**Živá a mŕtva viery a vzťahy** *(spracované podľa mat. podľa M. Kašparu)*

Bratia a sestry - keď sa káže z kazateľnice tak sa kazateľ musí díva do tvárí poslucháčov a **zistí ako sú na tom** /– v tom zmysle/ ako pokračovať /v tom zvláštnom dialógu, kde jeden rozpráva a ostatní mlčia.

A ja myslím, že s vami vo vašej vekovej skupine a z vašou vierou mam jednu veľkú nevýhodu/ ale taktiež veľmi veľkú výhodu. Tou nevýhodou je obmedzení čas/ ale veľkou výhodou je, že nemám obmedzených poslucháčov. A preto nemusím veci do detailov vysvetľovať tzn. naplno, môžem vám veľa toho o živej a mŕtvej viere a o mŕtvych a živých vzťahoch povedať v polotovaroch a vy už si to nejako dovaríte tie polotovary. Najlepšie sa tieto polotovary/– môžem k tomu dať ešte nejaký kuchársky recept – dovaria najlepšie vtedy, keď sa na ne človek **poradí z niekým**,/ keď si niektoré veci **necháva prejsť**. Keď sa napr. vyskytne taká situácia niekedy, nie často ale stáva sa, že sa stretnem z rozhádanými manželmi/ a trochu si rozoberiem situáciu a povieme si tie najzákladnejšie informácie, čo má byť a čo byť nemá – tak sa zvyknem spýtať : *„Tak čo urobíte teraz s tým čo sme si teraz povedali?“* A oni vo väčšine 100% odpovedajú *„Necháme si to prejsť hlavou“* /a ja poviem to je zle. Sú totiž veci, ktoré si musím nechať prejsť srdcom. V živote sú záležitosti, ktoré sú tzv. **podčapicou**/ to je napr. úvaha matematická úvaha ekonomická ale potom sú záležitosti **podkošelné** – a to sú tie, ktoré prechádzajú naším srdcom. Sú to veci, na ktoré nemôžeme prísť len tak, že si ich domyslíme – my ich musíme najprv precíti a až tak im môžeme rozumieť. Veľmi pekne to hovoril ang. matematik, filozof **Blasice Pascal**, keď povedal, *„že sú v našom živote hodnoty, ktoré pochopíme až vtedy keď ich milujeme“.* A sú iné, ktoré milujme až ich pochopíme. Mne sa to veľmi páči. Sú totiž v našom živote hodnoty ako napr./ matematika, ktorú máme radi až ju pochopíme. Ja nepoznám žiaka, ktorý keby nevedel vzorce a tešil sa na písomnú pracú. Musí najprv pochopiť – a až potom, keď to ovláda tak je rád, že tu písomku napíše za jedna. To je v matematike – to sú veci podčapicou. Potom sú však aj záležitosti, ktoré sú podkošelné /a to je otázka – vzťah k hodnotám. Pascal dodáva, „*že musíme Božie veci – milovať, aby sme im začali rozumieť“.* Matematike musíme rozumieť aby sme ju mali radi – **Božie veci musíme milovať aby sme im potom mohli rozumieť.** Čiže je to záležitosť číslo jedna. Domáca úloha – vždycky rozlišujme *„čo patrí kam!“* Niečo v živote prežívam a musím si to nechať premyslieť – a niečo v živote prežívame a musíme to nechať v sebe precítiť. Ak to otočíme tak robíme zásadnú chybu. A to jak vo vzťahu k viere - tak vo vzťahu k sebe navzájom.

