**Premenenie Pána**

Bratia sestry kľúčovými slovami dnešného evanjelia sú: *„Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho.“* *„Toto je môj milovaný syn!“* Vidíme krásny vzťah medzi Otcom a Synom. Tieto slová po prvý krát zazneli pri rieke Jordán, kde bol Ježiš pokrstený. Tu začal ako vieme svoju verejnú činnosť. Do tejto chvíle by sme mohli povedať, že Ježiš zatiaľ nič zvláštneho neurobil. Nemal za sebou žiadny výkon, /a predsa sú tu tieto Otcove slová. Takáto je totiž Božia láska – nie je to láska odvodené od výkonu, ale láska bezpodmienečná: *milujem ťa takého, aký si!*

Je dôležité, aby takáto láska existovala i medzi rodičmi a deťmi. Aby tam bolo prijatie dieťaťa/ a bezpodmienečná láska. Občas sa môžeme stretnúť s tým, že deti sú neprijaté. //Neprijaté deti môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Môžu byť deti neprijaté v tehotenstve. A tie sa potom ďalej rozdeľujú na tie, ktoré sú nechcené i naďalej a na tie, ktoré sú nakoniec neprijaté. Sú ale aj deti ktoré sú nechcené až neskôr. Tieto nechcené deti si budú potom v živote hľadať inštinktívne niekoho, kto by im pomohol naplňovať ich potreby. Môžu to byť napr. babka-babička alebo pani susedka. Horšie je, keď tieto deti zostanú izolované. Samozrejme, že Boh môže všetko doplniť, ale dieťa potrebuje zažiť ľudskú bezpodmienečnú lásku.

Istý kňaz raz rozprával , ako sa na neho obrátili jedni rodičia s takýmto problémom: pripravovalo sa prvé sv. prijímanie a ich dcérka si chcela za každú cenu vziať na túto slávnosť namiesto šiat - nohavice. Samozrejme, že i dievčatá nosia nohavice, ale na prvé sv. prijímanie to nie je vhodné - skrátka sa to nehodí. A týmto rodičom to trochou robilo problém a tak sa posťažovali pánovi farárovi. Pán farár sa krátko zamyslel a položil rodičom jednu otázku: *„Nechceli ste náhodou chlapca? Netúžili ste po chlapcovi namiesto dievčatka?* A ten otec hovorí: *„Máte pravdu, my sme veľmi - veľmi chceli chlapca a keď sa nám narodilo dievčatko, tak sme boli s toho veľmi sklamaný*. *Ale dcérke sme to nikdy nepovedali“* //Oni o tom síce doma nikdy nehovorili, ale to bol koreň problému. To dievčatko samozrejme nemalo o týchto veciach ani tušenia. Ani nevedela sama, prečo si chce vziať na slávnosť nohavice. Z jej stránky to bol ale prejav odmietnutia, ktorý nevedomky v sebe nosila. Ako veľmi je dôležité prijať deti. Také, aké sú – ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra.

