrti mohli umírat s Kristem. Uvědomují si, že když stanou před Božím soudem, budou skládat účty ze svého života, z výchovy svých dětí, z příkladu svého života na zemi. Když dnes stojíme u rakve vašeho otce, strýce, dědečka, bolest nedrásá vaše srdce. Přijímáte smrt vašeho tatínka jako nutnost, jako nutnost odchodu ze světa.

Vždyť váš otec splnil svůj úkol, vychoval vás, připravil na život, dnes již máte svoje rodiny, svoje děti, dokonce i vnoučata. Stojíte však u rakve s krásnou vzpomínkou na vašeho otce, který vám byl dobrým otcem a v životě vám dával vždy dobrý příklad víry, lásky, modlitby. Jděte i vy ve šlépějích vašeho otce, abyste i vy vašim dětem zanechali krásnou vzpomínku, až se jednou vaše děti shromáždí okolo vaší rakve. Modlete se dnes i v budoucnu za vašeho tatínka, aby mu Pán Ježíš za jeho víru dal krásnou věčnost, modlete se však i za sebe, abyste také dovedli a chtěli pro Krista žít, s Kristem umírat a když stanete na soudě Božím, byli hodni věčné odměny.

Žijme s Kristem, žijme v lásce, uchovávejme si víru ve svém srdci. Žijme tak, aby až jednou se s námi budou lidé loučit, aby se loučili v duchu slov, která nalézáme na úmrtním oznámení pana Františka Spáčila. „Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.“ Věřím, že náš bratr František svoje putování skončil, víru si uchoval. Víru si uchoval a přece většinu života prožil v těžké komunistické době, kdy totalitní režim nemilosrdně pronásledoval každého, kdo se ke Kristu hlásil. Mnozí v této době selhali, mnozí zradili, mnozí zaprodali se režimů… mnozí se postavili proti Církvi, proti Bohu. Náš bratr víru si uchoval. Do posledního okamžiku byl věrný Bohu, žil s Bohem, počítal s Bohem a odešel z tohoto světu smířen s Bohem, zaopatřen svátostmi.

Stařec Simeon na sklonku svého života volal: nyní propusť, Pane svého služebníka v pokoji…Toto je obraz člověka, který splnil svůj úkol v životě a klidně odchází z tohoto světa. Odchází unavený člověk z dočasného života do života věčné blaženosti. My si máme uvědomit, že i pro nás nastane dne odchodu, i my ukončíme dílo, nebo je z vůle Boží nedokončíme. Musíme žit tak, abychom se mohli se starcem Simeonem modlit: „Nyní propusť, Pane svého služebníka v pokoji…“ Zamysleme se nad tím, když se díváme na rakev s tělesnými pozůstatky našeho spolubratra NN a když se za něho modlíme: „Dopřej mu, Pane, zaslouženého odpočinku a světla věčného. Amen

Jn 12, 23 – 28 – CZ

**„VLAŽNÁ RODINA“**

Obraz podzimu, který v přírodě vnímáme v této roční době, je obrazem lidského života. Sklizené plody letošní úrody, padající listí, příroda se ukládá k zimnímu spánku. Tak Bůh stvořitel sáhne do stromu času, aby utrhl uzrálý plod lidského života. Stojíme u rakve našeho zemřelého bratra a pohled na mrtvé lidské tělo je důvodem k zamyšlení se sama nad sebou. Člověče, pamatuj, že po tělesné stránce jsi prach a v prach se obrátíš. Pamatuj, člověče, že nemáš jen hmotné tělo, ale máš duší.

Tvůj život je velkým darem Boží lásky. Ve smrti jej vracíš Otci světel. Je to tak jednoduché a proste. Lidské tělo je jenom ta křehká schránka, která nese vzácný poklad lidského života. Za dar života jsi odpovědný Bohu, nikomu jinému. Jak důležité je pro člověka, aby v něm byla zakořeněna křesťanská víra a naděje. V síle této důvěry člověk ví, že se smí dovolávat Božího milosrdenství a prosit Pána. Národní umělec Vladimír Holan, když po bouřlivém životě dozrál, napsal báseň: Poslední list se třese na platanu neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. Třesu se, Bože můj, neboť tuším, že brzy umřu A pevný měl bych být. Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list, Neboť on není bez důvěry k zemi. Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka… List nemusí tě, Bože, prosit o nic. Dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale já…

Tak to cítí a prožívá umělec. To je poslední záchvěv konce života, kterému se nevyhne žádný lidský tvor. List nemusí tě Bože prosit o nic, ale já…To si musí uvědomit každý z nás ve svém životě. Jen víru mít, doufat a žít…tak to zpívali mladí v dobách přechodu ke svobodě. A takovou víru bychom i my teď měli mít, abychom s důvěrou v Boží lásku a milosrdenství mohli prosit za zemřelého Jemu ti jeho nejbližší děkuji za všechno, co pro ně udělal. Za lásku, oběti pro rodinu, za všechny ty pěkné společné prožité chvíle života. Ať je mu Bůh věčnou odměnou a radostí.

Lk 12, 35 – 40 – CZ

**Dni člověka jako tráva?**

Skončilo krásné léto, minuly krásné podzimní dny, silné větry stále více trhají listí ze stromů. Na loukách seschlá tráva, pustá pole, holé větve. Všechno se mění. Někdo přichází, někdo odchází. Takový je i lidský život. Žalmista před věky napsal: „Dni člověka jsou jako tráva, kvete, jako plní květ. Sotva jej vítr ovane, již ho není, nezbude po něm ani stopy“. Když stojíme u rakve mrtvého člověka, vnucují se nám slova přísloví: „Světská sláva, polní tráva.“.

Je to však vše, co můžeme říci u rakve zemřelého? Budeme smrt považovat za neúprosný zákon přírody? Jako křesťané nevěříme ve smrt, my věříme v život. Smrt považujeme za přestoupení stanici ze života nedokonalého do života věčného, za bránu, kterou se vstupuje do jasu Božího, kde člověk všechno již vidí tváří v tvář, jak říká sv. Pavel. Přesto, že netruchlíme jako, ti, co nic nevědí o naději, přece jen pláčeme, neboť smrt je vždy ničivý zásah do lidského soužití. Pláčete, ale nezoufáte, neboť jak říká pohřební liturgie: i když nás tíží nezměnitelný úděl smrti, těší nás zaslíbení budoucí nesmrtelností. Krásně to říká apod. Pavel: Kvůli provinění jednoho člověka začala vládnout smrt. Ale skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, budou žít a kralovat ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění, které dává život.

Na hrobech stavíme kříž, symbol vítězství na hříchem a smrtí, znamení spásy. Známe obřad popeleční středy, když nám křížek z popela a slova: „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš“ připomínají naší malost. Tyto slova nám připomínají, že zde na zemi jsme jen poutníci. Ještě více nám to připomíná každý pohřeb.

12, 35 – 40 – CZ

Když stojíme u rakve našich drahých, můžeme se právem zeptat, co nás opravňuje k veliké naději a jistotě, že se s nimi setkáme? Je tomu téměř 2000 let, co v malé zemi u Středozemního moře se rozšířila zpráva, že hrob neudělal poslední tečku za životem a smrtí Ježíše Krista. „On byl ukřižován a pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých.“ Ta zpráva postupně zaplavila celý svět. A právě v ní leží jádro naší křesťanské naděje. Stále znovu slyšíme Ježíšova slova: „Nebojte se, já jsem přemohl svět, zvítězil jsem… jdu vám připravit místo.“

Ve světle pravdy zmrtvýchvstání a v síle křesťanské naděje doprovázíme naše zemřelé do věčnosti. Víme ze slova Božího, že každému člověku je souzeno zemřít a pak následuje soud. A proto naše loučení s našimi zemřelými není jen suchým konstatováním, že skončil lidský život, že ten, kdo odešel, vykonal tolik práce, že nám bude chybět a podobně. Jako věřící křesťané doprovázíme své drahé prosbami, modlitbami a slavením oběti mše svaté. Už staří Řekové vkládali do úst zemřelého jeden obolos – peníz. Věřili, že po smrtí převozník, kterého nazývali Charon, převáží mrtvé – jejich stíny – přes podsvětní řeku. Proto byl vkládán peníz na úhradu převozného. Také u nás na Velké Moravě archeologické vykopávky ukázaly, že i naší předkové dávali mrtvým do hrobu jídlo a pití.

My křesťané nic takového neděláme, a přesto nepropouštíme naše zemřelé jen tak, s prázdnou. Vybavujeme je na cestu tím nejcennějším, co máme. Vroucí modlitbou a prosbou o Boží milosrdenství obětujeme za spásu jejich duše Kristovu nejsvětější oběť. Bůh tomu chce tak proto, abychom si uvědomovali, že patříme k sobě. Zemřelí nejsou tak mrtví, jak se nám někdy zdá u jejich rakve. Oni jen přešli do jiné formy bytí, žijí ve věčnosti, už jsou u Boha.

Rozlučme se i s tímto naším zemřelým bratrem a odevzdejme ho do rukou jeho Vykupitele. Zarmoucená rodino, co vám to Ježíš dnes nad rakví vašeho bratra říká? „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ To vám snad vytýká, že se rmoutíte, že jste smutní? To jistě ne – vždyť on sám plakal nad smrtí svého přítele Lazara. Pán Ježíš to myslí jinak: Nemyslete příliš na to mrtvé, co je v této rakvi, nemyslete na prázdné místo u stolu, na místo na hřbitově. Pozvedněte zrak výš, nehledejte živou mezi mrtvými. Vzdejte úctu mrtvému tělu, v úctě jej uložte na hřbitově. To je to správné. Ale tam ji nehledejte. On žije. Jestliže věřil Pánu Ježíši, jestli věřil, že Kristus je cesta, pravda a život. Tak splnily se mu slova Pána Ježíše, které řekl: „Přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“.

Mt 25, 1 – 13 – CZ

Ptali se cestovatele, jaký je to pocit, když se poprvé prodírá pralesem. Cestovatel odpověděl: není to nic příjemného. Musíte být stále ve střehu, neboť ze stromu vám může skočit šelma za krk, jiná může číhat v křoví, na zemi můžete šlápnout na jedovatého hada. Ale během doby si člověk zvykne, a když zůstane ostražitý, může uniknout mnohému nebezpečí. Všichni jsme cestovateli na této zemi. Poutníci, směřující k nebeské vlasti. Prodíráme se houštinami a nástrahami života. Rosteme, učíme se, pracujeme, radujeme se i trpíme, smějeme se i pláčeme. Někdy si přitom všem uvědomujeme, někdy zapomínáme, že na nás číhá smrt. Člověk si při svém narození přinesl na svět i rozsudek smrti.

To věděli i staří Římané, a proto jejich přísloví: mors certa, hora incerta. Smrt je jistá, hodina však nejistá. Hodinu smrti nám připomíná i Pán Ježíš. Dnes jsme slyšeli podobenství o 10 pannách, čekajících na ženicha. Bohužel, polovina panen hodinu příchodu zaspala. Jindy to bude podobenství o smrti, která přichází znenadání jako zloděj v noci. Vyprávěl Pán Ježíš v podobenstvích o služebnících, kteří čekali dlouho do noci na příchod svého pána. Ať jsou to podobenství jakákoliv, všechna mají společnou nauku: čeká vás smrt, která přijde možná nečekaně, jste na ni připraveni?

Poměrem ke smrti křesťan ukazuje i poměr ke své víře. Strach před smrtí je nám vrozen, ale právě tím, že na smrt myslíme, že si uvědomujeme soud, který nastane po smrti, my, křesťané, se na smrt připravujeme, a tím si i osvojujeme myšlenku, že přijde den, kdy budeme muset odejít. A ta myšlenka nás podněcuje k dobrému životu. Mýlí se, kdo tvrdí, že víra ve věčný život je nám lacinou náplastí na neduhy a bolesti života, že víra ve věčný život v nebi nás odvádí od tvůrčí práce a úsilí přeměnit tento svět. Naopak! Věřící člověk se snaží dobře pracovat, dobře žít, konat co nejvíce dobry’ch skutků, neboť my věříme nejen ve spásu, ale i v zavržení…

Také tento náš bratr, kterého dnes provázíme na jeho poslední cestě věřil v Boha, věřil v Ježíše Krista, věřil v těla vzkříšení a život věčný. Proto jako ap. Pavel „dobrý boj bojoval, víru si uchoval, aby Bůh, spravedlivý soudce, mohl jej odměnit korunou slávy věčné.“ Za našeho zemřelého bratra se budeme modlit, současně chceme rozjímat o sobě, o svém životě a chceme pokorně prosit: Pane, smiluj se nade mnou, pomoz mi v mém životě i v mé smrti, abych patřil, Pane, jen Tobě.

Flp 3, 20 – 21 – CZ

Potěší naše srdce, když můžeme o našich zemřelých říci, že odešli domů. Domov, vidina všech vyhnanců. Vlast, touha všech vystěhovalců. „Naše vlast je v nebesích“, co to znamená? Co znamená, když řekneme, že zesnulý odešel domů? To znamená: vrátil se mezi své. Otec, který jej zavolal do života a vymezil jeho dráhu, přijímá jej po dlouhé cestě s otevřenou náručí. Syn, který přijal lidské tělo a stal se bratrem také tohoto zesnulého, proměňuje jeho tělo, aby mělo podobu jako jeho oslavené. Duch Svatý, který s něho udělal svůj chrám, oživoval jej Božím životem, naplní jeho duši darem nebeského světla, aby uviděl jediného a nevyslovitelného Boha tváří v tvář.

Máme vlast, i když nás zloba lidí a naše hříchy vyhánějí z obydlí radosti a pokoje, máme vlast, i když bolest a smutek nás zařadí na nejposlednější místo. Máme vlast v nebi, jisté místo, svůj pravý domov a nic jej nám nemůže vzít. Když nás něco bolí, když něco ztratíme, když něco prohrajeme, pak se jen přesvědčujeme, že ne zde, ale v nebi je naše místo. Aby tam náš bratr co nejdříve doputoval, o to teď prosme.

Mt 25, 31 – 46

Dnešní slovo Boží nám podává obraz Ježíše jako krále. Avšak ne krále, který je někým omezený, ale krále, který nás miluje a chce přivést k Bohu. Sám nám to ukázal právě tím, že se kvůli nám ponížil a svojí smrtí přemohl dva největší nepřátele, kterými jsou smrt a ďábel. Důsledky smrti cítíme i dnes, přičemž nás může napadnout otázka: proč lidé i navzdory Ježíšovu vítězství umírají? Na toto velké tajemství je jen jedna odpověď, odpověď víry. Když se podíváme na smrt před tím, než nás Ježíš vykoupil, vidíme, že tehdy nebyla přechodem člověka k Bohu. Byla stavem bezmocnosti a nejistoty v místě, kam odcházeli všichni zesnulí. My křesťané, kteří si uvědomujeme hodnotu vykoupení, víme, že smrt je jen přechodem k Bohu, pro něhož jsme se rozhodli, nebo přechodem k zatracení. Takové chápání smrti může mít jen ten, kdo má dar víry. Jen ten totiž může žít v pravé naději. Bohužel dnes se víra v Boha nenosí. Aspoň si to mnozí myslí. Vy však jste žádali křesťanský pohřeb určitě i proto, že věříte Ježíšovým slovům. Kdo skutečně vládne našim srdcím? Je to ten Král z dnešního evangelia? Nebo jsou to králové tohoto světa, kteří nám sice nabízejí mnoho, a jaksi bez skutečné radosti a trvalého štěstí?