Ja by som začal takým určitým príkladom z Novozámockého farského kostola. V tomto kostole je sobáš. Mladý, silný, zdatný ženích a krásna dobrá šikovná nevesta. Tu si zviažu ruky zosobášia sa a vychádzajú z kostola/ klávesy burácajú, gitary tiež a vonku stojí vojenské auto a hovorí – tak mladý pán rozlúčte sa z mladou pani sú manévre. Dajte si dole ten čierny oblek motýlika a košeľu a oblečte si vojenskú uniformu - maskáče a dostanete samopal a ideme. On sa teda rozlúči zo svoju manželkou – idú a idú a idú tam niekde v Komárne sa nalodia na loď a idú bojovať za blaho Európy niekde do Južnej Ameriky a po ceste sa stane to, že loď stroskotá. Všetci sa utopia a tento náš Novozámčan sa zachráni na pustom ostrove. A zachráni sa celkom na takom blahobytnom ostrove ale je pustý je tam úplne sám. A už je tam 10 rokov 20,30r. a už ma fúzy až na zem a už je tak ako Robinson tam žije a už po 50 rokoch keď jemu už po 70tke on sa dožil dlhého veku lebo nežil v civilizácii, tak ho tam objaví nejaká loď. A teraz on vidí po **polstoročí človeka** už skoro zabudol rozprávať – a oni mu hovoria **„KTO SI?“** a on už tak dosť ťažko rozumie po toľkých rokoch - tak tomu rozumie **„ČO SI!“** a on im odpovedá, že **„ŽENATÍ!“** A ja by som sa vás teraz spýtal – ten muž má pravdu? No **teoreticky** je ženatý už 50r. ale **prakticky** nikdy ženatý nebol. On je teoreticky vedení v matrike farského úradu sv. Kríža (je to sv. Križa?..je) Ale.. v mmatrike. Ale zo svojou ženou nežil, zo svojou ženou nepracoval, zo svojou ženou nemal deti, zo svojou ženou nespal, zo svojou ženou neumýval riad, zo svojou ženou sa nehádal. Teda on bol teoreticky ženatý. Ale čo s toho mal? – z toho manželstva v podstate nič. A ja tento príbeh uvádzam tu teraz z toho dôvodu aby som na ňom dokumentoval, že je to rovnako tak z **manželstvom** ako z **vierou**. ***Byť zapísaný v krstnej  matike tohto kostola je vec jedna/ a žiť osobný vzťah z Ježišom Kristom je vec druhá.*** /Čiže ako, keby, že je niekto ženatý a potom ako keby už manželku nikdy nevidel./Oni mu nakoniec povedali, že je vdovec aby nemyslel, že je ženatý, manželka sa utrápila pre neho. Rovnako je to aj z ľuďmi, ktorý hovoria *„ja som veriaci“, „ja mám vieru“*. A odvodzujú ju s toho tú vieru, že sú zapísaní v krstnej matrike. Od krstu nevie čo je kostol/ čo je modlitba/ čo je Písmo/. Čiže viera môže byť buď – **STAVOVÁ** alebo **VZŤAHOVÁ.** Rovnako manželstvo môže byť stavové a vzťahové. On bol ten stroskotanec v manželskom **stave** alebo nebol v manželskom **vzťahu**. I pokrstený človek môže byť/ v kresťanskom stave matriky ale nie je v osobnom vzťahu k Bohu. A toto rozlíšenie **STAV** a **VZŤAH** je takým základným rozlíšením toho - či je naša viera mŕtva alebo živá, polomŕtva. Či sa majú o ňu skôr zaujímať pediatri viery, alebo na áre alebo už patológovia. Ako je to z vierou každého človeka. Samozrejme, že ešte nikto nevymyslel **láskomner** aby manželka vzala tento prístroj priložila ho k manželovi a zistila ako ju má rád. Rovnako nikto tak nevymyslel **nádejomer.