Mt 25, 1 – 13

Raz sa pýtali jedného cestovateľa, aký to je pocit, prvý krát sa predierať pralesom. Cestovateľ odpovedal: nie je to nič príjemné. Musíte byť stále v strehu, lebo zo stromu vám môže skočit šelma za krk, iná môže číhať na vás v kroví, na zemi môžete šlapnť na jedovatého hada. Ale postupne si človek zvykne, a keď zostane ostražitý, môže uniknúť mnohému nebezpečenstvu. Všetci sme cestovateľia na tejto zemi. Pútnici, smerujúci k nebeskej vlasti. Predierame sa húštinami a nástrahami života. Rastieme, učíme sa, pracujeme, radujeme sa a trpíme, smejeme sa a plačeme. Niekedy si pri tom všetkom uvedomujeme, ale zasa niekedy zabúdame, že na nás číha smrť. Človek si pri svojom narodení priniesol na svet i rozsudok smrti.

Vedeli to už i starí Rimania, ich príslovie horoví: **mors certa, hora incerta**. *Smrt je istá, hodina však neistá.* Hodinu smrti nám pripomíná i Pán Ježíš. Dnes sme počuli podobenstvo o 10 pannách, čakajících na ženícha. Bohužaľ, polovica panien hodinu príchodu prespala. Inokedy je to bude podobenstvo o smrti, ktorá príde znenazdania ako zlodej v noci. Pán Ježíš rozprával podobenstvo o **s**lužobníkach, ktoré čakali dlho do noci na príchod svojho pána. Či už sú to podobenstvá akékoľvek, všetky majú spoločnú myšlienku: čaká nás smrt, ktorá príde možno nečekane, sme na ňu pripravený?

Vzťah ku smrti Aký má kresťan vťah ku smrti – taký má aj vztah k viere. Strach pred smrťou je nám vrodený, ale práve tým, že na smrť myslíme, že si uvedomujeme súd, ktorý nastane po smrti, my, kresťania, sa na smrt pripravujeme, a tím si i osvojujeme myšlenku, že príde deň, keď budeme musieť odsíť. A táto myšlienka nás nabáda k dobrému životu. Mýli sa ten, kdo tvrdí, že viera vo večný život je len lacnou náplasťou na neduhy a bolesti života, že viera vo večný život v nebi nás odvádza od tvoriacej práce a úsilia premeniť tento svet. Naopak! Veriaci človek sa snaží dobre pracovat, dobre žíť, konat čo najviac dobrých skutkov, lebo my veríme nie len v spásu, ale i v zavrhnutie…

Taktiež táto naša sestra/ brat, ktorú dnes odprovádzame na jej posledníej ceste verila v Boha, verila v Ježiša Krista, verila vo vzkriesenie tela a v život věčný. Preto ako ap. Pavol *„dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval, aby Boh, spravodlivý soudca, ma mohl odmeniť korunou večnej slávy.“* Za našu zomrelú sestru/bratra sa budeme modliť, súčasne chceme rozijímať o sebe, o svojom živote a chceme pokorne prosiť: Pane, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi v mojom živote i v mojej smrti, aby som patril, Pane, len Tebe.