Teď se však vraťme k evangeliu a všimněme si Ježíše i v úloze soudce. Pokud jsme dobře poslouchali, musel nás zarazit způsob Jeho soudu. Vždyť On nesoudí, ale třídí, ano třídí. Tedy už jen potvrzuje to, co si každý ze svého života vybral. Abychom věděli, co je potřebné pro spásu, všimněme si dialogu Ježíše s těmi, kteří jsou na pravé, ale i na levé straně. A zejména si všimněme toho, co Ježíše jak u prvních tak i u druhých zajímalo. Byla to modlitba? Byly to posty? Ne, byl to ten nejzákladnější přístup k těm, se kterými se každodenně setkáváme. Lehkovážné by tu mohla napadnout myšlenka: K čemu je teda modlitba, půst? Proto chci poukázat na to, že toto všechno nám má jen pomáhat k činné lásce k Bohu skrze bližního. Proto by pro nás nemělo být směrodatné nečinění zla, ale činění dobra. Při posledním zúčtovaní nebude místo na výmluvy. Nebo snad výmluvy pomohli těm, co byli po levé straně? Možná i vás trápí myšlenka, že jste často mohli a neprokázali lásku těm, se kterými jste se setkali. Ba možná vás trápí i to, že jste málo lásky prokázali i tomuto zesnulému, ale to je dobře. Právě toto nás může přivést ke změně života. Netrapme se tedy, vždyť s Ježíšem jsme jedno tělo. Co uděláme bližnímu, uděláme Kristu i každému, kdo je s Kristem spojený. V tomto duchu pomáhejme lidem. Nikdy nezapomínejme ani na modlitbu a účast na mši svaté. Nebo snad nechceme uslyšet Ježíšova slova: „Pojď, můj příteli, vejdi do radosti svého Otce.“? Amen.

Jn 11, 17 – 27 – CZ

V Betánii onemocněl Lazar, bratr Marie a Marty, přítel Ježíše Krista. Spasitel je někde daleko a nemoc se zhoršuje. Sestry plné úzkosti posílají vzkaz: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný… přijď’ a uzdrav jej.“ Ježíš však nepřichází, Lazar umírá… Proč nepřišel, proč nepomohl, vždyť je vševědoucí a všemohoucí. Což i Ježíš zapomíná, jako zapomínají lidé? Zatím Ježíš říká učedníkům: Ta nemoc není k smrti, ale ke slávě Boží, aby Syn člověka byl oslaven skrze ni.

Spasitel přichází do Betánie. Marta jej vítá s pláčem: „Přišel jsi pozdě. Co je možno ještě dodat, vždyť již čtvrtý den je v hrobě.“ Ježíš prohlašuje: „Já jsem vzkříšení a život…“ Nad hrobem rozkazuje: „Lazare, pojď ven!“ I vy jste třeba prosili, vroucně se modlili, aby vám byl zachován… a Bůh jako by neslyšel vaše prosby. Stojí tedy za to se modlit?

Ježíš vzkřísil Lazara, aby dokázal, že je života vzkříšení. Váš… zemřel, a přece žije, neboť věřil v Ježíše Krista. Ježíš jej nechal zemřít, jako nechal zemřít Lazara, ale zanechal vám jistotu: „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, živ bude na věky.“ Víra, modlitba, oběť mše svaté vás spojí s vaším drahým. Všichni jsme smutní kvůli smrti našeho bratra… ale je to také chvíle, abychom se zamysleli nad svým odchodem. I my jednou musíme odejít. Víra ve vzkříšení a život věčný nám bude útěchou.

Lk 7, 11 – 17 – CZ

V dnešních dobách nestojí smrt až na konci našeho života – ale chodí s námi denně po ulicích, jezdí s námi po silnicích. Od úst k ústům běžela v pátek zpráva o tragické smrti NN. „Vždyť já jsem ho ještě včera viděl. Já jsem s ním mluvil“ – mnozí tak říkali. Nehoda v zaměstnání připravila o život mladého člověka. A v naší bolavé mysli se převrací otázka:“Proč musel tak mladý zemřít?“. Jakou odpověď může dát naše víra? Jak to může vysvětlit, zdůvodnit? Vysvětlit tuto tragedii nelze. Zdůvodnit také ne. Zlo, smrt, trápení – to je hrozné mysterium, to je tajemství lidské existence.

Ale odpověď nám naše víra přece dává. Nevysvětluje – jen nám ukazuje: Hle, tento je Beránek Boží, který zemřel, aby vykoupil hříchy světa. A proč to Bůh, jeho nebeský Otec, dopustil? Protože ho vzkřísil k životu, který už nikdo nemůže vzít, k životu trvalému, věčnému. Jako ve vypravování evangelia o pohřbu mladého člověka v Naimu, tak přistupuje Ježíš i k márám vašeho syna. I vás je mu stejně líto. I vám říká: Neplačte! I váš syn už uslyšel Ježíšův hlas: Petře, vstaň. Vstaň k životu, který už nic neohrozí, který bude trvat na věky. I o našem zemřelém máme právo věřit, že Bůh ho nenechá ve smrti, že ho vzkřísí k životu trvalému. Zde, právě v takových situacích se ukazuje síla křesťanské víry: Když rodiče přicházejí ke knězi a s pláčem oznamují, co se stalo. V takové to bolestné situaci, co kněz může říct těmto rodičům? Může jim říct jedině to, co vychází z naší víry. Může odpovědět: Vy jste syna neztratili navždy. Jen na chvíli. Jen vás předešel. Byl hodny, on žije. Žije tam, odkud se jeho lidský duše zrodila. Tam ho zase uvidíte. V Bohu se sejdeme všichni, kdo v Boha, dárce života, věříme. To je odpověď křesťanské víry, která dává smysl celému lidskému životu.

Na otázku: proč musel tento zemřít, proč musím za chvilku zemřít já – dostáváme odpověď: abys mohl žít dál životem bohatším, ničím už neohrožovaným, životem ve věčné radosti. Váš syn v této chvíli už ví to, co my teprve vírou tušíme. Váš syn by vám teď řekl: „Maminko, tatínku, nezoufejte nade mnou jako lidé, kteří nemají naději na shledání. Spasitel slíbil: „Kdo ve mně věří, bude žit na věky“. To neštěstí mne nezahubilo – jen přivedlo dřív do domova věčného. V lásce Kristově jsme dále spojeni. Důvěřujte Pánu Ježíši. Pojďme prosit Krista, aby vám v této temné hodině zkoušky vaší naděje dal světlo a sílu.

Jn 14, 1 – 6 – CZ

Čím je člověk starší, tím častěji doprovází své nejbližší na jejich poslední pozemské cestě. Jsme věřící křesťané, a proto naše setkání se smrtí je vždy plné světla naděje a očekávání. Stojíme před skvělou budoucnosti, která vyzařuje vstříc tomu, kdo odchází. Svět je plný symbolů a obrazů, kterými nás Bůh uvádí do tajemství budoucího života. Bylo by smutné, kdybychom kolem nich chodili nevšímavě a bez zájmu. Existuje množství moudrých myšlenek, básnických a literárních děl, které jsou plodem zkušeností života. Mnoho z vidoucích lidí dokázalo aspoň zčásti vyjádřit to, co je smyslem a cílem lidského života. Otevřeme se slovu jednoho z nich: brilantně a jasně formuluje smysl lidského života básník Josef Václav Sládek:

„Z osudu rukou jsem vzal svůj los jak zrno,  
jež hodil na brázdu kdos.  
Jak obilné stéblo, jež vyroste v klas  
a k zemi se schýlí, když dospěl mu čas.  
Vzklíčí a roste, dá zrno a dost.  
Jak ono na zemi jsem jenom host  
V zem, jež ho vydala, schýlí se klas.  
Kdes v Boží zahradě vyrostu zas.

V těchto několika verších je zachyceno křesťanské smýšlení o smrti. Jsme zde na zemi jako hosté, jen jako cizinci, kteří putuj í ke svému pravému domovu. Náš život je jako dozrávání plodů. Plody pak nesou nová semena, která jsou připravena k novému životu. Ve světle víry víme, že kdo zemře tomuto hmotnému pozemskému životu, vyroste ve smrti do života věčného. Tak jak to moudře vyjadřuje básník Sládek, že naši zemřelí vyrostou v Boží zahradě z toho, co zde svým životem vypěstovali. Odevzdejme proto našeho zemřelého bratra N.M. Pánu, aby na něm naplnil svá zaslíbení. Z ničeho Bůh tvoří život, z ničeho jen pouhým úkonem své vůle dává lidskou duši. A tak také ve smrti jen jeho láska a moc nám dá život věčný. Provázejme našeho zemřelého prosbami a modlitbou, aby ho Bůh očistil od hříchů, odpustil mu jeho nedoplatky a přijal ho mezi své vyvolené.

Ddddddddddddddddd

Pokaždé, když se loučíme s našimi drahými, nemělo by to pro nás být jen prázdné ohlédnutí za skončeným životem. Život je velmi vzácný dar od Boha. Naše kratičké pozemské putování, i když může trvat dokonce i sto let, je pouhým zlomečkem života, který se teprve rozvine. Pozemský život je přípravou na život věčný. Tato pravda je hluboce zabudována v každé lidské bytosti. Všechny národy dějin, všechna náboženství jednohlasně vyznávají totéž. Filozofové všech národů dosvědčují, že lidská bytost se nikdy nemohla smířit s myšlenkou smrti jako konce své existence. Kdo s lidí má vůbec odvahu připustit, že smyslem života je proměna lidské bytosti na prach země? Dějiny našeho života, všech myšlenek, činů, které jsme vykonali, to není jen nějaká bublina, která praskne a zmizí. Lidský život to je obrovské kvantum vytvořené energie, tvůrčí práce a lidských obětí. A my musíme pokorně spolu s fyziky přiznat, že zákon o zachování hmoty a energie platí. Nic z lidského života se nemůže ztratit.

A protože my, lidé, jsme zvykli vidět ducha, jen když se zhmotní, ztělesní, dělá nám potíže pochopit, že tento duch skutečně existuje, i když ho očima nevidíme. A proto až do konce světa bude platit, že za hranici smrti nelze proniknout. Zde platí to, co říká jeden z filozofů: „Naše oči se otevřou, i když se zavřou.“ A přesto Bůh dává každému člověku dostatek času, aby poznal smysl svého života. Každý dostává tolik času k životu, aby ho naplnil dobrem a láskou. Bůh nás obdaroval rozumem a svobodnou vůli, abychom se naučili poznávat Boha, poznávat svět ducha, z moudrosti viditelného světa. Tento svět je znamením Boží lásky a moudrosti, a kdo jej dobře přečte, ten musí dojít k věčnému cíli, k Bohu. My se dnes loučíme z naším zesnulým bratrem. Bůh mu popřál požehnaný věk. Ve stáří a v nemoci mu dal čas k dozrání. A my v pevné důvěře a naději smíme doufat, že se náš zemřelý dovolával Božího milosrdenství a smilování. Nám nezbývá už nic jiného, než se s ním rozloučit. Přejme mu život věčný a pokoj v zemi vyvolených.

dddddddddddddddddd

V životě každého člověka přijde doba, kdy pozoruje, že čas je jako písek, který mizí mezi prsty. A čím je člověk starší, tím rychleji se písek sype. Čas nebere ohled na nikoho. Lidský řečeno, čas končí smrtí. Zamysleme se nad tím, čím vyplnil svůj pozemský čas, náš zesnulý bratr. Neklidem, shonem, chvatem?

Jistě také prožil hodiny štěstí, klidu, pohody, ale i hodiny starostí, utrpení, zklamání a pochovaných nadějí. Nyní je náš zesnuly osvobozen od těžkostí, které život a čas přináší. Měli bychom být tedy rádi, že je ušetřen všeho neštěstí. Přesto se však tážeme: K čemu se namáhal a pracoval po celý život? Snad jen proto, aby nakonec měl klid a pokoj v hrobě? Což to mrtvolné hrobové ticho je naplněním člověka po štěstí? O tichu a klidu hovoří také texty pohřební liturgie. Zdá se, jakoby nebral ohled na náš zármutek a vnitřní rozrušení, na naše otázky proč a k čemu? Liturgie se modlí: Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Lidé se tak modlí od nepaměti. Také nekřesťané, Indové: Z chaosu vyveď mne na světlo. Ze smrti přiveď mne k tomu, co je věčné.

Věčný pokoj, věčné světlo. Máme tím rozumět snad jen pokoj od bolestného životního putování? Od hluku a shonu této doby? Od všech svárů, sporů a mrzutostí tohoto života? To by bylo velmi málo. Vola-li pohřební liturgie: Odpočinutí věčné, dej mu, Bože! Míní tím to, po čem touží srdce každého člověka. Sv. Augustin to formuloval slovy: Nepokojné je srdce člověka, doku nespočine v tobě, Bože. Míní tím pokoj, o kterým se mluví na prvních stránkách Bible: Sedmého dne Bůh odpočíval. Smrt je tedy vstup do svátečního klidu Božího, do světla, které nezná tmy. A světlo věčné ať mu svítí! Vyjádřeme to obrazně. Celý život projíždíme nebezpečným tunelem, který dlouho a dlouho nemá konce. Jímá nás strach a hrůza. Najednou začíná probleskovat denní světlo a my si z hluboká oddechneme. Takovým předlouhým tunelem se ubíral i život našeho bratra. Nyní zahlédl světlo. Ježíš o sobě řekl: Já jsem světlo. Kdo jde za mnou, nebude ve tmě, ale bude mít světlo života.

Flp 3, 20 – 21 – CZ

Potěší naše srdce, když můžeme o našich zemřelých říci, že odešli domů. Domov, vidina všech vyhnanců. Vlast, touha všech vystěhovalců. „Naše vlast je v nebesích“, co to znamená? Co znamená, když řekneme, že zesnulý odešel domů? To znamená: vrátil se mezi své. Otec, který jej zavolal do života a vymezil jeho dráhu, přijímá jej po dlouhé cestě s otevřenou náručí. Syn, který přijal lidské tělo a stal se bratrem také tohoto zesnulého, proměňuje jeho tělo, aby mělo podobu jako jeho oslavené. Duch Svatý, který s něho udělal svůj chrám, oživoval jej Božím životem, naplní jeho duši darem nebeského světla, aby uviděl jediného a nevyslovitelného Boha tváří v tvář.

Máme vlast, i když nás zloba lidí a naše hříchy vyhánějí z obydlí radosti a pokoje, máme vlast, i když bolest a smutek nás zařadí na nejposlednější místo. Máme vlast v nebi, jisté místo, svůj pravý domov a nic jej nám nemůže vzít. Když nás něco bolí, když něco ztratíme, když něco prohrajeme, pak se jen přesvědčujeme, že ne zde, ale v nebi je naše místo. Aby tam náš bratr co nejdříve doputoval, o to teď prosme.

Ddddddddddddddddddddd

**„Věčné odpočinuti dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen“**

A světlo věčné ať mu svítí. Takto se modlíme za zemřelého doma, cestou do kostela, na hřbitově. A světlo věčné ať mu svítí. Oč vlastně v této modlitbě prosíme? Co přejeme našemu zesnulému? Prosíme Boha, aby zesnulý s Ním přebýval, aby byl spasen. Protože Bůh je světlo. Když se Bůh Mojžíšovi zjevil, učinil to v záři světla hořícího keře. Pak Bůh ukrytý ve znamení světelného oblaku bude provázet vyvolený národ do Zaslíbené Země. Vzpomeňme si také na horu Karmel a proroka Eliáše. Bůh ve znamení světla a ohně, ve znamení blesku přichází, aby přijal oběť.

A v Novém Zákonu, kdy se narodil spasitel, sv. Jan píše: „Světlo přišlo na svět.“ Tentýž Jan píše: „Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět.“ Bůh ve své veliké dobrotě dovolil člověku zakoušet toto světlo. Prostřednictvím křestní milosti je člověk schopný poznat Boha, je schopný věřit a důvěřovat Bohu. Ve svátosti biřmování Bůh osvěcuje náš rozum, abychom Ho mohli ještě hlouběji a plněji poznat. Pán Ježíš se obrací na všechny pokřtěné se slovy: „Vy jste světlo světa.“

Tak nás oslovil a vybídl k dobrým skutkům, které jsou znamením světla. Dokážeme chodit v Božím světle? Vždyť tak často opouštíme světlo a necháme se zahrnout temnotou hříchů. Dnes, kdy se modlíme za zemřelého pana NN., uvědomujeme si, že náš život má byt ponořen do Božího světla. Co činíme, aby to tak skutečně bylo? Patří každá chvíle našeho života Bohu? Žijeme, bratři a sestry, ve stavu milostí posvěcující, která je znamením Božího světla v naší duši? Konáme skutky lásky, které vnáší do našeho života světlo?