** Aby sa u človeka merala druhá čnosť a to je nádej. A samozrejme, že ešte nikto nevymyslel **vieromer.** (M. Kašparu kniha...) ale totižto ide o to, že ľudská viera sa nedá merať. Rovnako ako stav a vzťah v manželstve - tak je aj stav a vzťah k Bohu. Viete, keby som sa spýtal – o čom je život? Napr. detí, ktoré chodia sem na základnú školu tak by mi povedali, že o pani učiteľke o jazykoch o matematike o tom... toto je život dieťaťa. Keby som sa spýtal nejakej babičky starej mamy v domove dôchodcov – o čom je život? Tak by mi povedala o bolestiach kĺbov a o cukrovke a o zlom videní ona vidí a on zase ma iné – iný obsah života. A keby som sa spýtal takého podnikateľa stredného veku/ bohatého podnikateľa – tak nebudem hovoriť ani o čom je život. Každý má život o niečom inom. Ale všetci ako sme tu a všetci ako sú vonku – máme život o vzťahoch. Už to ako sme boli počatí tak v tú chvíľu nášho počatia sme mali vzťah k našej matke. Potom sme sa narodili a mali sme vzťah k zemi, keď sme sa narodili k jazyku ku kultúre. Potom sme začali chodiť do školy a začali sme mať vzťah ku spolužiakom a učiteľom. A neskôr, keď sme dospievali sme mali vzťah k ďalším a ďalším ľudom – a budeme mať tieto vzťahy až do samotného posledného vydýchnutia. Teda keby sa nás niekto pýtal, že o čom je život tak mu povedzme, že **život je o vzťahoch.** Takže, tieto vzťahy v živote môžu byť dobré alebo zlé. Tu však platí také určité pravdivo, ktoré ma v sebe dve podobné slová. **STAV a VZŤAH.** V praxi to znamená asi toto: **ak mám v živote dobré vzťahy tak prežívam dobré stavy. A ak mám dobré stavy tu niekde pod hrudným košom tak vytváram dobré vzťahy.** A tie dobré vzťahy mi robia príjemné stavy a moje prijemné stavy ma pekne vedú ku príjemným nadväzovaniam vzťahov. To je taká slučka, ktorá je okolo. Neverme človekovi, ktorý hovorí – *„ja by som sa najradšej nevidel“* *„ja sa na seba hnevám, ja by som najradšej vyskočil z kože“* ak tento človek žije sám v sebe v takej nezhode, vnútornej, je sám v sebe vo vzbure sám zo sebou vo vojne – pod jeho hrudným košom je jedno bojisko. Ak nám tento človek bude hovoriť, že nadväzuje dobré vzťahy s inými a má dobré vzťahy s tými čo sú okolo neho, - tak mu neverte! Ono to nie je možné. Už písmo hovorí, že čím je plné srdce tým pretekajú pery. Isteže naopak naproti tomu, ak mám v sebe pokoj, pokoj, ktorý mi dáva svet mám v sebe kľud, mám v sebe takú pohodu, nemám v sebe žiadne komplexy menejcennosti tak je isté, že takéto vzťahy nadväzujem i s tými druhými. Skúsim sa vás niečo spýtať. Keď sa ráno prebudíte s kým naviažete prvý vzťah?... (v kostole sa sluší hovoriť, že s P. Bohom) áno v prvom rade – sám zo sebou. Ja to robím taktiež – možno niekto môže byť prekvapkaný – prekvapený, že keď sa ráno prebudím, že nenadväzujem ako kňaz vzťah s Bohom. Ja sa ráno prebudím – pohýbem rukami nohami *„a poviem si Egid si?