BS - každé mesto alebo obec má svoje význačné dni, na ktoré sa obyvatelia pripravujú, a to nielen hmotne, ale aj duchovne. K tým najvýznamnejším dňom bezpochyby patrí aj hodová slávnosť. Je to dôvod na návštevu členov rodiny, detí a vnukov, alebo ľudí, ktorých sme možno už celý rok nevideli. Stretnutia prebiehajú v kostole, pri stole, na zábave alebo pri iných kultúrnych či spoločenských podujatiach.  
     V dnešnú nedeľu je hodová slávnosť v Ríme, v Lateránskej bazilike. Ktosi by však mohol namietať: Čo mňa do toho, nikdy som tam nebol, tak nech slávia iba Rimania. Prečo práve my si musíme pripomínať posviacku tohto chrámu? V Ríme nik neoslavuje posviacku nášho chrámu!  
     Lateránska bazilika nie je zasa hocijaký chrám. Je to hlavná bazilika sveta, sídlo rímskych biskupov. Keď pápeži vykonávajú dajaký úrad ako rímski biskupi, konajú to v Lateránskej bazilike. Pôvodne to bol veľký dom patriaci rodine Lateránovcov, ktorú však nechal vyhubiť cisár Nero. Za čias Konštantína Veľkého, keď Cirkev získala slobodu, tento palác bol darovaný pápežom a oni ho prestavali na baziliku. Preto žiaden zájazd či púť do Ríma sa nezaobíde bez návštevy tejto baziliky, lebo je to hlavný chrám sveta. Z toho dôvodu si dnes aj my, a aj veriaci na celom svete, pripomíname jej posviacku. Pápež Silvester I. ju vykonal 9. novembra 324 a neskôr ju zasvätil Jánovi Krstiteľovi. Benedikt XIII. ju obnovil a 29. apríla 1726 posvätil. Lev XIII. baziliku rozšíril a okolité budovy upravil do pôvodného stavu.  
     Využime túto príležitosť, aby sme sa zamysleli nad významom chrámu. Je jedno, či sme v bazilike alebo v najzapadnutejšej dedinskej kaplnke, všade prebýva v Eucharistii ten istý Boh. Preto sa nám dnes v tejto súvislosti vynára otázka: Aký je môj vzťah, môj postoj k chrámu?  
     Všimnime si Ježišov postoj k chrámu:  
     Ježiš miloval chrám, lebo už ako 12-ročný mladík zostal v chráme, lebo chcel byť tam, kde bol jeho Otec.  
     Ježiš sa staral o chrám, preto ho očistil od peňazomencov a neváhal aj zaplatiť chrámový poplatok.  
     Ježiš rozšíril pojem chrámu, keď svoje telo nazval chrámom. Pekne túto skutočnosť vystihuje aj dnešné evanjelium: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.  
     Ježišov postoj k chrámu je teda jasný: Miloval ho, staral sa oň a svoje telo nazíval chrámom. Pestujme si aj my takýto postoj srdca k chrámu BS.  
     Milujme chrám! Stane sa tak vtedy, keď budeme doň radi chodiť, lebo je to dom Boha. V ňom sa môžeme poučiť vo viere, prijímať sviatosti, sväteniny a navzájom sa povzbudzovať k vzájomnej službe lásky. V chráme nachádza človek, to čo mu nedá ani vlastný dom, ani dom priateľov a známych.  