Co dobrého jsme vykonali v poslední době? Pro zesnulého pana NN., pozemský život skončil – skončil čas zásluh na světlo. V knížce „Život po životě“ je smrt popsaná jako přechod podivným tunelem, na jehož konci je světlo. V tomto světle uvidíme Boha způsobem nám doposud neznámým. Sv. Pavel říká: „ani oko nevidělo… co všechno Bůh připravil.“ Doufejme, že zesnuly je již zahrnut tímto světlem. Tuto důvěru projevme modlitbou: „A světlo věčné ať mu svítí“.

Jn 12, 23 – 28 – CZ

**PŘETRVÁ BŮH A NAŠE LÁSKA**

Kdo by rád slyšelo smrti. Kdo by rád chodil na pohřeb. Snažíme se nemyslet na to, že sami také zemřeme. Proč? Asi proto, že jsme proti smrti tak bezmocní. Pro svůj život dokážeme vymyslet mnohá zlepšení, ale ve výhledu na smrt je konec našich zlepšováčků. Jen si nanejvýš přejeme, aby naše umírání nebylo dlouhé a bolestné. Do tohoto trudného a bezmocného výhledu vnáší evangelium překvapivě nový pohled: Tváří v tvář své smrti Pán Ježíš volá: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.“ Mluví o smrti jako o konečné oslavě života. Říká, že tento život je semenem, z něhož vyklíčí život nový. Že máme právo svou další budouc¬nost radostně očekávat.

A protože se toto Ježíšovo očekávání naplnilo, protože Ježíš žije dál v Bohu Otci, proto máme právo věřit v život za tělesnou smrtí i my: Máme právo věřit, že za tímto bolavým a vysilujícím koncem života, kterým právě prošel i náš zemřelý bratr, se nám otvírá nový život. Jak si to máme představit? Pokračování tohoto našeho života? Ne! Je to pokračování jiného, Božího života. Je to nová skutečnost, nic z našich pozemských zdrojů, kromě naší víry, naděje a lásky.

Není zapotřebí uchovat neporušené tělo, jak si to představovali staří Egypťané. Nic z hmotného těla nepřetrvá živé tato mrtvola v rakvi, to je opravdová realita. Přetrvává naše Láska. Přetrvává člověkovo milující Já! Je to pro nás tajemné, nepředstavitelné, ale radostné pomyšlení. Takhle to pochopil i svatý Pavel, jak jsme ve čtení slyšeli: „Pán přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Svou trvalou vlast máme v nebi!“ Ve víře v Krista přestává být smrt nelítostným osudem, nepří¬telem. Stává se otevřením nového prostoru pro setkání s Kristem a s lidmi, kteří nás na věčnost předešli. Bolavý zážitek smrti našeho bratra nám může zprostředkovat nový pohled na život i na smrt. Kdo uvěří v živého Ježíše Krista, kdo ho s láskou přijme do svého života, ten se nemusí bát zítřka, ten se nemusí bát smrti. Ovšem, s nadějí na přežití smrti nutně souvisí vědomí, že tato proměna do věčnosti se zdaří jen tam, kde se má co proměňovat. Jak by se mohla proměnit ve věčnou lásku naše hrubost a zlostnost? Nebe zlostníků, to si nelze ani představit. Jen tam, kde se o lásku a pokoj poctivě znovu a znovu usiluje, jen tam smrtí začíná budoucnost, kterou je milující Bůh. Pojďme prosit, aby Bůh přijal všechno dobré, co náš zemřelý bratr vykonal. Pojďme prosit, abychom i my všichni denně usilovali o život v lásce, aby se na nás mělo co proměnit a stabilizovat v lásku věčnou.  
  
(Vlažná rodina)

Mt 11, 25 – 30 – CZ

**VŠICHNI JSME POZŮSTALI…**

Před vámi tu leží rakev se zemřelým a my všichni jsme pozůstalí. Jsme pozůstalí nejen po tomto zemřelém jsme pozůstalí po našich zemřelých předcích, co tu žili před námi, jsme pozůstalí i po minulosti celého našeho národa. Ale má smysl se takto ohlížet do minulosti? Má to smysl chodit na pohřeb našich zemřelých? Zemřelým už nic nepomůžeme, říkají mnozí a život jde dál. Dopředu je třeba hledět, škoda času zabývat se těmi, co už nejsou! Jenže my všichni, co tu jsme, budeme zakrátko patřit k těm zemřelým a bude to asi dřív, než si představujeme. A bez návaznosti na těch 75 miliard lidí, co žili na světě před námi, bychom byli běženci bez tradice. To, co jsme, jsme z větší části právě dík těm, co žili před námi, dík těm, co nás živili a vychovávali.

I tento pohřeb je výchovnou lekcí, kterou nám ještě na dálku dává náš zemřelý bratr. Podívej se na mne: chtěl jsem žít jako ty a teď tu ležím. Teď tu ležím mrtvý a stavím ti před oči otázku, co je to smrt? Co je za smrtí? Co je život věčný, k němuž se hlásíme pokaždé, když se modlíme „Věřím v Boha?“ My křesťané mluvíme o vzkříšení z mrtvých. Nevím, co si pod těmito slovy představujete vy, ale povím, jak si to představuji a jak tomu věřím já. Že věřím v život za touto tělesnou smrtí, to má svůj důvod. Tím důvodem je Ježíš Kristus. Ten měl co dělat s posly lidské smrti s bolestí, úzkostí, s hříchem a vinou, a kde mohl, tam od smrti pomáhal. Kde mohl, léčil, těšil, povzbuzoval, uvolňoval vazby hříchů, vracel život. Ale ani On sám nebyl ušetřen zlé zkušenosti smrti. Položil život za lidi v pevné důvěře v Boha Otce, dárce života.

Od Ježíšovy Golgoty má smrt co dělat s Bohem. A Bůh je Bohem živých, ne mrtvých. Bůh vrátil život Ježíši, který v Otce důvěřovat. Bůh vrací od té doby život každému, kdo s Ježíšem věří v Boha Otce. Vidíte. Uvěřit či neuvěřit v Boha, to není otázka filozofická, politická. To není záležitost „světového názoru“. To je otázka života a smrti. „Uvěřit v Boha“ znamená volit život ve světle Boží lásky. Odmítnout živého Boha znamená volit temnoty osamění a negace. Tato volba mezi důvěrou ve světlo Boží dobroty nebo mezi temnotou a zlobou – to je volba mezi nebem a zemí, jak se tomu říká v dětském katechismu.

A protože vlastní volba mezi vírou a nevěrou se neodehrává na papírech a formulářích, ale v hloubi lidského srdce, můžeme se modlit s důvěrou za všechny naše zemřelé: Bože, tvé světlo věčné ať jim svítí! Ještě snad jedna otázka může vyvstat v pochybovačném srdci člověka: Pomůže to nějak našim zemřelým, když se za ně modlíme? To je otázka stejně nešikovná, jako kdybychom se ptali: Pomůže to mému příteli, když na něj myslím, když na něj v dobrém vzpomínám? Takové otázky sahají do prázdna, míjejí se s láskou. Modleme se za naše zemřelé. Vzpomínejme na ně s láskou a užitek modlitby ponechme v důvěře Bohu. Povstaňme tedy i teď a spojme svá srdce v modlitbě za tohoto našeho zemřelého bratra.

Čas je jako loďka,  
ve které musíš veslovat podle směru Evangelia,  
abys dosáhl přístavu blažené věčnosti.  
sv. Pio z Pietrelciny

Jn 14, 1 – 6 – CZ

Ke konci života se každý starý člověk vrací v myšlenkách do svého mládí. Dávno zemřelí rodiče mu vyvstávají před očima a zapomenuté podoby přátel najednou vidí jako živé. Jako by mu věčnost, ve které je všechno stále přítomné, dávala na srozuměnou, že přišel čas odchodu na věčnost. Přiblížil se čas shledání se všemi, kdo nás předešli na věčnost. Někdy k tomu slýcháme námitku, jak je vůbec možné, aby ty nepřehlédnutelné davy lidí, kteří zde na zemi žili a případně ještě budou žít, aby všichni někde našli místo odpočinku – nový příbytek. V tom je však naše lidská nedokonalost logiky a představy. Možnosti člověka jsou přes všechny úžasné pokroky ve vědě a poznání zde na zemi velmi omezené. Věda a technika nás dnes přivádí k úžasu. Ale kdyby někdo z nás přišel o oči, nikdo na celém světě mu je nenahradí. Ani takovým obyčejným okem, jako má poslední zvířátko na světě, v přírodě. Jakým darem pro člověka je zrak, to si málokdo uvědomí. K čemu by byl tento svět plný krás, moudrosti a vůbec samého bytí, kdybychom jej neviděli a nemohli se potěšit svým pohledem. Pro Boha stvořitele je snadné vybavit člověka a tvorstvo takovou královskou výbavou. Bohu se nikdy nemůže stát, jak se často stává lidem, že by byl v koncích.

Bůh vybavil člověka NEJENOM SMYSLY, ALE VYBAVIL HO TAKÉ SRDCEM. Ted’ nemáme na mysli to, které pumpuje krev v lidském těle. Myslíme na vnitřní bytost, která je obsahem toho, co nazýváme DUŠE. Ta je Bohem stvořena a vybavena k tomu, aby mohla žít ve věčnosti. Lidská duše je nesmrtelná. V lidské duši jsou schopnosti, které mnohonásobně přesahují možnosti pozemského bytí. Především má schopnost milovat a konat dobro. Je v ní touha po nesmrtelnosti. Je v ní vloženo něco, co není schopen naplnit pozemský život. Bůh nás stvořil pro sebe, abychom s ním věčně žili. Pán Ježíš říká nejen apoštolům, ale i nám, že nám jde připravit místo v nebi. Není to nic hmotného, je to úžasná skutečnost, kterou si nelze lidsky představit.

Jen člověk primitivní nechce uznat, že svět je daleko složitější, že má nekonečné rozměry, nepředstavitelné možnosti, ten mávne rukou. My věříme Kristu, který sestoupil od Otce světel, aby nám řeklo tom, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Proto se my věřící s našimi zemřelými loučíme s velikou nadějí na nové a věčné setkání. Doprovázíme je modlitbou a prosbou, aby jim Bůh dal odpočinutí věčné. Přejeme jim nový domov v náruči milujícího Otce.

Jn 14, 1-6 – CZ

V životě se stává, že nás někdy něco nepříjemného zaskočí. K takovým nečekaným návštěvám v našem životě patří smrt. Když pak stojíme u rakve našich drahých, mohou se nám v nitru vynořovat myšlenky. Ty jsi odešel a my bychom byli tak rádi, kdybys ještě byl. Co všechno jsi ještě mohl vykonat, co jsme ještě mohli společně prožit. Tak málo se ti dostalo odměny a uznání za všechno dobré…Takové a podobné myšlenky se nám živým honí hlavou…

My zde dnes však stojíme jako věřící křesťané. Víme a vyznáváme, že smrt je vždy darem Božím, i když někdy přichází k nám v důsledku nemoci. Víme o Bohu, že je láska. A proto i zde ve smrti se nějak ta láska projevuje. Když přestaneme klást otázky proč a k čemu to všechno bylo, pak začneme tušit, že Bůh jistě sledoval nějaký záměr. Cíl jeho planu není pro nás v tomto okamžiku pochopitelný. Víme však s jistotou, že život, nemoci i smrt každého člověka je tou nejlepší možností.

Naše víra nás učí, že smrt není pro člověka pádem do temné propasti. Ale je to spočinutí v náruči milujícího Boha. Tak tomu rozuměli křesťané od samého počátku křesťanství. V prvních stoletích psali na náhrobky slova: Mortus in osculo Domini – zemřel v polibku Pána. A podzemních pohřebištích vyrývali do stěn hrubými tahy obraz Dobrého pastýře s ovečkou na rameni. To znamenalo, že to byl Dobrý pastýř – Kristus, který si ho vzal k sobě.

V světle této radostně zvěstí evangelia a v síle slov křesťanské naděje si uvědomujeme, že na tomto světě není nic většího, co by mohl člověk dostat. I kdyby člověk dokázal postavit zlaté zámky, i kdyby společnost jeho práci chválila až do nebe a my kdybychom mu slibovali, že jeho památka bude věčně žít – co ten mrtvý z toho má? Ale když ho přijme do své náruče nebeský Otec, když milující Bůh odmění každý jeho úsměv, každé z lásky vykonané dobro, jak slíbil, pak je to úžasná věc. Bůh i za maličké dobro, vykonané z lásky k němu, dává věčnou radost a věčnou blaženost. Může někdo z nás lidí na světě dát více? Nemůže a nedá.

Proto s velkou důvěrou odevzdejme našeho zemřelého Kristu. A popřejme ji štěstí a pokoj od Boha Stvořitele. A i když nám nějaká slza ukápne, ať to není slza beznaděje a bezmoci, ale ať je to slza lásky a vděčnosti. Odešel ten, koho my jsme milovali. Dostal od Boha ten nejvzácnější poklad za svoji víru a lásku, za svoje oběti a utrpení života.

Job 19, 1.23 – 27a

Prožíváme podzim, je už špatné počasí, příroda se připravuje k zimnímu spánku. Sklidili jsme plody úrody. A při tom všem jako by člověk zapomínal, že i jeho se týká stejný obraz lidského života. Každý člověk, který naplní léta svého života, musí počítat s tím, že jej Bůh může každým okamžikem povolat na věčnost. Proto je nutné, abychom byli připraveni. V každé rodině nastane okamžik loučení. Pro nás křesťany, i když některá rozloučení mohou být smutná, jsou vždycky prozářena světlem veliké naděje. Jako křesťané jsme těmi, kteří žijí z Boha, modlí se, při nedělní mši sv. se očišťují od hříchů. Proto je pro nás smrt radostným okamžikem setkání s Bohem.

Čtyři sta let před Kristem žil filozof, jehož jméno zná každý vzdělaný člověk. Byl to Sokrates. Odsoudili ho, že kazí mládež. Musel vypít číši jedu. A když se jeho žáci zeptali: „Mistře, kam vás máme pochovat?“ odpověděl jim a usmál se přitom: „Mě nemůžete pochovat, můžete pochovat jen mé tělo, ale j á budu žít dál.“ On věděl nejen to, že bude žít ve svém díle, ale že bude žít dál svou duchovní bytostí. A to byl pohan.

V téže době se odehrává příběh biblického trpělivého Joba. My jsme slyšeli jeho slovo v prvním smutečním čtení. On ztratil v jednom dni všechno majetek, děti, zdraví, oblibu své ženy, vážnost přátel. A přece mu jedno zůstalo. On se modlil a důvěřoval v Boha. A Bůh mu dopředu ukázal tajemství budoucího života. A Job v síle této zvěsti volá: „Věřím, že můj Vykupitel žije… v poslední den vstanu z prachu, vstanu z mrtvých a v svém těle uvidím Boha.“ Ta slova říkáme při pohřbu a vyjadřujeme jimi bezpečnou naději lidského života. Člověk bude vzkříšen, dostane nové duchovní tělo. Už nebude takové, jak ta smrtelná rozkládající se hmota, která splyne s prachem země. Jak nás informuje apoštol Pavel, který viděl, kterému Bůh zjevil toto tajemství. A on pak napsal: živočišné tělo skončí, vstane nové, zářící, duchovní, lehké. Loučíme se nyní s naším bratrem ve světle víry, ve světle těchto myšlenek Božího slova. Stojíme nad rakví našich zemřelých vždy jako lidé veliké naděje. Nejen děkujeme těm našim drahým za všechno dobro, které pro nás vykonali, za lásku a starosti jejich života, ale myslíme na setkání s nimi. Čas, ve kterém žijeme, to je způsob, kterým Bůh prověřuje naši věrnost. Chce, abychom vytrvali v modlitbě, v konání dobra, abychom mu zůstali věrni. „Kdo vytrvá až do konce, spasen bude.“ Tak to řekl Ježíš. Mysleme na to a mysleme na své drahé a modleme se za ně.