“* *„Síí“ :o)* Deo gracias – Bohu vďaka! V mene Otca... a potom nadväzujem vzťah s Bohom - a keď a pomodlím rannú modlitbu na posteli a potom vychádzam von z izby a tam potom niekoho stretnem, hoci koho...a nadväzujme vzťah s ním. //Čiže, je to veľmi fajn a veľmi dôležité aby sme žili v tomto trojuholníku. **Môj vzťah ku mne, môj vzťah k druhému a môj vzťah k Bohu.** ...Niekto by povedal, že to nie je moc kresťanské – ale ono je to biblické. Biblické rada – *„miluj svojho blížneho ako seba samého“* znamená, že ja musím v prvom rade mať nejaký vzťah ku sebe. Ja musím mať určitú úctu k sebe – to nie je pýcha. Pozor! Ja musím mať k sebe určitý dobrý vzťah. Ja si musím byť vedomí toho, že/ mám určitú hodnotu/ pretože som človek. Ono sa niekedy zvyklo tak povedať, že *„ty biedny červík“* niekedy to tak kazatelia zvykli hovoriť *„Ó čo sme my ľudia bratia a sestry len červíky hriešne“*. **Nič také nie sme!!!** **Pretože pre nás tiekla Kristova krv. My máme hodnotu Kristovej krvi!** A prosím pekne to **„to je nejaké hodnota“!** Kristova krv netiekla pre dážďovky, pre žaby, pre ropuchy – ale pre človeka. Čiže, /keď si uvedomíme každý jeden z nás každé ráno,/ že nejdeme do toho sveta s tej postele ako nejaký chudáčik, nejaký úbožiačik ale, že tam ide človek, ktorý ma hodnotu Kristovej krvi/ tak je to zmysluplný odchod z nášho domova - do toho sveta. Ale v tom nie je pýcha – viete, keď si toto uvedomíme akú mi máme hodnotu, tak to vedie k veľkej **pokore.** Tak si v možno povieme áno *„čo ja si o sebe môžem myslieť“* – **NIČ.** A tým, že si o sebe nič nemyslím,/ že nie som nejaký ja neviem čo,/ tak to prijmem ako obrovský dar, ktorý ma robí človekom vediacim tento veľký fakt. Čiže to nevedie k pýche, aby niekto nepovedal, že on nám tam hovoril na tej prednáške ako byť pyšným. Vôbec – skôr ako si byť vedomí toho, kto je Kristus, a v akom ja som vzťahu s ním. Ja som mal jedno obrovské šťastie vo svojom živote na rozdiel od iných, že som sa vôbec narodil - ale aj tu nemôžem hovoriť o šťastí ale skôr o Božej starostlivosti – lebo som sa narodil v kresť. rodine a žil som od malička vychovávaný v tradičnej viere. A dokážem tak trochu posúdiť aký je to rozdiel byť človekom, ktorý len vie o Ježišovi Kristovi a ktorý má s ním osobný vzťah. Možno keby som sa narodil v inej rodine a za iných okolností tak by som tu dnes nebol. To vie len Pán Boh. Ale, tento dar viery je, - ako sa hovorí, - že ho máme v hlinenej nádobe krehkej i to je jeden z paradoxov – pretože niečo tak dôležitého ako je viera/to nemáme v žiadnom betónovom a oceľovom kryte – to máme vo veľmi krehkej nádobe. Boh dáva túto veľkú cennosť do veľmi krehkej nádobky. Pretože mi k tomto obsahu musíme mať - vzťah - a súčasne i k forme v ktorej je držaná. A človek, ktorý sa rozhodol pre Krista, tak sa vlastne rozhodol, pre určitú formu života.

