**Ty jsi můj milovaný syn!**  
  
Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „Ty jsi 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, bratři a sestry, 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.

KRST PANA

Starovekí ľudia si predstavovali, že celý svet sa skladá z troch svetov poukladaných jeden na druhom. V prvom svete prebýval Boh. V strednom svete celý ľudský rod a v treťom, v spodnom svete, prebývali zomrelí. Keďže však v strednom, ľudskom svete, bolo veľa zla, ľudia prosili Boha, aby zostúpil zo svojho sveta a urobil poriadok v ich svete. Napr. v Žalme 144 sa modlili: „Pane zníž nebesia a zostúp z nich“. A potom prosia Pána, aby bleskom a šípmi rozprášil nepriateľov a vytrhol ich z rúk cudzincov. (Porov. Ž 144, 5 – 8). A práve z tohto z tohto pohľadu môžeme lepšie pochopiť význam Ježišovho krstu. To, o čo ľudia prosili Boha, sa stáva realitou. Boh otvára nebesia, zostupuje zo svojho sveta, aby urobil poriadok v ľudskom svete. Ináč povedané, krst Ježiša je počiatkom novej éry v ľudských dejinách.   
  
Nedeje sa to však úplne podľa ich predstáv. Ježiš nemetá blesky a šípi na nepriateľov, ale práve naopak. Gestom krstu solidarizuje so všetkými hriešnikmi. Tým naznačuje, že bude to práve krst, ktorý prinesie do sveta poriadok. Krst, ktorý bude podstatne iný, ako bol krst Jánov. Aj pri ňom bude vidieť vodu, ktorá potečie po tele človeka, ale za viditeľnou vodou bude stáť neviditeľná milosť Kristova, ktorú pokrstený dostane z druhého Ježišovho krstu, z krstu krvi na kríži. Nebude to už len symbolické gesto obmytia vodou, ale vnútorné očistenie ľudskej duše. Tento krst urobí z človeka dieťa Božie. Na svete žije vyše miliardy pokrstených detí Božích. Tam, kde žijú mal by byť teda poriadok, po ktorom tak túžili starovekí ľudia a prosili Boha, aby prišiel na zem. Že to nie je až tak veľmi vidieť ani o svete, ani u nás, má svoje príčiny. Veľa pokrstených s krstom neprijalo do svojho života aj Krista. Obrazne povedané, po krste mali poriadok v duši, ktorý bol kvôli tomu, aby sa tam v neskoršom živote usídlil Kristus a cítil sa tam dobre. Lenže Krista do svojho vnútra nepustili a zaiste, že ani poriadok v ňom neudržali. A preto veľmi nevidieť rozdiel medzi pokrstenými a nepokrstenými. Žiaľ, nevidieť ani rozdiel medzi pokrsteným katolíkmi a pokrstenými sektármi, ktorých vykúpali v nejakom bazéne. Oni neraz bazénovú akciu bez Kristovej milosti berú vážnejšie a zodpovednejšie, ako my náš pravý krst.   
  
19. decembra 1996 pokrstil americký kardinál John O´ Connor v katedrále sv. Patrika na Manhattane Dr. Bernarda Nathansona. Vyvolal to v Amerike rozruch. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia doktor Nathanson bol veľkým a aktívnym propagátorom interrupcií. Keď sa však objavili medicínske prístroje, ktoré pomocou malej kamery ukázali na televíznom monitore, aký masaker sa odohráva s dieťaťom vo vnútri matky, prežil doktor Nathanson šok. A po šoku sa rozhodol bojovať o život nenarodených detí. Jeho príprava na krst prebiehala dlho a spôsoboval v ňom postupne vnútornú premenu. Neskoršie po krste povedal: „Tá premena mi priniesla plnosť pokoja a vnútornú úľavu“.  
  