Dddddddddddddddddddd

**Loučení v životě křesťana…**

V našem lidském životě se stále setkáváme se dvěma jevy: vítáním a loučením. Vítání znamená radost, loučení bolest. Stačí jen v myšlenkách projít evangeliem a zaměřit se na scény vítání a loučení. Dojemné je vítání pastýřů, negramotných Izraelců, kterým se jako prvním dostalo cti vítat Spasitele světa; s radostí chvátají do chléva, zarmouceně odcházejí zpět ke svým stádům. Tři mudrci zdaleka přicházejí, aby přivítali nově narozeného Krále, s lítostí v srdci se vracejí zpět domů, aby již zde na zemi Spasitele neuviděli. Radostně bere Dítě do náruče stařec Simeon, blahořečí Bohu a smutně odevzdává Jezulátko Matce. Dojemné je loučení Panny Marie a Ježíše se sv. Josefem. Svůj úkol na zemi splnil, nyní odchází a loučení při loži umírajícího člověka je vždy bolestné.

Nejdojemnější je loučení na Golgotě. Spasitel na kříži trpí, pozvolna umírá a pod křížem stojí Matka, pozoruje to strašlivé umírání a nemůže pomoci. Bolestně se loučí apoštolové se svým Mistrem při Nanebevstoupení. Odcházím, vy mě budete následovat… Koloběh života: přicházíme, odcházíme a mezi příchodem a odchodem je čas. Čas, který naplníme svým životem, svými skutky. Čím lépe žijeme, čím dokonalejší byl život, skutky člověka, tím bolestnější je s ním rozloučení. Uvědomujeme si teprve při odchodu, koho jsme ztratili… Osobní závěr: Dnes doprovázíte na místo věčného odpočinku vašeho N.N. Odchází, proto truchlíte. Truchlíte, protože si uvědomujete, jak krásně vyplnil svůj čas mezi svým příchodem na zem a odchodem z této země. Byl pro vás dobrým m manželem, pečlivým otcem…

Tento odchod našeho bratra N.N. je pro nás napomenutím, abychom naplňovali čas našeho života mezi příchodem a odchodem dobrými skutky, dobrou prací, ale i modlitbou. Náš zemřelý spolubratr mohl opakovat slova sv. Pavla: Dobrý boj jsem zachoval, víru jsem si uchoval. Věděl, co je práce, ale věděl rovněž, co je modlitba, co jsou svátosti, a proto jeho práce, jeho život byl posvěcen požehnáním Božím. Uvědomme si to všichni, aby jednou, když při našem odchodu budou snad pozůstalí truchlit, současně jsme my byli naplněni radostí: radostí z příchodu tam, kde již není loučení a smutek z odchodu ve šťastné věčnosti.

Mt 25, 1 – 13 – CZ

**Rakovina, dobře situovaná rodina, Hromnice…**

Když se rodiče zamýšlí se svými dětmi, jaké zaměstnání jim vybrat, dávají přednost tomu, kde se zdají být lepší možnosti. Je to samozřejmé. Dobrá místa, výhodné možnosti ulehčí a zpříjemní život. Ale nepřikládejme jim větší cenu než mají. Přijde jednou čas a všechny naše výhody, kterých, jsme si cenili, začnou pozbývat v našich očích svého významu. Je to čas naší poslední nemoci. Byli bychom ochotni dát všechno za trochu zdraví, za naději, že budeme moci ještě několik let prožít se svými drahými v klidném odpočinku. Ale tuto výměnu nám nemůže nikdo dát. V takové chvíli si začneme pomalu uvědomovat možnost poslední a zároveň největší ze všech. že totiž můžeme to spálenisko vlastního života nabídnout Bohu. Nikomu již nic nabídnout nemůžeme, protože minulost je ztracená e budoucnost nám nepatří Ale je zde Bůh, který čeká na chvíli, kdy naše těkavé nitro začne pozorněji vnímat jeho existenci a my budeme ochotni nabídnout Bohu všechno, co máme. Svou minulost se všemi úspěchy I neúspěchy, tísnivou přítomnost poslední nemoci i ztrátu budoucnosti, která zde na zemi JIŽ pro nás existovat nebude. Tuto možnost ze všech největší máme všichni. že můžeme svému životu dát cenu oběti I se zpětnou platností. Dnes je-druhého února, Hromnic. Vzpomínáme na obětování Božího dítěte ve chrámu. Tehdy zůstala na místě oběti jen dvě vykrvácená holoubátka. Ale přišel čas, kdy došlo ke druhé Oběti. Tehdy vykrvácel sám Boží Syn. Srdcem matky pronikl meč. Každá smrt nese sebou meč, který zraňuje srdce. S Boží pomocí se snažme využít možnosti největší. Bolest nad ztrátou zesnulého i celý jeho život položme k Oběti Ježíše Krista a nabídněme ji Bohu. Jako poděkování za všechno krásné, co vám ve vašem společném životě dal a jako prosbu za šťastné shledání ve světle věčného domova.

Mt 25, 1 – 13 – CZ

**Až odejdu a budu spát, přijď na můj hrob se podívat jen podívat a neplač moc! Kdo usnul, spí už každý rád a krásná je ta tiché noc, když přijde jedenkrát.**

Na rozdíl od nás se velký básník zamýšlel často nad tajemstvím a nadějí této noci. My se bojíme myslet na smrt a odsunujeme její možnost kamsi do pozadí. Básník se nebál e nazval „krásnou“ tu tichou noc. Ona je skutečně krásná. Je přece posvěcena tou Velkou Nocí, kterou si budeme tento týden připomínat. Nocí, ve které náš Pán Ježíš sám odpočíval v hrobě. Nocí, která přinesla radost vzkříšení. Spasitel jistě umíral jako Oběť za bídu světa. Ale umíral také na svědectví nesmrtelnosti a věčného života pro všechna lidská pokolení. My se tedy smrti nemusíme bát jako zániku. Jako vstal Ježíš4 vstaneme i my. Čeho bychom se spíše měli bát, je náš vlastní život. Jak jej žijeme. Jak nakládáme se svými schopnostmi a silami. A také nakolik jsme dovedli na hrubou podložku naší lidské přirozenosti štěpovat ušlechtilé vlastnosti krásných ctností. Protože to je Boží vůle i přikázání: rozmnožovat, šířit dobro jak ve svém srdci, tak i v prostředí, v němž žijeme a s nemenší silou odporovat každému zlu. Potom se také nebudeme bát myslet na smrt. Ani nebudeme její možnost odsunovat do pozadí. Protože budeme mít naději, že i ta naše tichá noc bude krásná, až přijde jedenkrát.

(ovocnář, velmi odcizená rodina, Svatý týden)

Mt 25, 1 – 13 CZ

**Obětavý, dobrý život, víře velmi odcizený. Podzim…**

Básníci a malíři si rádi berou za své umělecké náměty myšlenku podzimu. Opěvují jeho krásu, kterou podzim jistě má. Nese však této krása v sobě i nádech smutku. Pramení z patrných známek zániku, který nám připomíná každý padající list. Jediné, co činí podzim krásným a z čeho vyrůstá jeho štěstí, je plodnost a požehnání odcházejícího léta. I u lidí je tomu tak. Dokud je člověk mladý, nezkušený, touží, aby byl ode všech milován, aby byl oblíbený a je šťastný, je-li středem pozornosti druhých. Několika jedincům se to i podaří. Ale potom přijde stáří. A člověk najednou pozná, jak všechna tato přání byla nerozumná a malicherná. Najednou vidíme, že naše snahy měly jít docela opačnou stranou, že jsme měli sami druhé v životě co nejvíc milovat, sami jsme měli pro druhé žít a obětovat se bez ohledu na to, jestli se nám láska odněkud vrátí.

V tomto spočívá krása a radost podzimu lidského stáří. A Čím plodnější a užitečnější bylo léto, tím více radosti a štěstí se v těch podzimních dnech skrývá. Je to ovoce vlastních obětí a rozdané lásky. Je to také naplnění největšího přikázání Božího, které nám dal náš Spasitel: „Přikázání nové vám dávám, abyste se milovali, jako jsem já miloval vás.“ Plňme toto přikázání ve svém životě, dokud nám neubývá sil, přinášejme oběti, dokud jsme jich schopni. Dá-li nám Bůh dožít se většího počtu let, budou nám naše skutky lásky pramenem radostí našeho podzimu. Budou nám také nadějí, e za ně obdržíme věčnou odměnu, až Bůh přijme od nás poslední obě naši smrt. Našemu v Pánu zesnulému poděkujme za krásný příklad obětavého života a prosme Všemohoucího, aby mu byl štědrým Odplatitelem.

Rim 14, 7 – 9. 10b – 12

**Starý, velmi pečlivě ošetřovaný…**

Nikdy nás tak netěší vědomí, že jsme měli svoje rodiče rádi a že jsme jim svou láskou ulehčovali tíhu jejich stáří, jako ve chvíli, když se s nimi loučíme naposled. Tato radost nevyrůstá jen z pocitu splněné povinnosti dětí vůči rodičům, je to také uspokojení duše nad splněným Božím přikázáním. Že i když jsme bohužel v životě přestoupli nejedno přikázání, že jsme nepřestoupili alespoň toto jediné. Jsme proto šťastni a v naší duši i ve chvíli bolesti je klid a mír. Když totiž ztratíme svoje rodiče, připadáme si najednou nějak staří. Vidíme, že nastupujeme na místo stárnoucích, protože už nikdo před námi není a naopak noví a noví lidé přicházejí za námi. V této chvíli hledáme usilovně ve svém životě všechno, co by se mohlo líbit Bohu. Boží spravedlnosti. A jsme šťastni, jsme klidní, můžeme-li v uplynulém životě najít skutky lásky, obětavosti a vděčnosti. Buďme proto drazí přátelé vždycky dobří ke svým starým a mnohdy nemocným rodičům. Mějme plno trpělivosti s jejich stářím. Přijde den, kdy se ztratíme a potom bude pro nás velkou útěchou, co jsme pro ně vykonali. I vám, drazí zarmouceni, děkuji za všechnu lásku a trpělivost, se kterou jste o svého tatínka v jeho těžké nemoci pečovali. Zachovejte mu tuto svou lásku a pamatujte si, že mu ji můžete dále zachovávat v modlitbě.

Jn 5, 24 – 29 – CZ

**Hajný… odcizená rodina… velmi oblíbený, dobrý…**

Zahučely hory, zašuměly lesy, kam jste se poděly, moje mladé časy? Skoro pokaždé slyšíme tuto píseň hrát u otevřeného hrobu a myslím, že v nás vždycky vyvolá stesk. Člověk totiž žije svůj život, aniž by si. jej uvědomoval. Léta ubíhají v ustavičné práci, námaze a starostech a najednou jsme se svým životem u konce. V takovéto chvíli opravdu nevíme, kam se poděla naše mladá léta, kde se ztratily naše mladé časy. A jedno je pro tuto chvíli příznačné, že totiž v těch posledních chvílích se docela změní naše nazírání na život. Na radost, na úspěch a na štěstí celého našeho uprchlého života. Najednou nám připadají nepatrnými výsledky naší dlouholeté práce I životních úspěchů. I ten vyšší stupínek společenského postavení se nám zdá být pojednou bezvýznamný. Jenom jedno nás zajímá. Jak dalece jsme ve svém životě dovedli uplatňovat a rozdávat dobro. Toto jediné nám připadá cenným a užitečným, zatím co všechno ostatní ztrácí v našich očích na významu a na ceně. Proto nás sv. Pavel ve svém listě po celý život napomínal: Dokud máme čas, čiňme dobré. Ano, čiňme dobré, až jednou přijde den a i pro nás došumí lesy a my se budeme překvapeni tázat, kam se naše mladé časy poděly, bude nám to dobro, které jsme v životě rozdali a uskutečnili, jediným zdrojem radosti a tichého štěstí. Život sice uplyne, jako kdyby kámen do vody zahodil, ale ušlechtilost a dobro mu dá cenu drahokamu, jehož bohatství se nedá odhadnout. Protože život naplněný dobrem představuje záruku věčné odměny Boží v království pokoje.

Jn 14, 1 – 6 – CZ

**Milý, dobrý člověk…**

Prázdné místo, které zůstane po odchodu člověka, nebývá vždycky stejné. Umírá-li život, zanikají i jeho projevy, které se buď kladně nebo záporně dotýkaly našeho života.A jako s člověkem zatrpklým, nevlídným odchází stísněnost a chlad, který kolem sebe šířil, tak s duší milou, bezelstnou ztrácíme i teplo a pohodu, kterou stále vyzařovala. Po takovém člověku je prázdno. Prázdno, které svým velkým tichem způsobí v našich srdcích na dlouhou dobu bolest a smutek. Jako když dítě odejde a vezme sebou své bezstarostné veselí, tak je prázdno po člověku, který se svou ochotou a upřímností dítěti podobal. Tomu se neříká povaha. To je víc. To je soustavné úsilí uskutečňovat dobro v rodině, v sousedství, ve společenském životě. A tato snaha, jak dovedeme být k druhým dobří a ochotní, ta je současně měřítkem, kolik v nás žije křesťanství. Protože láska ke druhým je základem křesťanského učení a nijak se z života křesťana odmyslet nedá. Našemu v Pánu zesnulému poděkujme za všechno, co pro nás kdy udělal a za každé milé slovo, kterým nás potěšil.

Jn 14, 1 – 6 - CZ

**Pracovitý… velmi skromný člověk…**

Všechny svoje kněžské služby jsem konal a konám rád. Ale nade všechno rád chodívám k našim nemocným a poslouchám jejich vzpomínky na uplynulý život. Jejich pohled na život a na svět je docela jiný než býval za dob jejich zdraví. Je to pohled jakoby z výšiny, zachycuje sice ještě naše dění, ale zároveň je přitahuje i druhý neznámý svět. Při těchto návštěvách si vždy znova. Potvrzuji útěchyplnou pravdu o věčném životě a nesmrtelnosti. Žije mezi námi jistě nemálo lidí, kteří si v životě přišli na své a nemají tedy mnoho k dobírání. Ale co ti, kteří mimo trampot a těžké práce neužili ve svém životě nic? Kteří byli za svého života stále jakoby odstrčeni, ti že by také neměli nic dobírat? Vždyť je jich většina, je jich mnohem víc než si myslíme, protože lidé s neradostným životem jsou velmi tiší, málokdo o nich ví. Jenom Bůh ví o tom, co neví svět a je těmto lidem velmi blízko. A nemocný, unavený člověk začíná tuto Boží blízkost tušit. Jak se mu vzdalují břehy tohoto světa, tak na druhé straně se začínají zřetelněji rýsovat břehy věčnosti. Tím se stává pohled těchto lidí jiný, než pohled náš. Je jiné i jejich smýšlení a touha. Touží po Bohu. Toto je nejkrásnější odchod ze světa. Člověk totiž jde ve smrti vždycky Bohu vstříc. Za prahem smrti jiné cesty není. Ale velmi záleží na tom, abychom šli svému Bohu vstříc s láskou a s touhou. Aby náruč Boží, která na nás za prahem smrti čeká, mohla zůstat na věky naším domovem.

Jn 19, 17 – 18. 25 – 30 – CZ

**Rakovina…**

Myslím, že všichni rádi čteme v tisku články o tom, jak se v posledních létech prodlužuje hranice lidského věku. A čím více křížků přibývá, tím raději se přesvědčujeme, že osmdesátka nebude pro člověka žádnou vzácností. Jsme rádi a naplňuje nás to jakýmsi klidem, můžeme-li svou smrt odsunout co nejdál do pozadí. My se totiž smrti bojíme. A přece smrt je také Boží dar. Dokonce dar nejvyšší ceny, protože jediná smrt nám může pomoci k tomu, aby Bůh setřel z našich oči všechny slzy. Jenomže my sice věříme v Boha, ale málo věříme Bohu. Málo věříme všem těm krásným zaslíbením Ježíše Krista o životě věčném v Jeho království, o štěstí, které na lidské srdce nikdy nevstoupilo a které Bůh připravil těm, kdo jej milují. Opakujme si často slova Písma sv. o věčném životě a tak jako věříme v Boha, věřme i Bohu. V těžkých chvílích nám tato víra zachrání klid a nebudeme se tak lekat ani smrti své, ani smrti našich drahých. I pro našeho v Pánu zesnulého už všechny bolesti pominuly a Bůh setřel z jeho očí všechny slzy. Přejme mu po jeho bolestné nemoci toto oddechnutí a konečný mír. Vy, drazí zarmoucení, se snažte smířit s tou to bolestnou ztrátou a svůj smutek nabídněte Bohu jako oběť za spásu duše svého tatínka.