Spomínam si, že raz som stretol jednu moju kamarátku už si ani nepamätám, kde to bolo ale viem, že to bolo po veľmi dlhom čase. Prisadla si ku mne a začala mi rozprávať, že – ona sa v tom nevyzná kto je čo a ako. Ale čosi o mne počula a niekoľko rokov ma nevidela a zrazu mi hovorí: *„hej ty počúvaj ty máš, že vraj niečo spoločné s kostolom“*. Ja som však nevedel to, akým smerom sa bude ten rozhovor rozbiehať a tak z jednou nohou na brzde som pomaličky rozbiehal debatu. A ja som povedal: *„mám“.* A ona zrazu hovorí: *„ja som tiež veriaca“* a ja jej hovorím: *„daj mi pokoj prosím ťa a ako sa líšiš od tých neveriacich“.* Ale na toto vás upozorňujem, že toto nie je otázka férová, k tomu sa priznávam. Pretože ten človek sa zrazu dostane do stavu, keď zrazu nevie odpovedať a to nie je pekné od kazateľa – klásť otázky, na ktoré nikto nemá odpoveď. Ale ona bola taká pružná a dynamická a odpovedala mi: *„no, no, no chodím na pol nočnú omšu“.* A ja jej hovorím *„iba?“* a ona mi hovorí: *„no a ty snáď chodíš do kostola častejšie“.* No a ja odpovedám, že: *„no áno tak každú nedeľu a keď stihnem tak aj vo všední deň“.* *„****Nóó prosím ťa, to by som musela byť fanatik“.*** A ja jej hovorím: *„ty hej Zuzanka máš doma manžela“?* – radšej som sa nepýtal koľkého ono u tých „veriacich“ je tiež takáto otázka trocha ne-fér. A ona mi hovorí *„mám“!?* A ja jej hovorím: *„ako ti chodí často domov“?* Ona hovorí: *„že každý deň“?* A ja jej hovorím: – *„a nie je to nejaký fanatik. A nestačilo by raz do roka“?* *Prísť pozrieť sa na teba, potlapkalť po pleci a zase isť het“.* Ja neviem možno ten manžel by to bral, takú variantu. Kto vie? Ale ono jej to došlo, že - Čo je to za vieru!? Raz za rok, na sentiment. Veď predsa, viera to je dych života. To sa tiež raz do roka nadýchneme na Vianoce? A potom si dáme 365 dní pauzu? Aby sme sa neunavili, vypíname i na noc, aby sme si neopotrebovali pľúca. To sa nedaá. To je opäť živý vzťah. Ak je živý človek a ten ma živú vieru - udržuje tento vzťah dennodenným navštevovaním sa. Nieže chodím dennodenne do kostola, to sa niekedy ani nedá stíhať a ani nie vždy môžeme/ ale **denná myšlienka na Boha** ako keď máme niekoho radi, na niekoho myslíme, tak ako keď je niekto na ceste, na štúdiách, **myslíme, spomínam, modlíme sa.** ...**Vzťah** – dennodenný akoby sme boli trvale pod tieňom viery, pod ochranou, pod plášťom pod krytom viery. Ale my s toho nemôžeme urobiť jednoročnú záležitosť. To je potom akési by som to nazval viere-nie (česky vieření). To je akási, možno i **povera.** A, viete ono nie je, nie je až také ťažké z viery **skĺznuť do povery**. Raz keď som bol v Prešove ma navštívili jedni mladý ľudia a pýtali sa ma či by som im nepokrstil dieťa. Ja som ich nepoznal. Nevidel som ich v našom kostole nikdy. A ja som sa ich pýtal. *„Ste veriaci“?* A oni na to – *„prosííím vás kto by na to dnes ešte dal“.* *V 21.stor. chlape /čo si myslíte my máme obydvaja maturitu to tu z nejakým Pánom Bohom na nás nechoďte“.* A ja sa pýtam: *„a prečo chcete krstiť“?* *„A to vy neviete*“ – *„ja to viem“?* *„Ale či to vy viete“?* A oni hovoria: *„no aby mal nohy rovné aby neplakal aby mu zuby rástli a aby sa v škole dobre učil“.