Aj preto si pripomíname každý rok Ježišov krst, aby sme si pripomenuli náš vlastný krst. A nielen pripomenuli, ale zhodnotili, čo pre nás znamená. Či aj my môžeme povedať, že zásluhou krstu je aj v našich srdciach pokoj, ktorý šírime do prostredia, v ktorom žijeme. Keďže sme krst väčšinou prijali ako nemluvňatá, potrebný je aj náš „druhý krst“. Možno si poviete: čo to hovorí za nezmysly? Čo sa máme dať druhý raz pokrstiť? Nie, tak to samozrejme nemyslím. Myslím to ináč. Tým „druhým krstom“ myslím chvíľu v dospelosti, v ktorej sme jednoznačne a zodpovedne uvedomili, že v detstve sme bez nášho vedomia prijali sviatostný krst a teraz ho prijímame vedome so všetkými jeho dôsledkami. Ak sme tak ešte neurobili, napríklad pri birmovke alebo inokedy, tak to urobme teraz. Aj my sa niekedy podobáme na starovekých ľudí, ktorí prosili Boha, aby prišiel urobiť na zem poriadok. Boh sa v Ježišovi objaví druhý raz až na konci sveta. Dovtedy počíta s nami, že sa nám to s jeho pomocou podarí

KRST PANA

Nikdy sa nehovorilo o krste toľko ako v dnešnej dobe. Žiaľ nie v súvislosti so sviatosťou krstu, ale v súvislosti s tzv. krstením kníh, cédečiek a neviem čoho všetkého. Za chvíľu si povieme, že je to nezmysel, lebo slovo krst vyjadruje niečo, čo nemožno spájať s vecami. Preto bude možno vhodné, aby sme sa v dnešnú nedeľu Krstu Krista Pána, zamysleli nad krstnými obradmi. Je to potrebné preto, že my sami sme väčšinou prijali krst v detstve. Sú aj medzi nami mladí rodičia, ktorí možno prinesú za nejaký čas dieťa do kostola prijať krst a je pre nich dobré vedieť, aký je zmysel tejto sviatosti. A je žiaľ aj dosť dospelých veriacich, ktorí vôbec nerozumejú, čo je to krst a keď rozumejú, tak len vo sfére mágie. Náš pohľad bude zameraný predovšetkým na prax prvotnej Cirkvi, lebo ona položila základ teológii a liturgii krstu.   
  
Začnime od názvu „krst”. Slovo krst pochádza z gréckeho jazyka, v ktorom slová christ, christi, znamenajú poznačiť niekoho menom Krista, alebo urobiť ho kresťanom. Je nám teda zrejmé, že je nelogické krstiť nejaké veci. Vo Sv. Písme sa zasa najčastejšie používa slovo baptizma a znamená ponorenie, obmytie Prečo voda? Prečo ponorenie alebo poliatie? Pre ľudí Východu bola voda žriedlom a silou života. Bez nej sa stávala zem púšťou, krajinou hladu a smrti. Keď chýbala voda, zomierali zvieratá a niekedy aj ľudia. Voda, ktorá dáva život prírode, je v krste znakom Božieho života, ktorý dáva zmŕtvychvstalý Kristus pokrstenému. Voda bola pre ľudí aj prostriedkom osvieženia a očistenia. Preto sa aj medzi základné prejavy pohostinnosti pokladalo umyť nohy návštevníka. A ako voda zbavuje človeka jeho telesnej nečistoty, tak Boh pri krste zbavuje človeka nečistoty duše, hriechov. Krst sa udeľoval ponorením. Tak napríklad pokrstí Filip veľmoža etiópskej kráľovnej (Sk 8,38). Ponorenie symbolizovalo pochovanie krstenca v Kristovom hrobe a povstanie k novému životu. V prvotnej Cirkvi, zvlášť pri veľkom počte krstencov, sa krstilo aj poliatím (Sk 2,41). Dnešné obrady krstu umožňujú používať obidva spôsoby. V našich podmienkach sa najčastejšie krstí poliatím vodou.   
  
S ponorením alebo s poliatím bola spojená formula krstu. V nej sa v počiatkoch používalo meno Ježiš (Sk 10,48) a neskoršie mená všetkých troch osôb, ako si to želal Ježiš pred svojim nanebovstúpením . Formula krstu vyjadrovala, že pokrstený v Ježišovom mene sa stal jeho vlastníkom a dostával účasť na živote celej Najsvätejšej Trojice. Krstenec to sám vyjadril vyznaním viery v Ježiša Krista. Aby sa vyjadrila skutočnosť, že pokrstený bol očistený od všetkých hriechov, nosili pokrstení v prvých storočiach osem dní biele šaty. Preto sa dnes dáva pokrstenému dieťaťu biela košieľka. Zapálená svieca je symbolom, že pokrstený chce žiť podľa učenia Ježiša, ktorý o sebe vyhlásil, že je svetlom sveta (Por. Jn 8, 12). A pomazanie krizmou dáva pokrstenému účasť v Kristovej misii vo svete, v ktorom žije. Počas krstu dostáva dieťa meno. Vyjadruje to, že s krstom začína jeho nový život. Tento stav je najlepšie vyjadrený, keď dostane dieťa meno po nejakom svätcovi, ktorý môže byť pre neho vzorom a patrónom.   
  