Jn 19, 17 – 18. 25 – 30 – CZ

**Velmi těžký život…**

Nikdy se o nikom tolik nemluví jako o mrtvém, když se dědinou roznese zpráva o jeho smrti. život zesnulého se rozvíjí před našima očima jako na plátně a my pak často říkáme: “Už chudák dotrpěl, už jej nic nebude bolet.“ Nemusí být v životě ani tolik nemocí a křížů jako tornu bylo u našeho v Pánu zesnulého a člověku je těžko žít. Nesmíme se však, drazí přátelé, dívat na kříže života jako na projev Boží msty nebo nelásky. Všechno co je pro člověka zde na zemi těžké a bolestné, to všechno je společná daň společné hříšnosti, kterou na sebe lidstvo uvalilo na začátku svých dějin tím nešťastným: “Nebudu sloužit“Je ovšem pravda, že někdo trpí příliš mnoho, že život některých se skládá jen z bolestí a nekonečného trápení. To je úděl statečných a trpělivých. Každý by jejich kalich nedovedl pít, každý by s tak těžkým křížem až na Golgotu nedošel. A kříž předčasně odhozený nemá cenu. Kdyby byl náš Spasitel odložil svůj kříž někde za městem, nebyl by vykoupil svět.

Existence utrpení ve světě je jedním z velkých tajemství Božích. A dokud jsme nuceni chápat jen pozemskými schopnostmi svého rozumu, nikdy je plně nepochopíme. Víme jenom to, že cena utrpení je nesmírně velká, protože náš Spasitel zachránil utrpením celý svět. Je jistě velká i cena lidských bolestí a všichni, kteří trpí, jsou milí Bohu, protože Ježíš o nich řekl, že jsou blahoslavení. Jednou i my staneme před Boží tváří. Naše duše oproštěna od těla nebude ničím omezována ve svém chápání a nám potom bude všechno nad slunce jasné. I to, proč někdo musel život zde na zemi ne prožít, ale protrpět. Do té doby si važme všech, kteří trpí, a modleme se za ně. Jejich utrpení jde do společné pokladny lidských nedoplatků a zachraňuje svět. Vám, drazí přátelé, děkuji za všechnu trpělivou péči a oběti, které jste svému tatínkovi po všechna léta prokazovali

Jn 19, 17 – 18. 25 – 30 – CZ.

**Podzim… starší člověk…**

Přiblížil se podzim a my vnímáme jeho přítomnost s docela jinými pocity než příchod jara. V našich slovech je smutek, když říkáme, že už jsou holá pole nebo že se ptáci chystají k odletu. Jediné, co potěší naše srdce je pohled na krásu ovocných stromů v našich zahradách. Větve jsou zatíženy ušlechtilými plody a den co den dozrávají krásnější odstíny barev. Pohledem na tuto požehnanou krásu se naše nitro znovu zaraduje a potěší. Něco podobného se děje I v životě člověka. Prožíváme radostné jaro dětství, krásné léto dospělého života a nadejde podzim s tíhou stáří a blížícím se koncem. Na první pohled závěr plný stesku. Ale je zde jedna krása, která zatlačuje všechen smutek. Jsou to plody vlastního života. Stáří není proschlý štěp, ochuzený o všechnu krásu. Stáří je požehnaný strom, který nese ve svých větvích plody celého života. A Čím byl život Člověka bohatší na oběti, tím požehnanější a krásnější je jeho ovoce. V tomto tedy spočívá útěcha stáří. Ve vykonané práci a v naplnění života. My ovšem často přehlížíme toto bohatství našich stařečků a stařenek, ale nebeský Hospodář se s velkou láskou a oceněním dívá na tento poslední čas zrání. Čas, který vyvrcholí velkým okamžikem, kdy Bůh přijme všechny malé I velké plody našeho života a podle nich nás každého odmění.

Mt 25, 31 – 46

**Starší člověk… těžké kornacení…**

Někdy se nám křesťanům vytýká, že náš názor na život je příliš pasivní. že se nedá v praxi vůbec uskutečňovat. Jsi chudák a ubližuje se ti, nic si z toho nedělej a ani se nesnaž nic změnit, však ti to po smrti Pán Bůh vynahradí. Jako kdybychom všechnu naději na zlepšení nebo odměnu kladli jedině až za hrob. Ano, my jistě počítáme s tím, že jednou přijde náš den, kdy Bůh odmění nás podle našich skutků a vždy bude tato naděje naší velkou útěchou v těžkých chvílích života. Ale je jenom to jediné? Nedává nám naše víra a hlavně život z víry, nedává nám sílu a odvahu přežít právě ty zkoušky, které člověka potkávají? Přijde nemoc a dolehne nejen na nemocného, ale na celou rodinu. A co pomůže se vzpírat nebo bránit. Nezbývá nic jiného, než hledat sílu a trpělivost pro každý přicházející den. Protože každý den nese sebou nové obtíže. Každý musí projít těžkými zkouškami života sám, aby poznal, kolik síly Bůh a víra v Něho v takové chvíli dá. Těšme se drazí přátelé vždycky nadějí na věčnou odměnu našeho pozemského života. Je právě tak plná útěchy jako pravdy. A buďme zároveň Bohu vděčni za všechnu sílu a trpělivost se kterou jsme dovedli nést svoje životní kříže. I vám, drazí zarmoucení, děkuji za vaši velkou obětavost, se kterou jste sloužili svému tatínkovi. Kéž Bůh přijme všechny ty vaše služby zároveň i s posledními obětmi vašeho zesnulého a odmění je věčnou odměnou.

Mt 25, 1 – 13

**60 let… Těšil se na důchod…**

Zase jednou zklamala naděje na odpočinek, na klidné stáří. A je to už jedna z posledních nadějí, kdy člověk doufá, že si po životě plném práce a trampot odpočine. Že bude mít čas na svět kolem sebe, že se nebude muset dívat po hodinách, které po celý život našemu času rozkazovaly. Ale jako tolik nadějí nás V životě zklamalo, tak selhala i tato jedna z posledních. Šedesátka s vyhlídkou na odpočinek je na dosah ruky a najednou se vplíží do našeho těla nemoc. Zase je po všem. Místo klidného stáří přijdou cesty po nemocnicích, bezesné noci, bolest. Nepřipomínám vám tuto skutečnost proto, abych vás zrazoval od pozemských nadějí. Nemyslím také, že tyto všechny naděje jsou marná. Chci váti jen říci, že je pro vás nutné, abychom při všech nadějích svého srdce živili ve Svém srdci zároveň i tu velkou a krásnou naději na věčný život a věčnou odměnu našeho pozemského života. Čím tato naděje bude v našem srdci živější, tím snadněji uneseme všechna životní zklamání, která nás potkají a zarmoutí I předčasné odchody našich drahých z tohoto světa poneseme statečněji, když si uvědomíme, že nás přece neopustili naši zesnulí navždy, že se s nimi jednou shledáme, že jako oni tak i my najdeme svůj nový domov v Boží náruči.

Mt 25, 1 – 13 – CZ

**Starý zvoník…**

Modlitba „Anděl Páně“ je zkráceným, radostným růžencem. Zdravíme Matku Boží a připomínáme jí tu nejkrásnější chvíli jejího života, kdy jako poslušná služebnice Boží se stala Matkou Ježíše Krista a On zároveň s ní pak přebýval mezi námi. Nebylo a nikdy nebude šťastnější matky, ani krásnějších chvil mezi matkou a synem, než bylo tenkrát v prostém nazaretském domku. Nikdo také nemůže Marii víc oslavit, než když se zamýšlí nad těmi požehnanými 33léty společného života s Ježíšem zde na zemi. Když jsem našeho v Pánu zesnulého připravoval v nemoci na jeho poslední chvíli a podával mu Chléb života, připomněl jsem si, kolikrát asi tento vetchý stařeček zdravil Matku Boží svým “Anděl Páně“. Kolikrát ji oslavoval jasným hlasem našeho zvonku. A připadlo mi, že já mu vlastně nemám co říci, že on je přes ten zvonek s Matkou nebeskou nějak důvěrně známý, že si pro svou hodinu smrti už dávno zajistil tu nejspolehlivější průvodkyni. I my rádi a často pozdravujme nebeskou Matku. Zamýšlejme se nad Jejím požehnaným životem a nad jeho krásou. Potřebujeme přece stále Její pomoc a ochranu a mimo to i nám se jednou přiblíží chvíle, kdy se budeme ohlížet po spolehlivé průvodkyni, která by nás šťastně převedla v hodině naší smrti, branou věčnosti. Našemu stařečkovi ještě poděkujme za jeho věrnou službu zvoníka a jeho duši přenecháme lásce a ochraně nebeské Matky.

Jn 6, 37 – 40 – CZ

**Velmi chudý a ubohý člověk…**

Věčnou útěchou zůstane pro nás podobenství o boháči a Lazarovi. Na světě je mnoho nerovnosti a Kristus o tom velmi dobře věděl, proto nám toto podobenství vyprávěl. Žil bohatý člověk. Nádherně se oblékal, jedl jenom vybraná jídla a dopřával si všechny radosti tohoto světa. Dalo by se říci, že když na to měl, mohl si to dovolit. Jenomže to nebylo tak jednoduché. U dveří boháčova domu sedával žebrák Lazar. Díval se prosebně, zda by nedostal alespoň drobečky padající se stolu. Ale boháč místo zbytků jídla, na něho, jak se zdá, poslal psy. A němá tvář byla soucitnější než její pán. Lízali chudákovi vředy. Tak to trvalo až do smrti. Lazar má na světě ještě chudý pohřeb, ale jeho duši odnášejí andělé do ráje. I boháč umírá, jeho pohřeb je velmi slavný, ale jeho duše padá do míst věčného zavržení, štěstí Lazarovo i trýzeň sobeckého boháče jsou věčné. A Kristus řekl, že je to tak spravedlivé. Nikdo se nemusí bát, že by Bůh někomu věčným trestem ublížil. On zná nejen slova a skutky, jak je znají lidé, ale i myšlenky a úmysly a odpočítává to, co zavinili druzí. Bůh si totiž může dovolit říci, že je spravedlivý. I když si odmyslíme všechnu nespravedlnost, kterou zaviňují zlí lidé, zůstává ještě mnoho nerovnosti mezi námi. Naším úkolem je tyto rozdíly vyrovnávat, pokud je to ovšem v našich silách. Přes to, při nejlepší vůli nenahradíme lidem odstrčeným a postiženým bídu jejich života. Ale ať všichni tito zapomenutí nemalomyslní a nezoufají. Není ještě všemu konec. Je přece Boží spravedlnost a ta je věčná.

Jn 14, 1 – 6 – CZ

**Lesník, postavil si na stáří nový dům…**

Toto je tedy všechno, co zůstalo rodině z krásných nadějí na klidná léta odpočinku. Z naděje na klidné dny, Kdy se člověk těší výsledků své práce a z milých vzpomínek. Toto všechno se zřítilo jediným těžkým okamžikem, kdy se zastavilo srdce otce a manžela. Jenom Bůh a vy sami, drazí přátelé, víte, jak velká je vaše bolest nad tím, že váš tatínek si budoval dům jen proto, abychom jej z něho dnešního dne vynesli k věčnému odpočinku. Pro velkou bolest však nezapomínejte na to, že jste svého tatínka neztratili navždycky. Pán Ježíš, než vstoupil na nebe ke svému Otci, řekl; Jdu, abych vám připravil místo.“ Proto i když nás z našich domovů, které jsme si zbudovali, vynášejí na svaté pole a náš dům zůstane po nás prázdný, nebudeme nad touto skutečností příliš smutni. Náš Spasitel nám připravil jiné místo, ze kterého nás už nikdo nikdy nevynese. Protože to bude domov věčný a Písmo sv. nám o tomto domově říká, že bude mnohem krásnější než nejlepší domov zde ne zemi, že lidské oko takovou krásy vůbec nikdy ani nevidělo, jakou Bůh připravil těm, kteří jej milují. Bude tam tedy mnohem více krásy, než má v sobě nejkrásnější ráno jarního lesa, kterým se náš zesnulý tak často těšíval. Přejte mu tedy drazí zarmoucení tento domov dokonalé krásy a věčného štěstí. Přejte mu i jeho předčasný odpočinek. Zachovejte mu vděčnost za všechnu jeho práci a oběti a co jste mu nemohli oplatit v životě, to se snažte vynahradit častou modlitbou.

Jn 14, 1 – 6 – CZ

**Dobrý člověk…**

„Klíč od domu vám odevzdávám, s prázdnýma rukama se vydávám na cestu a neberu si nic, jen srdce plné očekávání.“ Všichni tak jednou odevzdáme klíč a vydáme se na cestu s prázdnýma rukama. A naše srdce? Opravdu, je stále plné očekávání. Od prvního dětského těšení se na maminku, až se vrátí z nákupu, na tatínka až přijde z práce a přes všechna dychtivá očekávání, která sebou nese mládí. Ani v dospělém věku se naše srdce nezbaví tohoto těšení se na něco a vždy znova toužíme až toho nebo onoho dosáhneme. Pak přijde stáří a člověku by se zdálo, že naše srdce by se mělo konečně utišit, že už nemá, nač by se těšilo. Je unavené, je bezpočtukrát zklamané, je nemocné ode všech trampot a bolestí, které muselo prožívat. Stane se však pravý opak. Staré srdce se zaplní do posledního místečka tím nejkrásnějším očekáváním. Jako by tušilo, že přišel čas, kdy je už nikdo nezaskočí, nikdo mu nebude moci ukřivdit. Tuší, že přichází čas, kdy konečně nalezne všechno to krásné, co chtělo najít a po čem v životě marně toužilo. To srdce tuši blízkost Boha. A je plné očekávání. Všichni víme, drazí přátelé, že nemoc a nakonec smrt vašeho tatínka vám způsobily bolest, ale prosím vás, abyste mu přáli jeho věčný pokoj. I on za svého života nejednou marně toužil po klidu, až nyní jej konečně dosáhl. Za jeho pracovitý život, lásku a oběti, za jeho upřímnou zbožnost mu nyní Bůh dopřál dokonalé štěstí věčného domova.

Jn 14, 1 – 6 – CZ

**Čekal na smrt, vdovec…**

Když se blíže podíváme na svůj život, zjistíme, že stále něco čekáme. Těšíme se na něco. Již jako děti jsme se těšili, až vyjdeme školu a pak to šlo s námi celý život. Bohužel, naše očekávání bylo nejednou zklamáno. Často jsme čekali víc, než jsme obdrželi. Ani radost z dožitého důchodu není nakonec tak velká, jak jsme si představovali, zvláště je-li zkalena odchodem jednoho z manželů. A najednou je zde chvíle, ve které člověk po prvé zatouží po smrti. To, čeho se celý život bál, čemu se bránil, to se najednou stane předmětem jeho touhy e očekávání. Jako se k nepoznání změnilo tělo člověka stářím a dlouhou nemocí, tak se změnilo i jeho myšlení a nazírání. Duše jako by byla již naplno obrácena k věčnosti. Chce jít za těmi, kteří ji předešli. Touží opustit svět, chce jít k Bohu. Tato touha, drazí přátelé, je jediná, jejíž splnění předčí daleko všechno naše očekávání. Sv. Pavel píše, že oko lidská nevidělo, ucho neslyšelo a na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří jej milují. Za všechna naše marná čekání, za všechny naše ztráty a zklamání, za všechny bolesti života čeká nás za branou naší smrti Bůh, aby setřel všechny slzy s našich očí a uvedl nás do svého domova. Tento nový domov přejme i našemu m1lému stařečkovi. Vám, drazí zarmoucení, děkuji jeho jménem za všechny služby, které jste mu v jeho nemoci prokázali.