Bratia a sestry hovorí sa, že medzi najlepších rodičov na svete patria židovský rodičia. Tí dokážu neuveriteľným spôsobom povzbudzovať svoje deti. Oni vychovávajú svoje deti v duchu tzv. *„komplexu génia“* Židovský rodičia vidia už vo svojom malom dieťati – geniálnu bytosť. Neustále svojím deťom hovoria: *„Ty budeš ďalší Einstein.“ /*Preto sú deti v židovských rodinách veľmi stabilné. Známy židovský maliar Benjamín West píše o tom, kedy sa rozhodol, že sa stane maliarom a čo ho k tomu povzbudilo. Raz jeho mama a sestra šli nakupovať do mesta a malého Benjamína, ktorý mal vtedy len 5 rokov, nechali samého doma. No a Benjamín, skúšal svoje maliarske umenie, tak ako to robievajú malé deti. Skôr ako sa mama vrátila, tak Benjamín stihol pomaľovať úplne všetko – steny, kuchynskú linku, stôl, stoličky a neviem čo ešte. Mamka sa vrátila z nákupu a rozhliadla sa po kuchyni. Tento maliar píše vo svojej autobiografii, ako sa k nemu mama sklonila, a on ako malý majster držal v ruke maliarsky štetec a hovorí: *„Mami pozri sa, práve som namaľoval svoju sestričku!“* Mamka sa pozrela //a to je práve ten *„komplex géniov“* a povedala: *„No skutočne, to je tvoja sestrička a aj sa na ňu podobá.“* A Benjamín West píše vo svojej autobiografii ďalej: /*„Toto bol ten okamžik, kedy som sa stal umelcom.“* To je práve to: *„Ty si môj milovaný syn!“* Tieto slová predniesol o Ježišovi nebeský Otec - nie len pri krste, ale i pri premenení na hore Tábor. Myslím si, že ich predniesol napr. aj v Getsemanskej záhrade, alebo vtedy keď Ježiš visel na kríži, i keď Biblia o tom nehovorí. Sú to slová, ktoré potrebujú deti počuť. Slová povzbudenia, slová uistenia a slová bezpodmienečného prijatia.....

Premenenie Pana B

Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj milovaný syn!“ Vidíme krásný vztah mezi Otcem a Synem. Tato slova poprvé zazněla u Jordánu, když byl Ježíš pokřtěn. To teprve Ježíš začínal svoji veřejnou činnost. Do té doby zatím nic zvláštního neudělal. Neměl za sebou žádný velký výkon, a přece jsou zde tato Otcova slova. Taková je totiž Boží láska – není to láska odvozená od výkonu, ale láska bezpodmínečná: miluji tě takového, jaký jsi!

Je důležité, aby taková láska existovala i mezi rodiči a dítětem. Aby tam bylo přijetí dítěte a bezpodmínečná láska. Občas se můžeme setkat s tím, že děti jsou nepřijaté. Nepřijaté děti můžeme rozdělit do několika skupin. Mohou být děti nepřijaté už v těhotenství. Ty se potom dál rozdělují na ty, které jsou nechtěné i nadále a na ty, které jsou nakonec přijaté. Jsou ale i děti, které jsou nechtěné až později. Tyto nechtěné děti si budou potom v životě hledat instinktivně někoho, kdo jim pomůže naplňovat jejich potřeby. Může to být třeba babička anebo paní sousedka. Horší je, když tyto děti zůstanou izolované. Samozřejmě, že Bůh může všechno doplnit, ale dítě potřebuje zažít lidskou bezpodmínečnou lásku.

Vyprávěl jeden kněz, jak se na něho obrátili jedni rodiče s takovým problémem: chystalo se první svaté přijímání a jejich dcerka si chtěla za každou cenu vzít na tuto slavnost kalhoty. Samozřejmě, že i děvčata nosí kalhoty, ale na první svaté přijímání to není zrovna obvyklé. Těm rodičům nebylo jasné počíná jejich dcerky a tak si postěžovali panu faráři. Pan farář se krátce zamyslel a položil rodičům jednu otázku: „Nechtěli jste náhodou kluka? Netoužili jste po chlapci místo po holčičce?“ A ten tatínek řekl: „Máte pravdu, my jsme moc a moc chtěli kluka a když se nám narodila holčička, tak jsme byli hodně zklamaní. Ale dceři jsme to nikdy neřekli.“ Oni o tom sice doma nikdy nemluvili, ale to byl kořen problému. Ta holčička taky neměla o těchto věcech ani tušení. Ani nevěděla, proč si chce vzít na slavnost kalhoty. Z její strany to byl ale projev odmítnutí, který nevědomky v sobě nosila. Jak je důležité přijmout dítě. Takové, jaké je – ty jsi můj milovaný syn, ty jsi moje milovaná dcera.