* Tak to by ešte ušlo. Bol aj taký prípad, že jedna babka dávala 60 tisíc za krst svojho vnuka, ktorý mal ateistických rodičov. /Na podklade povery – nemci na to majú výraz *„aberglabe“* to je povera. Ja sa s tým stretávam, že sa prichádzajú krstiť dieťa z týchto dôvodov – pohanských povier. Áno, raz ma poučovala taká dvojica: *„dieťa sa musí do roka pokrstiť a vyfotografovať a nesmú sa mu do roka strihať vlasy a nesmie sa ísť s kočiarom na cintorín“.* Ja im hovorím:  *„dajte ho dvakrát vyfotiť a nemusíte ho krstiť“.* Ale to neberú - tam musí byť všetko, tak majú istotu, že dieťaťu to bude prospievať a bude zdravé. **A hovorí sa tomu viera.** Áno, ale už v stredoveku sa hovorilo: *„čo všetko musí človek veriť aby nemusel veriť“.* Aké všetky povery a pavery ja musím prijať, aby sa mi tam nedostal Ježiš Kristus. Čiže, i toto je / ale toto už hovoríme o mŕtvej kresťanskej viere o mŕtvej. Samozrejme i o mŕtvom vzťahu k Bohu. Kresťanská viera sa teda ďalej/ ako živý človek sa vyznačuje tým, že dýcha a tlčie mu srdce, tak sa živá viera, to je ďalší vzťah, sa vyznačuje znakmi, ktoré si teraz opíšeme. Asi si viete všetci veľmi dobre predstaviť slnečné hodiny. Môžeme ich vidieť na historických budovách a pod. Raz takéto hodiny ale z umelej hmoty priniesol istý chlapík zo zahraničia jednému kamošovi. Mali priemer asi 70 – 80 cm. Keď mu ich priniesol tak mu povedal: *„vieš tieto hodiny si môžeš zavesiť kam chceš“.* No slnečné hodiny si zavesiť kam chcem? Tak za prvé – „*asi si ich nemôžem zavesiť kde chcem a hlavne asi tam kde nesvieti slnko“.* *„Musím si ich zavesiť tam kde pocítia na sebe slniečko“.* Tak si ich vyskúšal. Oni majú na sebe takú tyčku, ktorá vrhá tieň. On si to tam našteloval a ono to vážne ukazovalo, keď svietilo slniečko. A tak ho ešte napadlo, že čo by sa asi stalo, keby tie hodiny preniesol na iné miesto. A čo zistil, že by mal iný ukazovateľ času. //**Priatelia kresťan sa vyznačuje tým, pokiaľ má živú vieru, že je človekom na svojom mieste.** Preto vždycky dávam prednosť hodinám, ktoré sú namaľované na stene než slnečným hodinám prenosným. My nesmieme byť ľuďmi, ktorý menia svoje miesta – je potrebné byť **človekom na svojom mieste.** **To je jeden zo znakov živej viery.** Poznáme to *„áno ten je človekom na svojom mieste“* *„tamtá žena, tak tu poznám tak to je skutočne žena na svojom mieste“ „matka na svojom mieste“ „manželka na svojom mieste“ „lekárka na svojom mieste“* vidíte - byť na svojom mieste. Viete svet toto v sebe moc nenosí – svet má rád akúsi turistiku najrôznejšiu (politickú, manželskú, názorovú) nie!/ preto udiví to –, že kresťan je človekom na svojom mieste. Čiže tieto hodiny ktoré som spomínal ma poučili o tom, že **je potrebné byť v živote na svojom mieste –** **znak živej viery**. V tom čase, keď som bol na východnom Slovensku tak kdesi okolo Bardejova po ceste jednou dedinkou som na jednom dome zahliadol zaujímavé slnečné hodiny. Bola tam freska sv. Šebastiána a viete, že tento muž bol mučeník a bol prestrelený šípmi a tá freska bola na stene a ten jeden šíp jediný ten bol strelený do jeho tela a ten bol ukazovateľom toho tieňa. A dole bolo napísané: *„utrpenie je merítkom času“.* Táto veta ma veľmi oslovila – pretože ona má niečo do seba. **Utrpenie je merítkom času.