Nedopusťme, aby v záplave rozličných krstov, krst dieťaťa bol chápaný na úrovni knihy alebo gramofónovej platne. V prípade krstu dieťaťa nerozhoduje o tom ono, ale jeho rodičia. Oni musia chápať podstatu a zmysel krstu. Chápu ju? Odpoveď je veľmi jednoduchá: niektorí áno a niektorí nie. A dôsledok je tak isto jednoduchý: z niektorých rodičia vychovajú skutočných kresťanov a z niektorých vychovajú skutočných nekresťanov. Ešte dobre, že Boh sa nespolieha len na rodičov a v dospelosti rozličným spôsobom oslovuje ľudí, aby sa už ako rozumní a zodpovední vrátili k sviatosti krstu a začali na nej budovať nový život. O svätom francúzskom kráľovi Ľudovítovi IX. vieme, že ako 12-ročný bol korunovaný za kráľa v nádhernej katedrále v Reims. Ale viac mal rád mesto Poissy. Na listiny sa podpisoval: Ľudovít z Poissy. Prečo? Vysvetlil to sám: “V Reims som sa stal kráľom Francúzska. Ako dlho budem nosiť túto kráľovskú hodnosť? Po smrti ju stratím. V Poissy som prijal sviatosť krstu a stal som sa tam dieťaťom Božím. A ako dieťa Božie budem žiť v nebi naveky”. Tento kráľ žil svoj život pod vplyvom sviatosti krstu, ktorý prijal v zámockej kaplnke v Poissy. A pod akým vplyvom žijeme my? Ježiš začal krstom svoju verejnú činnosť. Za tri roky prešiel od rieky Jordán na kríž na Kalvárii. My všetci sme sa stali krstom nositeľmi Kristovho mena. Nezabúdajme na to.

KRST PANA

Jmenoval se Ivan a studoval medicínu už několikátý rok. A po prázdninách ho dali na kolejích na pokoj s věřícím spolužákem. Byl to kluk, který se za svoji víru nestyděl a netrvalo to dlouho a Ivan měl tak velký zájem o Krista, že se začal připravovat na křest. Po roce příprava skončila a on byl těsně před prázdninami ve společenství svých věřících kamarádů pokřtěn. A na prázdniny jel domů jako křesťan. Přijel do své rodné vesnice a potkal svého bývalého spolužáka ze základní školy, o kterém věděl, že vždycky chodil do kostela a tak se mu hned chtěl pochlubit, že už je křesťanem, že před týdnem byl pokřtěn a ten kamarád mu na to povídá: „No a co? Já jsem byl pokřtěn už jako malý děcko!“ „No a co?“ Nám zevšední úplně i ty nejsvětější věci! Co je na tom, že jsme byli pokřtěni? Nám se zdá mnohem důležitější, že se blíží den, kdy nám dají výplatu. Daleko důležitější než to, že jsme Božímu dětmi. A možná, že už léta za to ani neděkujeme!  
  
Dnešní evangelium začíná krásnou větou: lid byl plný očekávání. On čekali na pomoc od Boha, že se jich Bůh ujme. Oni velmi dobře věděli, že sami si přece nemohou pomoci. Že svět bez Boha se řítí do záhuby a že snad už brzy přijde ta doba, kdy dobrý Bůh pošle Mesiáše. A teď tu před nimi stojí Jan. Je snad on tím Mesiášem? Že by Bůh už začal zasahovat? A všichni se dávali pokřtít. My také čekáme a očekáváme. Čekáme ve frontě na úřadě, čekáme doma, co zase kluk přinese z písemky, jestli se holka dostane na školu, co zase napadne souseda, jestli se státníci konečně domluví… A protože čekáme od lidí, tak se bojíme a máme strach. Jenom proto, že čekáme od lidí. Oni ale čekali od Boha a proto toužili, nebáli se a dočkali se. Bůh se jich ujal. Oni totiž moc toužili. A ujme se i nás, ale musíme o to stát. Jestli budeme čekat pomoc jenom od sebe a od lidí, tak se nás Bůh nebude moci ujmout a nebesa se nebudou moci otevřít.  
  