Jn 14, 1 – 6 – CZ

**Velmi ochotný, obětavý člověk, náhle…**

Nemusí to být ani smrt mladého člověka, aby nás bolestně překvapila. I odchod dědečka nás zarmoutí zvláště tehdy, když ten dědeček byl i přes své stáří ochotný a obětavý, když byl tak šťastný, že může být ještě platný a pomáhat. Při takových příležitostech lidé rádi litují zesnulého. Vzpomíná se na obtíže jeho života, co všechno vytrpěl, co se napracoval a že vlastně ze života nic neměl. Ale toto je přece největší štěstí člověka. Když na konci svého života má za sebou obětavý, pracovitý život. Přišli jsme na tento svět, abychom jednou zemřeli. A čas, který nám byl zde dán, ten máme využít ne k tomu, aby si snad každý přišel na své, ale abychom jej vyplnili obětavým, spravedlivým životem. A za všechny ty drobné oběti našeho života, za všechny všední dny, ze kterých člověk zdánlivě nic nemá, máme jednou dojít věčné odměny z Božích rukou. Jsme tedy velice daleko od pravdy, když litujeme našich zesnulých, že nic ze života neměli. Protože oni za svůj obětavý a spolehlivý život berou z rukou Božích královskou odměnu věčného štěstí. Našemu v Pánu zesnulému ještě všichni poděkujme za všechno dobré, co nám kdy prokázal a za všechnu ochotu, kterou pro každého měl. Zasluhuje si, abychom na něho všichni pamatovali ve svých modlitbách.

Mt 25, 1 – 13 – CZ

**Rakovina krku… velmi odcizená rodina…**

Většina z nás si velmi dobře pamatuje hrůzy druhé světové války. Agresoři měli oblíbený zvyk vyhrožovat, že každého desátého zastřelí. Bylo to hrozné. Nikdo nevěděl, kdo bude desátý. Připadá mi, že je jakási podobnost mezi tehdejšími násilníky a zlou nemocí, která strávila i našeho v Pánu zesnulého. Také si tato zákeřná nemoc vybírá svoje oběti, jako kdyby je odpočítávala. Každým rokem jí platíme daň, každým rokem doprovázíme předčasně na náš hřbitov těla našich drahých, která znič1la svou záludností. Připadá mi také, že jsme dlužni těm, které uchvátila, že jsme jim nějak poplatní. Nikde nemáme přece napsáno, že něco podobného by nemohlo potkat i nás. Jsme všichni děti této země, jsme nakloněni ke slabostem a k chybám, kterým se bohužel i málo bráníme. Nic nás tedy nevylučuje, že bychom nemohli být právě ti desátí. I kdyby naše srdce i celý náš život byl bez viny, nikdy si nebudeme jisti před strastmi tohoto světa. Kde najít smysl utrpení? A přece je odpověď dána. Žil na zemi Člověk, kterého nikdo nemohl vinit ze hříchu a ramena tohoto Člověka zranil kříž nejtěžší. Byl to kříž Kristův, který se stal křížem naší spásy. I lidská bída má toto pos1ání. Máme spojovat všechny těžkosti života i smutek, který nás skličuje s křížem Kristovým. Aby se i naše kříže staly oběťmi našeho vlastního vykoupení. Vám, drazí zarmoucení, děkuji za všechnu obětavou péči, kterou jste svému tatínkovi v jeho těžké nemoci věnovali.

1 Jn 3, 1 – 2

**Proč jsme na světě…**

Náš Spasitel v jednom ze svých rozhovorů s učedníky prohlásil: „Přišel jsem na svět, abych plnil vůli Toho, který mne poslal.“ V této řeči je odpověď i na naše otázky: proč tady na světě jsme, proč jsme se narodili právě nyní, proč náš život je takový, jaký je. Život i čas, ve kterém žijeme, cesty, kterými náš život jde, to všechno Je z příkazu Boží vůle. A dalším příkazem je, abychom jako Spasitel plnili vůli Toho, který nás poslal. Otcova vůle byla, abychom zde byli ne jako pouhé množství, kde je lhostejné, je-li tam o jednoho víc, nebo méně. Ale abychom zde byli, tak jak jsme, se svým tělem a duší, abychom žili v tom prostředí, ve kterém žijeme, abychom měli ty radosti i ten kříž, který na nás po léta doléhal. Takový byl Boží plán a na nás je abychom podle to¬hoto Božího Plánu žili a pracovali. I kdyby se náš život zdál bezvýznamný, není zbytečný, protože i ten nejméně významný život je zaznamenán v Božím plánu, je kresbou v díle našeho Stvořitele. Toto vědomí je pro nás nejen velkou útěchou a povzbuzením, je to i potvrzení naši lidské důstojnosti. Jsem zde na světě z Boží vůle a Bůh o mně ví. Jsme článkem v jeho stvořitelském plánu od počátku světa Podle příkladu Spasitele buďme tedy poslušní a snažme se plnit ve svém životě vůli Toho, který nás poslal. Až do onoho dne, kdy nás zase zavolá zpět. Vám, drazí zarmoucení, Pán Bůh zaplať za všechny obtíže, které jste se zesnulým v jeho nemoci měli. Nyní na něho ještě, prosím vás, pamatujte ve svých modlitbách.

Lk 12, 35 - 40

**58 let… 8 dětí…**

Také mně zemřel v tomto věku tatínek jako náš v Pánu zesnulý. Bylo to v prvém roce mého kněžství. Přiznám se, že jsem se tehdy díval na každého stařečka se smutkem. Stále mi totiž přicházelo na mysl, proč můj tatínek také nemohl zešedivět a zestárnout do vysokého věku. A potom ubíhala léta mého kněžského života. Pohřbíval jsem nejen mladé dědečky, ale i mladé tatínky a maminky. Začínal, jsem si ujasňovat, že člověk zde na světě nemá naprosto žádné právo dotazovat se Boha, proč mu nedal se dožít vysokého věku. Spíše bychom měli být udiveni, že nás Bůh zde vůbec nechává. Že nám dopřál, zde na zemi žít. Bůh přece, když nás poslal na tuto zem a nechal naše srdce přilnout ke všem našim drahým, nám popřává mnohem více než jenom žít s nimi několik roků pozemského života. Daroval nám zároveň život věčný, život nesmrtelný ve svém království. A v tomto Božím domově se zase jednou všichni sejdeme tak, jako jsme se scházívali o svátcích nebo o rodinných slavnostech. I vy, drazí, zarmoucení, přijměte, prosím vás, dočasnou ztrátu svého tatínka tiše a pokorně. Přijměte ji jako něco, co je jenom přechodně bolestné a těžké. Přijde přece jednou den, kdy všichni dobří tatínkové dojdou za svůj obětavý život velké odměny. Bude to den slávy a velkého shledání. Den, kdy se náš pláč promění ve věčnou radost.

Lk 12, 35 - 40

**Manžel za půl roku po ženě, šťastné manželství…**

Máme Jen matnou představu o počátcích všeho stvoření ale víme, že Stvořitel dal muži ženu. Ne jako nějaký pozdější doplněk, to byl od věku ustanovený plán, že po boku muže bude žít žena. Nejen jako udržovatelka lidského rodu, ale složením svého nitra bude zároveň doplňovat život muže. Bude mu radostí i útěchou. V její přítomnosti bude muži dobře. Tak vznikají krásné a ušlechtilé svazky manželské. A najednou přijde smrt. Bezohledně zničí svazek plný lásky a vzájemného pochopení. Chtěl snad Bůh člověka jenom takto podvést? Dát mu na chvíli krásnou věc a pak mu ji tak nemilosrdně vzít? Ne! Věc, která se nehodí k užívání, pálíme. Zákon, který se ukázal nesmyslným, prohlašujeme za neplatný. Touha, která nemůže dojít splnění, sama od sebe zanikne. V našich srdcích však stále nalézáme živelnou touhu po životě, po štěstí. Chceme vidět šťastné i ty, které milujeme a toužíme po stálém společenství s nimi. Sám Stvořitel vložil a udržuje tuto touhu v lidských srdcích a On sám ji také jednou naplní. Nebuďme tedy zoufalí, když se naše příbuzenské svazky začnou najednou trhat a z rodin zůstávají jenom trosky. Naše společenství trvá dál, jako trvá dál láska k zesnulým. A jednou, jednou se zase spojíme v jedné rodině. Protože všichni časem zemřeme a všichni se potom sejdeme před Boží tváří. Nikdy nepochybujme o tomto věčném shledání. Tato velká naděje nám dá jenom klid a posilu v našem smutku, ale bude nám také dobrou zárukou, že Bůh naši víru jednou odmění. Našim v Pánu zesnulým manželům přejme jejich šťastné shledání. Zatím co nás čeká ještě nejedno bolestné rozloučení, oni se již nikdy loučit nebudou.

Lk 12, 35 - 40

**Netrpělivý člověk…**

Když dětem ve škole vyprávím o zaslíbené zemi izraelského národa, jak byla krásná, úrodná s o tom, jak Bůh vedl vyvolený lid do této země přes vyprahlou poušť, tu skoro nikdy nemohou pochopit nespokojenost a reptání Izraelitů na této cestě. Jak je možné, říkají mi, že se jim pořád něco nelíbilo, když přece věděli, že je Bůh vede do krásného, nového domova. A mně již nejednou napadlo, jak by bylo dobře pro nás, pro dospělé, kdybychom si dovedli uchovat ten dětský rozum a postřeh. Tu důslednost dětského uvažování, My přece také jdeme krok za krokem ve svém životě do zaslíbené země. Do země Boží. A jako ti izraelští stále ne něco naříkáme, stále se nám něco nelíbí. Měli bychom vědět, že všechno to nepříjemné i bolestné, co nás na cestě života potkává, že to jsou jen potíže cestování. Měli bychom také pamatovat, že svým putováním na tomto světě konáme nanejvýš důležitou pouť, která má končit v zemi zaslíbené, v zemi Boží. Jestli jsme snad, drazí přátelé, na toto všechno jednou pozapomněli, h1eďme si znova uvědomit smysl našeho bytí zde na zemi. Budeme spokojenější, protože nám bude připadat snadným podstupovat nedostatky života a mnohé, co v nás budí nespokojenost, nám bude připadat malicherným, nepatrným. Budeme také šťastnější, protože i v těch těžkých chvílích se bude před našima očima rýsovat cíl zaslíbené země, kde na nás čeká Boží náruč a kde naše věčně nespokojené srdce dojde konečně klidu a dokonalého štěstí. I našemu v Pánu zesnulému přejme jeho nový domov v zemi zaslíbené a vy, drazí zarmoucení, nezapomeňte na všechno dobré, co pro vás kdy vykonal a pamatujte na něho ve svých modlitbách.

Lk 24, 13 – 35

**Učitel…**

Nedávno jsem četl pěknou myšlenku. V každém povolání může být člověk buď řemeslníkem, nebo umělcem. Jistě, jenomže někdy stačí dělat jen dobré řemeslo a člověk vykoná dobrou práci, ba může i vyniknout. Ale jsou povolání, kde si člověk nemůže dovolit být řemeslníkem, kde musí být umělcem. K takovým povoláním náleží i povolání učitelské. Žádný materiál není tak cenný, jemný a tak vysoce tvárný, jako ten, se kterým pracuje učitel. Dětská duše.

Bojuje se proti zmetkovitosti. Samozřejmě, už pro svoje svědomí by nikdo zmetky neměl dělat. Škoda práce, námahy i materiálu, který se kazí. I když s určitými ztrátami se dá zase znovu upotřebit. Železo se přetaví, kámen se použije na něco jiného. Jenom kaz na lidské duši, na výchově, na utváření povahy se napravit nedá. Vždycky bude na pokřivený charakter dítěte společnost doplácet a celý život se bude mstít. Proto tolik záleží na umění učitelského povolání: se vší láskou a zodpovědností před Bohem i před lidmi, pracovat na výchově svěřených dětských duší. Jemným svědomím vlastního nitra ovlivnit i svědomí dítěte. Těchto vlastností neznali staří Římané, a proto říkali: „Koho bohové chtějí potrestat, učiní ho učitelem.“ A svěřovali výchovu otrokům. Učili také, ale bylo to řemeslo. Buďme vždycky vděčni svým dobrým učitelům za všechno krásné, co do našeho nitra naseli a za všechny ušlechtilé snahy jejich života. Vaše velká účast i zármutek svědčí o tom, že jste měli rádi i našeho v Pánu zesnulého a že i jemu jste za mnohé vděčni. Svým dobrým příkladem a působením ovlivňovat srdce vaše i srdce vašich dětí vždy k větší ušlechtilosti a dobrotě. Nyní se snažte zase vy pohnout Boží milosrdenství svou modlitbou, aby odchod z tohoto světa byl pro vašeho zesnulého nastoupením cesty do slávy Božího domova.

Mt 25, 31-46

**Velmi odcizená rodina…**

Zemře-li někdo, kdo v posledním čase svého života byl těžce nemocný a musel hodně trpět, litujeme jej a mluvíme o něm jako o chudákovi. Je to správné, když utrpení druhých budí v naši duši soucit, ale nesmíme si myslet, že nejlepším odchodem z tohoto světa je krátká, bezbolestná smrt. Vždy poslední nemoc bývá často jedinou příležitostí, kdy začne mít člověk čas na to, aby začal přemýšlet o své duši, o Bohu a o věčném životě, který se před ním začíná najednou rýsovat. Proto bývají tito nemocní často tak tiší, tak trpěliví, protože jejich myšlenkový svět se stává docela jiným než býval a než je třeba i svět náš. Jako kdyby před sebou najednou objevili velký kus cesty, o které nevěděli a kterou je třeba vykonat. Je to cesta duše k Bohu, k našemu Stvořiteli. Měli jsme po ní kráčet od svého dětství, ale na cestě života nás zaměstnalo mnoho jiných věcí, kterými jsme se nechali zdržet a nyní na konci života nám zůstal příliš dlouhý úsek, který nás dělí od našeho Stvořitele. Toto všechno se nám těžko chápe, dokud je v našem těle dostatek síly a zdraví. Ale docela jinak se jeví tato pravda srdci, které začíná churavět a slábnout. Docela jinak také než my přijímá svou nemoc. A v bezesných nocích, kdy my odpočíváme, konají tito nemocní práci ze všech nejpotřebnější. Jejich srdce, jejich nitro se obrací k Bohu a dobíhá nejdůležitější úsek cesty lidského života. Tak se dopracovávají té věčné pravdy, že nás Bůh stvořil pro sebe a že naše srdce je nepokojné, dokud nespočine v Boží náruči. Vy, drazí zarmoucení, buďte vděčni svému tatínkovi za jeho obětavý a pracovitý život. A my všichni se s ním nyní rozlučme společnou modlitbou za spásu jeho duše a za všechny jeho zemřelé příbuzné.

Jn 6, 37 - 40

Stojíme pri rakve nášho zosnulého brata M , s ktorým nás spájalo puto priateľstva a lásky. Dnes omnoho viac ako inokedy sa vynára v našich mysliach slovo odlúčenie. Toto slovo je silné a živé práve vtedy, keď odchádza z našej blízkosti človek, ktorého sme milovali. Áno, odlúčenie je neznesiteľné tomu, kto miluje. Pokúsme sa o tom rozmýšľať, a konkrétne. Matka odlúčená od dieťaťa, ženích od nevesty, priateľ od priateľa, syn od otca a… navždy. To je naozaj neznesiteľné. Ale môže veriaci človek uvažovať nad večným odlúčením? Môže prijať názor, že smrť je večná a že smrťou sa život definitívne končí? Ježiš nám hovorí tieto slová: „ Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal život večný; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Áno, my pociťujeme veľkú bolesť, keď nás opúšťajú naši milovaní, ale zároveň by sa mali naše srdcia naplniť nádejou, že toto odlúčenie je len dočasné. Pretože Božou vôľou je, aby každý človek mal večný život. Príde choroba a po čase mi usmrtí telo. Alebo ma prejde vlak a rozpoltí mi telo. Ale čo vlastne preťal? Moje telo alebo môj život? Zhluk buniek alebo moju lásku? Nie, bratia a sestry, nik nemôže rozdeliť môj život, ktorý je večný. Nie, nemôže preťať moju lásku. Sme veční, nemôžeme viac umrieť, lebo sme spojení s večným životom, ktorým je Boh. Nik mám nemôže odňať túto účasť na Božom živote.