Mezi nejlepší rodiče na světě patří židovští rodiče. Ti dokážou neuvěřitelným způsobem povzbuzovat své děti. Oni vychovávají své děti v duchu tzv. „komplexu géniů“. Židovští rodiče vidí už ve svým malých dětech geniální bytosti. Neustále svým dětem říkají: „Ty budeš další Einstein.“ Proto jsou děti v židovských rodinách velmi stabilní. Známý židovský malíř Benjamín West píše o tom, kdy se rozhodl, že se stane malířem a co ho k tomu povzbudilo. Jednou jeho maminka a sestra šly nakupovat do města a malého Benjamína, kterému bylo teprve pět let, nechali samotného doma. No a Benjamín zkoušel své malířské umění, tak jak to dělávají malé děti, když dělají pisi, pisi. Než se maminka vrátila, tak Benjamín pomaloval úplně všechno – zdi, kuchyňskou linku, stůl, židle a nevím, co ještě. Maminka se vrátila z nákupu a teď se rozhlédla po kuchyni. Tento malíř píše ve své autobiografii, jak se k němu maminka sklonila, malý mistr držel v ruce malířské náčiní a povídá: „Mami podívej, právě jsem namaloval svoji sestru!“ Maminka se podívala a to je právě ten „komplex géniů“ a řekla: „No skutečně, to je tvoje sestra a je na ni také velmi podobná.“

A Benjamín West píše ve své autobiografii: „To byl ten okamžik, kdy jsem se stal umělcem.“ To je právě to: „Ty jsi můj milovaný syn!“ Tato slova pronesl o Ježíši nebeský Otec nejenom při křtu, ale i při proměnění na hoře Tábor. Myslím, že je pronesl např. ještě v Getsemanech, nebo třeba když Ježíš visel na kříži, i když Bible o tom nemluví. Jsou to slova, která potřebují děti slyšet. Slova povzbuzení, slova ujištění a slova bezpodmínečného přijetí.