Nad Ježíšem se otevřelo nebe. Jak to? Co říká Boží slovo? Boží slovo říká, že když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, nebesa se otevřela! Nebesa se otevřela na základě Ježíšovy modlitby. A šťastný je ten člověk, kterému se otvírají nebesa. Bůh neodmítne žádného člověka, který s ním hovoří a sám mluví k lidem – „To je můj milovaný syn!“ I my můžeme být nazváni syny Božími, pokud ovšem svůj křest přijmeme jako úkol a jako poslání. Pokud se Bohu otevřeme a nebudeme žít jenom pro sebe. Kdy nebudeme už čekat od lidí, ale od Boha. Kdy pochopíme, že už nemůžeme jen tak říci: byl jsem pokřtěný, no a co? Kdy si uvědomíme, že křtem nás Ježíš zachraňuje od věčné smrti. A denně bychom za to měli děkovat, protože ani ta nejhorší světová katastrofa není ničím proti tomu, že bych měl věčně zemřít. A od toho mě osvobozuje právě křest. Od věčné záhuby. Kéž bychom tedy dnes spolu s Pánem sestoupili do vod Jordánu a nezůstali přitom pouze pasivními diváky. A když se dáme Bohu k dispozici, pak se nebe otevře a i já zaslechnu ten Boží hlas: „Ano, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení!“

Krst Pana

**Nestačí byť pokrstený**  
  
Často dostávame v živote darčeky. Aby sme z nich mali radosť, nestačí, že ich dostaneme. Musíme ich prijať a otvoriť. Podobne je to aj so sviatosťou krstu. Nestačí, že sme boli pokrstení. Musíme krst „otvoriť“ a prijať ho za svoj. Každý krst je predĺžením alebo opakovaním Ježišovho krstu v rieke Jordán. Ježiš prijal navonok taký istý krst ako ostatní, ktorí prichá-dzali k Jánovi. Zásadným rozdielom sú okolnosti, ktoré jeho krst sprevádzali. Sú nimi zostúpenie Ducha Svätého a Otcovo vyznanie: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ A toto sa odohráva aj pri všetkých ďalších krstoch, ktoré udeľuje Cirkev. Aj pri našom krste zostúpil na nás Duch Svätý a stali sme sa milovanými deťmi nášho Boha.   
  
Krst nie je akt, ktorý je navždy ukončený, ale je začiatkom určitého procesu, ktorý musí pokračovať celý život. Pozemský proces vedomého prijatia krstu spočíva v dynamickom prežívaní krstu. Lepšie to pochopíme, keď si vysvetlíme, čo je statické prežívanie krstu. Staticky prežíva krst ten, kto povie, že bol pokrstený, ale on o tom nerozhodoval. Prijal prvé sväté prijímanie, lebo tak urobili všetci v triede a on nechcel byť výnimkou. Bol na sviatosti birmovania, lebo dostal za to nejaké dary a peniaze. Sobášil sa v kostole, lebo je to tam krajšie ako na úrade. Nemodlieva sa, lebo sa spolieha len na vlastné sily. Nespovedá sa, lebo je presvedčený, že nemá žiadne hriechy. Nenavštevuje nedeľnú svätú omšu, lebo nemá čas a necíti potrebu. Nemá rád farárov a praktizujúcich kresťanov, lebo sú farizeji a preháňajú to. Čosi verí, ale nevie čo. Aké je to dynamické prežívanie krstu? Nastáva vtedy, keď sa niekto v dospievaní alebo v dospelosti rozhodne, že chce „rozbaliť“ veľký dar, ktorý dostal pri krste. Keď sa rozhodne žiť v duchu vlastného krstu a vzrastať v živote viery. Viera sa potom stane bytostnou súčasťou jeho života, ako je bytostne potrebné srdce alebo mozog. Viera určí smer jeho života a všetkých rozhodnutí a skutkov. Takýto pokrstený človek je vedený Božím Duchom a reálne prežíva fakt, že je Božím dieťaťom. Nerozbalený dar nemá zmysel. Tak ako nemá zmysel existencia pokrsteného človeka, ktorý ako kresťan nežije. Rozmýšľajme v dnešný deň, čo pre nás krst znamená a čo chceme v budúcnosti urobiť, aby znamenal ešte viac.