     Starajme sa o chrám! Naša starostlivosť sa prejaví cez úctivé správanie v ňom, ochotu finančne ho podporiť a aktívne sa zapájať v oblasti pracovnej a duchovnej.  
     Uvedomme si, že aj my sme chrámom a domom Božím! Byť chrámom je veľká česť, ale aj veľký záväzok. Naše srdce má byť oltárom, kde sa ustavične konajú modlitby a neustále v ňom sídli Boh. Keď sa raz pýtali Matky Terezy z Kalkaty ako ona vidí chrám povedala: „Chrám je školou duchovnej veľkosti. „Aby sa naše telesné sily nezmenšovali, staviame telocvične a športové areály, kde sa trénuje telo. K tréningu duchovnému máme naše chrámy. To sú naše duchovné športoviská, kde rozvíjame silu svojho ducha a učíme sa tzv. „cvikom“. Aby sme prinášali lásku tam, kde je utrpenie, radosť tam, kde je bieda, zmierenie tam, kde sú ľudia pohnevaní. Aby sa zmierili otec zo synom, matku z dcérou, muž zo ženou, veriaci s tým, ktorý nemôže uveriť. Osobnosť Matky Terezy takto prehovoril o chráme. I tento náš chrám je miestom, kde získavame veľké duchovné hodnoty, kde rastieme v kresťanské osobnosti. Tu zakúšame chvíľku pokoja kde môžeme zároveň načúvať Božiemu slovu. A počuť evanjelium je užitočnejšie, než počuť niekoľko desiatok správ za deň o nešťastí a teroroch a krádežiach, ako ich neustále chrlia masovokomunikačné prostriedky. Tu je miesto, kde sa stretávame s Kristom v jeho sviatostiach. A toto stretnutie je omnoho užitočnejšie než stretávanie davu ľudí, ktorí nás skôr ohrozujú, než chránia. Tu je miesto, kde si znovu a znovu uvedomujeme zmysel svojej existencie, zmysel udalostí, ktoré nás v živote stretávajú. Tu je miesto, kde počujeme, že náš život má hlboký zmysel a veľkú cenu: BS - sme pozvaný práve na toto miesto – lebo na tomto mieste prebýva živý Boh s nami. Zoberme si príklad zo starých, jednoduchých ľudí. Kde sa najlepšie cítia? V kostole. A keď pre chorobu alebo starobu doň nemôžu, plačú, že nedeľa bez svätej omše je prázdna. Istý neveriaci človek stretol na ulici známu pani a pýtal sa jej, kam ide. Odpovedala, že do kostola. Prekvapený muž sa spýtal: Ale načo tam chodíte? To sa nemôžete pomodliť doma? Veď čo vám tam dajú? A žena na to: A kam idete vy? No do krčmi. Ale načo? Veď vypiť si môžete aj doma. A muž odvetil: Ale v hostinci to lepšie chutí! Pani sa usmiala a povedala: Vidíte, aj mne lepšie chutí pomodliť sa v kostole, lebo tam nájdem spoločnosť, ktorá ma povzbudí a poteší.  
     Aj my si vypestujme krásny vzťah k chrámu, lebo je to dom Boží a brána do neba.