**Premenenie Pána „B" - (Mt 17,1-9)**

    Dnešné evanjelium nám umožnilo vystúpiť na horu premenenia spolu s apoštolmi a Ježišom. Na hore premenenia videli apoštoli Božiu velebu vyžarujúcu z tela Syna človeka. Premenený a oslávený Ježiš nám ukazuje do akej miery môže byť zušľachtená ľudská prirodzenosť. Ježiš sa premenil v tele, ktoré prijal z ľudskej matky. Má také isté telo ako my a predsa vidíme, že žiari svetlom nadprirodzenej krásy. To isté svetlo sa tajomne objavuje v živote mnohých svätých.   
    Akým spôsobom by sme sa mohli my dnes zmocniť tejto slávy? Boh Otec v evanjeliu nám ukazuje cestu: „Toto je môj milovaný Syn, jeho poslúchajte". Poslušnosťou Bohu sa môžeme prebojovať až k takejto nadzemskej kráse. Sv. Peter apoštol hovorí, že Boh dáva svojho Ducha tým, ktorí ho poslúchajú. To čo vidíme vyžarovať z Ježišovho tela je dar Ducha. Jeho telo je zduchovnené, naplnené životodárnym Božím Duchom. Už prvé čítanie z knihy Genezis nám ukazuje, že človek, poslušný Božiemu volaniu, sa stáva požehnaním pre svoje prostredie. Skrze Abraháma budú požehnané všetky národy. Kto bude žehnať Abrahámovi, toho Boh požehná, kto ho prekľaje, ten bude Bohom prekliaty. Tak ďaleko vedie priateľstvo s Bohom. Adam po zlyhaní počuje iné slová: „Zem bude prekliata kvôli tebe..." Celá príroda bola prekliata kvôli človeku. Avšak Boží človek sa stáva požehnaním pre svet.  
    Poznáme cestu, ako prísť k osobnému premeneniu: „Toto je môj milovaný Syn, poslúchajte ho!" Môžeme povedať, že k premeneniu dochádzame vierou a poslušnosťou. Viera je otvorenosť našej bytosti, ktorá spôsobuje, že sme schopní a ochotní prijať Ježiša ako Pána a Boha, bezvýhradnou poslušnosťou. Človek je oslávený tou mierou, akou mierou sa stáva príbytkom Ducha Svätého. Duch Svätý je Božou Slávou. Duch Svätý naplňuje zem i vesmír. Teológia nás poučuje na základe zjavenia, že Duch Svätý vychádza z Otca i Syna. Pozíciu Ducha Svätého v Tajomstve Najsvätejšej Trojici by sme mohli prirovnať k tomu, čím je v ľudskom manželstve objatie, alebo samotný fakt manželstva.   
    Ľudské manželstvo je zvláštna forma existencie, ktorá má svoj základ v dvoch osobách. Je úžasnou skutočnosťou, ktorá môže dať vznik tretej osobe. Manželstvo je čosi viac ako jednotlivé osoby, ktoré ho tvoria. Žiadna osoba sama od seba nemôže dať existenciu novej bytosti, ale osoby spojené láskou môžu dať vznik novej osobe. Analogický je Duch Svätý Božou Vzájomnosťou, Nežnosťou, Objatím, Bozkom, Božou Rozkošou, Láskou Božou. Duch Svätý je svojou podstatou darom Otca Synovi, pretože Božie Slovo je vydychované Duchom Svätým. Duch Svätý je Božím Dychom. Syn miluje Otca v Duchu Svätom. V Duchu Svätom sa Boží Syn celý dáva Bohu Otcovi ako dar. Písmo sväté nás poučuje, že na počiatku v raji, týmto istým Dychom dýchal aj Adam: „Boh vdýchol do jeho nozdier Dych života a tak sa stal človek živou bytosťou." Človek sa stáva dokonalým, až keď dýcha týmto dychom, ináč nieje ľudský, pretože nieje Boží.   
    Absolútne najdôležitejším posolstvom pre nás je informácia o tom, ako sa môžeme stať naplnení Duchom Svätým. Človek je tak stvorený, že je v ňom priestor pre Boha. Slovanská mytológia tvrdila, že keď Boh stvoril človeka, stvoril ho dutého. Naše duše sú ako prázdny pohár. Jedine Boží Duch je pre ne vhodným obsahom, plnosťou. Človek prichádza na tento svet ako čistá tabuľa, alebo moderne by sme to vyjadrili, ako nenahraná páska. Avšak zmysel našej existencie je napĺňať sa Duchom Svätým. My sme si hovorili, že cesta nášho naplnenia je cesta poslušnosti Božiemu Slovu. Najprv musíš prijať informáciu. Skrze Slovo Božie preniká do nás vznešenosť nášho Stvoriteľa. Informácia usmerňuje našu vôľu. Preto aby sme mohli prijať Ducha Svätého je dôležité chcieť to, čo chce Boh. Chcieť Boha, ktorý sa zjavuje v osobe Ježiša Krista.  
    Existuje mnoho príkladov svedčiacich o tom, že pochopenie toho, čo znamená byť naplnený Duchom Svätým, radikálne mení život ľudí. Toto pochopenie sa stáva prameňom sily pri vydávaní svedectva. Totiž len človek naplnený Božím Duchom je schopný svedčiť o tom, aké veľké veci mu urobil Pán. Dokiaľ nemáte v sebe toto svedectvo, neprivediete k Pánu Bohu ani len svojich najbližších. Lebo kresťanstvo nieje to isté, ako: „Musím ísť do kostola."  
    Naplnenie a napĺňanie sa Duchom Svätým je základnou vecou, ak chceme hlásať Evanjelium. Ohlasovanie Evanjelia nieje predovšetkým záležitosťou dobrej organizácie, alebo záležitosťou dobrej technickej vybavenosti. Ohlasovanie Evanjelia je záležitosťou skutočne živých a Duchom Svätým oživených kresťanov, ľudí tak krásnych a vyžarujúcich ako Pán Ježiš na hore premenenia.