Ale zapamätajme si, že to, čo nám nemôže nikto vziať, nijaký vlak preťať, to si môžeme vziať my sami, my si to môžeme vziať, my to môžeme rozseknúť svojou vôľou. My sa môžeme odtrhnúť od Boha, a to je naša skutočná smrť. Odlúčenie či odtrhnutie od Boha prostredníctvom ťažkého hriechu je tou skutočnou smrťou, je tým skutočným a trvalým odlúčením. Nie dočasné odlúčenie matky od dieťaťa, ženícha od nevesty, priateľa od priateľa, syna od otca, je neznesiteľné, ale práve odlúčenie človeka od Boha je a musí byť bolestne neznesiteľné. Vtedy človek stráca Boha, ktorý je sám život a zároveň zmyslom každého ľudského života. Bohu naozaj záleží na každom jednom z nás, veď preto poslal na svet svojho Syna, aby sme mali večný život. Je teraz na nás, aby sme svojou vôľou prijali túto najvzácnejšiu ponuku, ktorú nikdy nikto ničím nenahradí. Zaručene aj náš milovaný brat, ktorého dnes odprevádzame na poslednej ceste, túžil po Bohu. Nech ho sám Ježiš Kristus, v ktorého veril a dúfal, prijme do svojho večného spoločenstva lásky. Amen.

Jn 14, 1 -6

Zaiste pre každého z vás bola správa o smrti nášho brata (meno) veľkým prekvapením. Veď sme ho možno len nedávno stretli – plného sily a chuti do života. Ale v už vtedy v jeho hrudi bilo choré srdce, ktoré v istom okamihu už nevládalo biť ďalej. Jeho nečakaný odchod je veľkým zármutkom pre jeho najbližších – manželku a deti, ktorí v ňom strácajú oporu, dobrého manžela a otca. Je to veľký zármutok aj pre nás, ktorí sme boli jeho priateľmi. Tento zármutok by bol priam neznesiteľný, keby v nás nebola nádej na večný život a s tým aj nádej na opätovné stretnutie. A náš zármutok zmierňuje aj vedomie, že ho dobrý Boh povolal k sebe vo chvíli, keď bol pripravený – v predvečer smrti si vykonal prvopiatkovú spoveď a prijal svojho Spasiteľa v Eucharistii. Boh je verný tým, ktorí sa usilujú byť mu verní. Istý kňaz rozprával o udalosti, ktorá sa odohrala okolo roku 1935 v Osturni.

Umieral bača z Vyšného konca. Keď prišli pre kňaza s prosbou, aby ho išiel zaopatriť, slnko už bolo veľmi vysoko. Kňaz vzal so sebou i kostolníka a spolu išli asi šesť kilometrov na salaš k bačovi. Prišli však neskoro – zomrel Pár minút pred ich príchodom. Bača patril k ľudom, ktorí do cerkvi chodievali málo: v lete bol pri ovciach a v zime „tiež nemal kedy“… Späť sa vracali inou cestou, skratkou cez les. Pomalý sa už stmievalo. Obaja kráčali mlčky, zamyslení, trochu rozladení z neúspešnej, zdalo by sa „daromnej“ cesty. Kostolník nechtiac ukázať pokazenú náladu, šiel s lampášom v ruke o niekoľko krokov napred, predbehnúc tak kňaza, ktorý niesol späť nepoužitú Eucharistiu. Zrazu tlmene vykríkol a uskočil nabok… Pred ním ležal muž z dediny – drevorubač. Poznali ho veľmi dobre. Ešte dýchal. Pri práci ho nešťastne privalil padajúci smrek a zvyškom suchého konára na kmeni mu prerazil časť hrude. Nešťastník sa vlastnými silami nemohol spod stromu oslobodiť, ba ani volať o pomoc nemohol… Keď ho tam našli, bol ešte pri plnom vedomí.

„Otče duchovný, ja som vedel, že prídete…“ zachrčal. Slová sa mu len s nadľudskou námahou drali z poškodených pľúc. Ihneď po sv. spovedi prijal Eucharistiu, ktorá nebola pôvodne určená pre neho, ale pre baču, a dostal i pomazanie chorých… Zomrel spokojne, s jemným úsmevom na tvári, zmierený so svojim Stvoriteľom krátko potom, ako zdvihli smrek, ktorý ho privalil… Vedel, že otec duchovný príde, bol totiž jeden z mála chlapov v dedine, ktorí si konali pobožnosť deviatich prvých piatkov. Ježiš Kristus na základe svojho prísľubu nedovolil, aby zomrel v ťažkom hriechu bez spovede. Nedovolil, aby jeho duša bola zatratená. (Blahovistník, apríl 1996 – s.91) Boh je verný tým, ktorí sa usilujú byť mu verní. Nás nebohý brat (meno) sa usiloval byť verný svojmu Bohu. Úprimne, s vierou a s bázňou išiel svojim životom usilujúc sa nasledovať svojho Majstra – Ježiša Krista. Toto poznanie zmierňuje nás zármutok, lebo cítime, že dozrel pre nebo. Dozrel a náš nebeský otec ho povolal k sebe – domov. Bolo by dobré a krásne, keby sa jeho príklad dotkol sŕdc ostatných mužov našej farnosti, aby sa ho snažili nasledovať v úsilí byť verní svojmu Bohu. Amen.

Jn 14, 1 – 6

Keď som uvažoval, ako sa vám prihovoriť, prvé čo mi napadlo bolo že tu netreba žiadnych slov. Stačilo by, aby sme sa chvíľu mlčky pozerali na rakvu s telom nášho nebohého brata (meno), ktorého dnes pochovávame. Stačilo by len v mlčaní spomenúť si na jeho život – a myslím si, že by to bolo to najlepšie kázanie. Skúsme však napriek tomu vypočuť si rozprávanie kazateľa Wilhelma Buscha: Keď som bol mladý, s nadšením sme čítavali novely spisovateľa Maxa Eytha, ktorý je už dnes zabudnutý. Bol inžinierom, preto najčastejšie spracovával témy zo začiatkov technického obdobia. Jednej zo svojich noviel dal názov „Tragédia povolania“. Hlavným hrdinom je mladý inžinier, ktorému jedného dňa za zvláštnych okolností zverili veľmi významnú úlohu: mal vybudovať most nad riekou, ktorá už ústi do mora. Je to veľmi zložitá úloha, lebo na most pôsobia už aj príliv a odliv. A na začiatku technického veku ešte neboli k dispozícií dnešné presné meracie prístroje.

Náš mladík sa odhodlá postaviť ten most. Odovzdanie mostu do prevádzky prebieha počas veľkej slávnosti – zástavy, hudba, fotoreportéri. Vysokí štátni hodnostári a elita mesta sa vo vlaku vezú cez most. Mladý inžinier je stredobodom pozornosti. Všetky noviny prinášajú jeho meno. Zlepšia sa jeho majetkové pomery a v Londýne založí veľký projekčný ústav. Čoskoro sa ožení s bohatou ženou. Má všetko, čo si len srdce žiada. A predsa je v jeho živote boľavé tajomstvo, o ktorom vie len jeho žena. Stále na jeseň sa stratí. Odcestuje k svojmu mostu a keď v noci zúri búrka a bičuje dážď, on stojí, schovaný v pršiplášti, vonku pri moste a bojí sa. Doslova cíti, ako búrka tlačí na piliere jeho mosta. Stále znovu prepočítava, či piliere urobil dosť pevné, či správne prepočítal tlak vetra na piliere. Po utíšení vetrov a búrok vráti sa zase do Londýna, kde žije ďalej ako spoločnosťou vážený a uznávaný človek. Snaží sa správať tak, aby nikto nezbadal, že v duchu prežíva úžastný strach: „Je ten most správne postavený? Je dosť pevný?“ Tieto mučivé otázky sú temným tajomstvom jeho života.

Max Eyth otrasne opisuje, ako ten inžinier potom jednej hroznej búrlivej noci znovu so strachom pozoruje svoj most. Vidí, ako na most prichádza vlak. Vidí jeho zadné svetlá. Tie však zrazu v hukote búrky zmiznú. A on vie: vlak sa teraz zrútil do hĺbky, do spenenej vody. Most sa v prostriedku prelomil. Keď som si ako mladý chlapec ten príbeh čítal prvýkrát, myslel som si: „Nie sme my tiež všetci takí?“ Každý z nás stavia most svojho života. A občas v bezsennej noci alebo, ak sa nás niečo veľmi mocne dotkne, vynorí sa strach: „Naozaj som dobre staval most svojho života?“ Náš nebohý brat (meno) postavil dobre most svojho života. Postavil ho dobre, lebo staval na svojej viere a usiloval sa plniť vôľu nášho nebeského Otca. Jeho smrť bola dovŕšením jeho práce – a pevný most jeho života mu otvoril cestu do blaženej večnosti. Nech nás táto chvíľa zamyslenia posilní. Nech nám dodá odvahu pracovať na „moste svojho života“ vytrvalo, vo viere a nádeji podľa príkladu nášho nebohého brata (meno). Amen.

Ddddddddddddddddddddddddd

**Počujete to škriabanie na dvere?**

Lekára zavolali neskoro v noci k pacientovi, ktorý zomieral. Lekára sprevádzal jeho pes, ako vždy, keď išiel v noci za pacientmi. Keď došli k pacientovmu domu, lekár vošiel dnu, a ako obyčajne, psa nechal vonku. Akonáhle pacient uvidel lekára, trošku ožil. Ale cítil, že zomiera. Obrátil sa na lekára s otázkou: „Doktor, viete mi povedať čo je večný život?“ Práve v tom momente lekárov pes začal škriabať labkami na dvere. Lekára hneď napadla myšlienka. „Počujete to škriabanie na dvere?“ spýtal sa pacienta. „To je môj pes. On ešte nikdy nebol v tomto dome. Nikdy nevidel túto izbu ani nič, čo je v nej. Nevie o tom nič. Všetko, čo vie, je, že som tu ja. Nevieme veľa o večnom živote,“ povedal lekár. „Všetci však vieme, že náš Spasiteľ je tam. A to nám stačí, aby sme tam chceli byť aj my.“

Skutočne, čo vieme o večnom živote? Nič! Jedinou vecou, ktorú s určitosťou vieme je, že tam bude náš Spasiteľ. On sám hovorí: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte“ (Jn 14, 3-4). Po smrti nás nečaká nejaká pustina. Je tam On, ktorý nás čaká a chce nás privítať doma; On ktorý povie svojim verným: „Správne, dobrý sluha; bol si verný nad málom, ustanovujem ťa nad mnohými: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 21). Do rúk tohto milujúceho Spasiteľa my teraz vkladáme dušu nášho milovaného brata (…), kresťana plného viery, starostlivého manžela a otca, a úprimného priateľa. Nech nájde v svojom Bohu odmenu za všetku svoju námahu. Lúčime sa s ním v pevnej nádeji, že sa znovu stretneme v Božom veľkom svete zajtrajška.

Ddddddddddddddddddddddddddddd

Minulý týden jsem viděl výstižně namalovaný obrázek. Měl název “čas“ a byly na ně namalované přesýpací hodiny. Navíc v horní nádobce byla načrtnuta svěží lidská tvář. Polovina čela té tváři už chyběla, byla jakoby sesypána ve spodní nádobce přesýpacích hodin. Tam se však už rýsovala holá lebka. Ano. Přesně tak tomu je. I když ještě žijeme, už se pomalu přesýpáme — stěhujeme se na druhý svět. Život, který jsme prožili, čas který minul, je pro nás ztracený, je mrtvý. Ale zasáhl do naší věčnosti. Svými skutky, řečmi a celým svým smýšlením si sani kreslíme budoucnost věčného života.

Měli bychom být tedy velmi rozvážní a úzkostlivě dávat pozor, co se to v těch přesýpacích hodinách našeho života s námi stěhuje na druhý svět. Co si pro sebe připravujeme, jakou podobu naše věčnost dostává. Obdivujeme na výstavách obrazy, sochy a umělecká díla. Nemusí nám být líto, že my nemáme nadání k tomu, abychom vytvořili podobnou krásu.

I my můžeme být umělci, protože všichni máme schopnost konat dobro a rozdávat lásku ve svém životě. Tak si vytvoříme krásu největší. Šťastnou věčnost naší duše. Tím se stane, že ani čas, který minul, nebude pro nás ztracený, protože jsme jej využili k dobrému. A dobro spolu s láskou zasáhne požehnaně do života naší věčnosti. A až jednou v našich přesýpacích hodinách vypadne poslední zrnko našeho života, bude to poslední tah na krásném obrazu naší věčnosti, který jsme si sami nakreslili na pozemských cestách života.

Ddddddddddddddddddddddddd

**Život věčný**

Když náš Spasitel chodil po Izraelské zemi a hlásal radostnou zvěst, neměl vždycky vděčné a ochotné posluchače. Jednou mluvil v Kafarnau v synagoze a tehdy začali někteří z přítomných reptat a dokonce odešli. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Chcete i vy odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova života věčného“. Prostý rybář rychle chápal velikost pravd Kristových, které nesou pečeť věčného života. Pozemský život je jistě také velký dar, ale jeho cenu stále zlehčuje nevyhnutelnost smrti. Všechno, co je kolem nás pro co žijeme, co milujeme, Jednou ztratíme. Buď smrtí svou, nebo našich drahých. Ale Ježíš Kristus má slova života věčného. Pro tento věčný život mu Petr zůstal věrný do posledního dechu a nikdo Petrovi také nemohl dát víc. Ani od nikoho větší odměnu nezískáme. Můžeme být šťastni, můžeme v životě mnoho získat, ale na jak dlouho? Naše štěstí nebude delší než náš život, který až příliš rychle utíká. Pane ke komu bychom šli? Vždyť jenom Ty máš slova života věčného. Pod světlem jistoty Kristových slov se ztrácí všechna beznadějnost a padá i úzkost před ztrátou našich drahých. I když nás na čas opustí, nemusíme zoufat. Protože přijde jednou den věčného shledání. Jenom je třeba tak jako Petr darovat Kristu věrnost našeho pozemského života. Abychom za svou oddanost mohli výměnou obdržet život věčný v království Božího pokoje.

Ddddddddddddddddddddddd

Jedna z indických povídek vypráví o způsobu, jakým si moudrý filosof vybíral svoje žáky. Jedna z otázek, které jim kladl, zněla takto: “Který člověk je na světě nejšťastnější?“ Mladí mužové psali do svých obálek odpovědi podle toho, v čem každý největší štěstí viděl. Jeden dokazoval, že spočívá v moudrosti, druhý hádal, že zdraví a krása dává člověku nejvíce štěstí. Nechyběli ani ti, kteří viděli velké štěstí v bohatství a v dlouhém bezstarostném životě. Všechny tyto odpovědi velký filosof odkládal bez povšimnutí. Až rozevřel jednu obálku, ve které byla napsána kratičká odpověď: „Na světě je nejšťastnější dobrý člověk!“

Pisatele této odpovědi si vzal učenec za svého žáka. Vy mi drazí přátelé namítnete, že co dobrých lidí ve světě trpí. Já vám však přesto budu znova dokazovat, že je to přece pravda, že dobrý člověk je na světě nejšťastnější. V jeho nitru je pokoj a mír, který mu dává čisté svědomí, že žije podle Boží vůle, že se svému poslání na světě nezpronevěřil. Ví také, že mu ty jeho dny a léta spravedlivého života nikdo nemůže odcizit. Jsou a zůstanou jenom jeho vlastnictvím. Jenom on sám za ně vezme věčnou odměnu.

Našemu v Pánu zesnulému na rozloučenou poděkujme za každé dobré slovo, které pro nás měl a za všechno dobrodiní, které rozdával. A sami buďme také dobří. Buďme dobří, abychom byli šťastní, buďme dobří, abychom na konci svého života byli bohatí.

(Pohřeb dobrého člověka).