**Ako vidí chrám psychológ a profesor a doktor Metod Habáň:**

Chrám je srdcom ľudského sídliska. „Žiadny organizmus nemôže žiť bez srdca. Žiadne ľudské sídlo nemôže byť ľudsky živé bez chrámu. Chrám je pre každého kresťana duchovným domovom, kde nájde občerstvenie Kristovo: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate aj aj vás posilným. Chrám je stálou školou života, kde sa vychováva ľudská osobnosť, aby človek žil podľa tej krásy a sily, ktorú dostal od Stvoriteľa. V chráme sa duchovne vzdelávajú mladí, aby sa naučili žiť ušľachtilo. V ňom sa každý posilňuje pri sviatostnom Kristovom prameni. V chráme nachádza človek, to čo mu nedá ani vlastný dom, ani dom priateľov a známych. Duchovné hodnoty sú pre človeka dôležitejšie, než veci hmotné, peniaze a iné. Preto nikto by nemal byť ľahostajný ku kostolu. Každý chrám je tým krajší, čím väčšiu dobrotu a ľudskosť dosvedčujú ľudia , ktorý žijú okolo neho.“ Takto vidí zmysel chrámu psychológ: ako srdce ľudského spoločenstva.

A ako vidí chrám Matka Tereza z Kalkaty?

Chrám je školou duchovne veľkosti. „Aby sa naše telesné sily nezmenšovali, staviame telocvične a športové areály, kde sa trénuje telo. K tréningu duchovnému máme naše kostoly. To je naša duchovné športoviská, kde rozvíjame silu svojho ducha. Akým „cvikom“ sa v chráme učíme?“

Aby sme prinášali lásku tam, kde je utrpenie, radosť tam, kde je bieda, zmierenie tam, kde sú ľudia v hneve. Aby sme zmierili otec zo synom, matku z dcérou, muž zo ženou, veriaci s tým ktorý nemôže uveriť

Teď si poslechněme, jak to vidí psycholog. Profesor psychologie, doktor Metoděj Habáň, píše:

2) Chrám je srdcem lidského sídliště.   
"Žádný organizmus nemůže žít bez srdce. Žádné lidské sídlo nemůže být lidsky živo bez chrámu.   
Chrám je pro každého křesťana duchovním domovem, kde najde občerstvení Kristovo: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, a já vás občerstvím!" Chrám je stálou školou života, kde se vychovává lidská osobnost, aby člověk žil podle té krásy a síly, kterou dostal od Stvořitele. V chrámu se duchovně vzdělává mládí, aby se naučilo žít ušlechtile. V něm se každý posiluje u svátostných pramenů Kristových. V chrámě nachází člověk, co mu nedá ani vlastní dům, ani dům přátel a známých.   
Duchovní hodnoty jsou pro člověka důležitější, než věci hmotné, peníze a jiné. Proto nikdo nemá být lhostejný ke svému kostelu.   
Každý chrám je tím krásnější, čím větší dobrotu a lidskost osvědčují lidé, kteří žijí kolem něj."   
Tak vidí smysl chrámu psycholog: jako srdce lidského společenství.   
A jak vidí užitečnost kostela naše současnice, nositelka Nobelovy ceny míru, Matka Tereza z Kalkaty?

3) Chrám je školou duchovní velikosti.   
"Aby naše tělesné síly nezakrněly, stavíme tělocvičny a sportovní areály, kde se trénuje tělo.   
K tréninku duchovního máme naše kostely. To je naše duchovní sportoviště, kde rozvíjíme sílu svého ducha. Jakým "cvikům" se v kostele učíme?   
Abychom nesli lásku tam, kde je trápení,   
radost tam, kde je bída,   
smíření tam, kde jsou lidé v nesváru.   
Aby se smířil otec se synem, matka s dcerou,   
muž se ženou,   
věřící s tím, kdo nemůže uvěřit."

Takto si cenia chrám veľké osobnosti naše doby. I tento náš chrám je miestom, kde získavame veľké duchovné hodnoty, kde rastieme v kresťanské osobnosti. Tu máme chvíľku pokoja kde môžeme načúvať Božiemu slovu. A počuť evanjelium je užitočnejšie, než počuť niekoľko tisíc správ o nešťastiach a teroroch a krádežiach, ako ich chŕlia masovokomunikačné prostriedky. Tu je miesto, kde sa stretávame s Kristom v jeho sviatostiach. A toto stretnutie je užitočnejšie než stretávanie davu ľudí, ktorí nás skôr ohrozujú, než chránia. Tu je miesto, kde si znovu a znovu uvedomujeme zmysel svojej existencie, zmysel udalsotí, ktoré nás v živote stretávajú. Tu je miesto, ked počujeme, že náš život má hlboký zmysel a veľkú cenu: Sme pozvaný aby sme pracovali na Božej vinici a širili Božie kráľovstvo pokoja. Žijeme teraz Božej láske a budem žiť naveky. Bratia, my vieme k čomu sú naše chrámy. Máme dôvod sa radovať a Bohu za ne ďakovať.