Jn 5, 24 – 29

Čas je relativní. Když je nám dobře – je krátký, a když těžko – je dlouhý. Ale ať se naň díváme jakkoli, je nám vždy dán jako doba milosti. V prvním čtení jsme slyšely, že ti, kteří se usilovali o spravedlivost, povstanou k novému životu a budou se skvět jako hvězdy na věčné časy. Žalmista se neví dočkat, kdy přijde k Bohu a proto zpíval: „Má duše žízní po živém Bohu.“. A také evangelium hovoří o čase, kdy ti, kteří slyší Kristovo slovo a věří mu, budou vzkříšeny k věčnému životu. V Tarkovského smyšleném filmu SOLARIS je zajímavý motiv: Astronauti se vznesli vysoko nad naši zemskou sféru a tam se v jejich lodi objeví osoby, které už zemřely. Jsou najednou živé. Nebo je stav lásky. A láska začíná již tady na zemi.

Den vzkříšení z mrtvých je i den soudu. Trvalé oddělení dobra od zla. Není pochyby o tom, že to může udělat jen Bůh. Vždyť lidé nedokážou přemoci zlo ani v sobě, tím menší úspěch mají ve společnosti a ve světě. A přece i tuto moc dostal Kristus jako Bohočlověk a on ji zase předal apoštolům a učedníkům, aby v dějinách přemáhali zlo a připravovali vítězství dobra. Dnešní doba má ráda statistiky. Počítače mohou udat, kolik lidí bylo v nemocnicích operováno do roka, kolik opuštěných dětí našlo útulek v sirotčinci, kolik peněz se vydalo na dobročinné účely. Taková čísla povzbuzují. Ale je jedna z mnoha činností, kterou počítače nezachytí a ani žádný lidský odhad: kolik zla se přemáhá ve svátosti pokání.Láska je ctnost skrytá, často velmi nepatrná a přesto tak mocná, že je vstupenkou do nebe. Láska je schopna zakrýt mnohé hříchy. Proto naplno využijme čas, který je nám svěřen, naplňme ho láskou a najednou zjistíme, že jsme již v nebi.

Téma: Najťažší kríž je ten, ktorý si človek pripraví sám / Mt 16, 21-27

**Pohrebná homília**

Všetci dobre vieme, že keď chceme v živote niečo dosiahnuť, tak nás to stojí veľa námahy a úsilia. Žiaci a študenti, keď chcú mať dobré vysvedčenie a dobré znalosti, aby sa v živote uplatnili, musia veľa hodín presedieť nad knihami a zrieknuť sa rôznych záľub. Aj športovci keď chcú dosiahnuť prvé miesta v rôznych športových súťažiach, musia veľa trénovať, namáhať sa, stojí ich to veľa potu a zriekania sa.

Celý náš život pozostáva z určitých foriem obiet a znášania najrozličnejších ťažkostí. Kto v živote nevie znášať a prekonávať ťažkostí, tak nedosiahne nič, alebo len veľmi málo. Aj Kristus nám v dnešnom evanjeliu hovorí:

„Kto chce ísť za mnou, nech zapne sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo, kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 24-26).

Predstava trpiaceho a ukrižovaného Mesiáša bola pre Židov nepredstaviteľná, lebo Mesiáš podľa ich predstáv mal byť morálnym i fyzickým víťazom. Kríž bol v tej dobe pre Židov symbolom potupy a hanby, na ktorom Rimania usmrcovali otrokov a najväčších zločincov. Práve tento kríž si Boh vyvolil ako nástroj spásy, ktorý pre pohanov znamenal bláznovstvo a pre Židov pohoršenie. Napriek týmto postojom Židov a pohanov kríž pomaly získaval v srdciach veriacich veľkú úctu a lásku bez nejakého tieňa poníženia. Tak sa postupne táto láska a úcta k ukrižovanému Kristovi rozširovala všade. Symbol kríža už nebol znamením potupy a hanby, ale znamením veľkej vďačnosti, lásky a úcty k ukrižovanému Kristovi. Znamenie Kristovho kríža víťazi1o a víťazí aj naďalej v súkromnom i verejnom živote. Napriek tomu ešte aj dnes si veľa ľudí myslí, že cesta ku skutočnému zisku vedie cez hromadenie bohatstva a pozemských úspechov. Ježiš Kristus však vyhlasuje opačný postoj. Cesta k zisku vedie cez straty a kríže. Len ten, kto je ochotný stratiť všetko a niesť svoj kríž, môže získať všetko. Ukrižovaný a vzkriesený Ježiš je vrcholným vyjadrením tohto postoja.

Drahí smútiaci, bratia a sestry! Kríž nás sprevádza po celý náš život. Pri narodení sme poznačení na čele znakom kríža, pri uzatváraní manželstva prisaháme na kríž a po smrti naše telo bude odpočívať pod znakom kríža. Kresťanstvo je pekná vec, ale kríž? A predsa Ježiš Kristus hovorí o kríži, utrpení a stratách. Znamená to snáď, že Boh dáva prednosť utrpeniu pred šťastím, smrti pred životom? Bohužiaľ, veľa ľudí si to myslí. Ale Bohu vďaka, evanjelium to netvrdí. Evanjelium ukazuje Ježiša, Mesiáša, Božieho Syna, toho, kto utrpenie odníma, oslobodzuje, uzdravuje a robí ľudí šťastnými. Ako je to teda s krížom a šťastím? Ježiš ukazuje kríž ako cestu ku šťastiu a touto cestou ide aj on sám. Ukazuje kríž ako cestu nielen ku vlastnému konečnému šťastiu, ale aj ku šťastiu druhých. Teraz snáď pochopíme, že ten, kto Ježišovi uverí, je vyzvaný, aby šiel za ním a s ním. Nie preto, aby definitívne skončil smrťou na kríži, ale aby prišiel do cieľa. A cieľom je Boh, plnosť života, plnosť lásky, plnosť šťastia. Z tohto pohľadu životná cesta kresťanov nie je najľahšia, ale je cestou, ktorá vedie k cieľu, k vyústeniu života v Bohu.

Dnes je pre nás základnou otázkou, akú cestu si zvolíme. Náš zosnulý brat si zvolil tu správnu cestu. Cestu kríža s Ježišom Kristom, ktorý trpezlivo a s láskou niesol po celý svoj život. Život plný obiet pre rodinu, pre svojich blízkych, pre známych, pre Cirkev a Ježiša Krista, ktorý mu bol vždy posilou a potechou. Zaiste mal aj svoje slabosti a nedokonalosti tak ako každý jeden z nás. Avšak svoje ťažkosti neriešil sám, ale ich riešil spolu s Ježišom, ktorému ich s dôverou predkladal. Aj keď mu niekedy bolo ťažko pochopiť a prijať Božiu vôľu, predsa sa jej podriadil, prijal ju, lebo uveril Ježišovým slovám: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky" (Jn 11,25-26). Pre túto vieru a trpezlivé znášanie životných krížov zaiste náš zosnulý brat počuje Ježišove slová: „Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 21). Tieto slová Pána Ježiša čakajú aj na nás, ak svoj životný kríž spojíme s krížom Ježiša Krista a statočne ho ponesieme na našej životnej ceste. Kríž, ktorý nám dal niesť Ježiš Kristus, nie je až taký ťažký, ako si často myslíme. Veď hovorí: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30).

K Božiemu trónu prichádzal unaveným krokom zhrbený muž pod ťažkým krížom. Z čela mu stekal pot, z poranených nôh tiekla krv, zo zamračenej tváre vychádzal vzdor. Z posledných síl nadvihol svoj kríž, hodil ho k trónu a zlostne zvolal: „Pane, prečo som ja dostal taký ťažký kríž, že som pod ním padal?!“ Na tvári Ježiša Krista bolo vidieť ľútosť. Zostúpil z trónu a pozdvihol odhodený kríž. V jeho rukách sa kríž premenil. Už to nebolo jednoliate brvno. Ako je kniha zložená z listov, tak bol kríž urobený z niekoľkých vrstiev. Ježiš odtrhol vrchnú vrstvu a hovoril: „Pamätáš, ako si sa naučil fajčiť? Bol si varovaný, ale ty si na to nedbal, dávky si zvyšoval, až prišla zákerná choroba. Vytrpel si veľa, ale to nie je môj kríž.“ Ježiš odtrhol ďalšiu vrstvu: „Mal si chorú pečeň. Lekári ťa zachránili, ale ťa upozornili, aby si už nepil. Počúvol si, rok si to vydržal. Ale tvoji priatelia ťa prehovorili, že si už mimo nebezpečenstva, aby si si už s nimi vypil. Podľahol si a prišiel koniec. Tento kríž som ti ja nedal, ale oni.“ Ďalšie a ďalšie vrstvy zmenšovali ťarchu kríža. Ostal tenký kríž, ktorý bol ľahký. „Tento kríž som ti ja pripravil. Porovnaj ho s tým, ktorý som ja niesol.“ Vzdorovitému pútnikovi vyhŕkli slzy z očí. Zašepkal: „Pane, odpusť, zmiluj sa!“ Ježiš mu odpovedal: „Zmilujem sa, synu. Veľkú časť očistca si odpykal už na zemi. Keď sa za teba priatelia pomodlia, prídeš do večnej radosti.“

Drahí smútiaci, bratia a sestry! Žiaci, študenti a športovci sa namáhajú, zriekajú pre svetskú slávu, ktorá pominie, ktorá je chvíľková. My sa však namáhame a znášame ťažkosti pre neporušiteľnú večnú slávu, ktorá je pre nás pripravená v nebeskom Kráľovstve. Prosme Pána Ježiša, aby sme s láskou znášali tieto útrapy a spolu s naším zosnulým bratom raz sa stretli s ním vo večnej sláve.

Amen.

Vážená smútiaca rodina, bratia a sestry! V živote sa vždy niečo začína a niečo končí. Keď sme boli malí, chceli sme rýchlo vyzerať ako dospelí. Zdalo sa nám, že dospelosť je obdobím slobody. Čas, kedy človek môže sám rozhodnúť, ako bude žiť. Potom sme sa stali dospelými a náš život nadobudol iný rozmer. Na detstvo však radi spomíname. Spomienky na svoje detstvo a mladosť môžeme mať rôzne. Málokto z nás si však pripomína zlé veci, ktoré prežil. Všetci si ako poklad uchovávame krásne zážitky s našimi rodičmi, súrodencami a kamarátmi. A tak sa nám možno niekedy aj zdá, akoby roky našich prvých krokov a šibalstiev boli to najkrajšie, čo sme kedy prežili.

V dnešnom prvom čítaní sme počuli o Jóbovi. Jób bol človek spravodlivý, nikdy vo svojom živote neprestúpil Boží príkaz a preto našiel zaľúbenie v Božích očiach. Jedného dňa, keď Boh obdivoval Jóbovu vieru a oddanosť, prišiel k nemu diabol a povedal mu: „Teraz Ťa chváli, lebo ho požehnávaš a on má všetkého dostatok. Vezmi mu však svoje požehnanie a uvidíme, či si Jób aj potom zachová svoju bezúhonnosť pred Tebou.“ A tak Boh dopustil na Jóba skúšku. Za krátky čas prišiel o všetok dobytok, polia, opovrhli ním príbuzní a priatelia, vážne ochorel a skončil na smetisku plný vredov.“ Ale Jób sa nevzdával, naďalej sa modlieval k Bohu a chválil ho za všetko dobré, čo sa mu od neho dostalo. Jeho láska k Bohu bola nepochopiteľná, najmä, keď si uvedomíme, že Židia vnímali chorobu ako Boží trest. A ako sme počuli v dnešnom čítaní, Jób povedal: „Som presvedčený, že môj Vykupiteľ žije a ako posledný povstane na zemi. Vtedy vo vlastnej koži sa postavím vzpriamený a v tele uvidím svojho Pána.“

Dnes sa lúčime s našim bratom (sestrou) X. Aj v jeho živote mala miesto radosť zo života a láska k blížnym, ale aj smútok a bolesť. Aj on, ako každý z nás, zápasil so svojim hriechom a bol krehkým človekom. Teraz sme smutní, že ho už nemáme pri sebe. Že nás opustil človek, s ktorým nás spájajú spoločné zážitky, rodinné a pracovné zväzky. Smrť je krutá, lebo vytrhne človek zo života. Každý z nás sa chce tešiť zo života, mať radosť zo svojich najbližších, zo svojich detí, z lásky, ktorú dostáva a ktorú môže rozdať. Sme ako ten Jób, ktorý pokojne pásol svoje stáda a žil v blahobyte, kým ho neprepadlo nešťastie a choroby. Život však nemá len svoje slnečné stránky. Vedeli by sme rozprávať o našich chorobách a bolesti, o našich rodinných a pracovných problémoch, o tom, ako nás ubíja život bez motivácie. Tieto negatívne skúsenosti si ukladáme do pamäti a ony tam zostávajú v podobe nevyslovených otázok. Poučme sa však od Jóba. Od toho úbohého muža, ktorý prišiel o všetko a nevedel prečo. Nezostalo mu nič iné, len viera, že je v Božích rukách a že napriek nepriazni osudu sa jeho život nekončí.

​Drahí bratia a sestry! Môžeme byť chorí, nešťastní, prežiť rôzne tragédie, ale to nič nemení na skutočnosti, že Boh každého z nás miluje a chce priviesť do večnosti. Majme vieru starozákonného Jóba, že náš Vykupiteľ žije a my budeme vzkriesení z mŕtvych k večnému životu. Dnes sa lúčime s našim bratou (sestrou) X. Jeho detstvo na zemi sa už skončilo a my môžeme už len spomínať na naše spoločné zážitky. Uchovajme si pekné spomienky na neho. Nech ho na cestu do večnosti sprevádza naše odpustenie. Nech ho sprevádza naša viera a modlitba, aby si ho Boh čím skôr milosrdne privinul k sebe. V Božom náručí sa stratia naše trápenia a bolesti. Až tam všetci pochopíme, koľko lásky, dobra a požehnania, sme za svojho života od dobrotivého Pána dostali. Amen.

**Pohreb maleho dieťaťa**

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Sú ťažké okamihy v ľudskom živote. Sú také chvíle, v ktorých stojíme tvárou v tvár chorobe alebo smrti a v našej duši zostáva veľa nevyslovených, no najmä nezodpovedaných otázok. Ak každý človek na tomto svete je pre druhých Božím darom, o to viac to platí pre dieťa. Aj Pán Ježiš najviac miloval deti a hovoril svojim učeníkom, aby nebránili maličkým prichádzať k nemu.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa rozlúčili s našim malým bratom (sestrou) X a vložili ho do Božej náruče, kde už niet chorôb ani smrti, kde niet nešťastia a smútku. Boh má rád vášho syna (dcéru). X je už teraz pri ňom. A my všetci veríme, že jeho detská nevinnosť je tým najcennejším pokladom pred Božou tvárou. Vy, milí rodičia, ste chceli dať malého X pokrstiť. Tento váš úmysel, hoci sa neuskutočnil, urobil z vášho syna Božie dieťa a kresťana. V Božom slove sme počuli Ježišove slová: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoje duše.“ Ježiš Kristus tak ako nikto iný pozná hĺbku ľudského utrpenia. On niesol kríž na Golgotu za hriechy každého z nás. Bol umučený za naše hriechy. Niesol pokorne svoje jarmo. Krížová cesta sa však po troch dňoch zmenila v slávne vzkriesenie.

​Bratia a sestry! Vo chvíľach bolesti a utrpenia nie sme samy. Vo chvíľach smútku a beznádeje, v opustenosti i v pocitoch zlyhania je s nami Boh. Pán Ježiš, ktorý pokorne niesol svoje jarmo a zomrel za nás na kríži. Aj nám zhromaždeným, ktorí stojíme okolo rakvy nášho brata (sestry) X Boh podáva svoju pomocnú ruku a pomáha nám vstať. Dáva nám nádej, že i nepokrstené deti nachádzajú vďaka svojej nevinnosti u dobrotivého Boha otvorenú náruč. Drahá smútiaca rodina! Vždy je ťažké, keď mama a otec prežijú svoje dieťa. Koľko nesplnených snov a smútku nesie so sebou táto rakvička! Nech je táto chvíľa pre nás dôvodom, aby sme sa ešte viac primkli k milujúcemu Bohu, ktorý nás stvoril. Aby nám na X ostali tie najkrajšie spomienky. A spolu s nimi stála dôvera v Božie milosrdenstvo. Amen.