** Tak to sú asi iné hodiny./ Čiže, kresťan je človekom na svojom mieste. A teraz ideme ďalej. Slnečné hodiny sú slnečné hodiny preto, lebo majú zdroj svetla, ktorým je slnečné svetlo. A takto by to malo byť. Avšak, ak budete mať slnečné hodiny na stene domu tak vám budú ukazovať aj v noci – keď bude svietiť mesiac. Ale budú ukazovať zle. Ak sa budete riadiť podľa tohto tieňa mesačného – zle pochodíte. Všetko vám ujde. Ukazujú zle lebo majú falošný zdroj svetla. **Živá kresťanská viera je tá viera kde nemáme iné svetelné zdroje než je slnko.** Tie nočné svetielka, či už je to mesiac alebo nejaká hviezda, ktorá by svietila na tie hodiny - ukazuje zle. Tieň síce ukazuje ale je to zlý zdroj. A my v tejto dobe žijeme. To slnko.. akoby.. sme ho.. odstránili – nie my kresťania /ale máme tu náhradné zdroje. Rôzne hviezdy, rôzne stár, ktoré nám svietia na tie naše ciferníky a ukazujú nám kde, čo. Pretože oni totiž nemajú pevnú dráhu, oni v kuse nie sú na svojom mieste a to by sme museli v kuse nastavovať inak. Naproti tomu zo slnkom sa dá počítať. Oni tie hviezdy tiež majú svoju dráhu ale podľa nich sa nedá riadiť. Ale povieme dobre to sú tie bludičky, to sú falošné bludičky, ktoré nám niečo ukazujú. Ale mi sa podľa toho riadiť nesmieme. Keď človek odolá je to známka, že má živú vieru. A tak je ešte tretí znak a to je ten, keď nesvieti ani slnko, nesvieti ani mesiac v noci, a my sa chceme pozrieť koľko je hodín. To najhoršie čo môžeme urobiť je to, že siahneme do vrecka vytiahneme baterku a takto si posvietime./ Viete podľa toho ako svietime tak podľa toho nám to hádže ten tieň. Lebo mi sa stávame svetlom sami pre seba a s tým sa stretávam taktiež mnohokrát v živote. Že človek sa stane, sám sebe ukazovateľom dobra a zla. Spomeňte si v prvej knihe Kráľov v SZ sa *„Boh pýta Šalamúna čo by chcel“* a my by sme očakávali, že by povedal *„nesmrteľnosť, porážku nepriateľov, zlato, striebro, drahé kamene, víťazstvo vo voľbách alebo ja nevie čo“* predstavte si to, že on nič o takomto nehovorí. On hovorí, *„chcel by som vedieť rozlíšiť dobro a zlo“.* A pri tých hodinách slnečných si práve spomínam na tú prvú knihu Kráľov zo SZ. On netúži po ničom inom len rozlíšiť dobro a zlo. A to je otázka rozlíšenia času - a to sa dá iba vo svetle pravého zdroja a tým je slnko. **My nesmieme zameniť slnko Ježiša Krista za žiadny falošný zdroj.** Tak nie sme kresťania a sa odvážim povedať, že sme kde čo. A hlavne sa sami sebe nesmieme stať bohom – nesmieme sa sami sebe stať nositeľmi svetla, pretože už fakt nerozlíšime nič a vždycky si na to posvietim tak ako to sami budem chcieť vidieť. Čiže ste tu vy matky detí a otcovia manželia, mladomanželia – tento vzťah prosím vás musí byť vždycky vedení tým čo je prirodzené a na čo je človek dizajnovaný - v tom je zdravá viera. Slnečné hodiny sú dizajnované na slnko, sú tvarované na slnko a preto iný zdroj u nich nesmie fungovať. Rovnako aj človek sa narodil na obraz Boha, nie na obraz hviezd a stár/ a ani nie na obraz vlastnej baterky, kde sa sám sebe stáva bohom a tak ukazuje zle. Teda aj tento vzťah medzi mnou a Ježišom Kristom, ktorý je mojím svetelným zdrojom je ten istý vo vzťahu viery a ten istý vo vzťahu k manželstvu i vo vzťahu doma k rodičovstvu. My musíme byť v manželstve, ktoré je dizajnované ako sviatosť – i z tohto uhla sa musíme vedieť naň pozerať. Z tohto uhla je možné ho žiť. Ak sa budem riadiť vo svojom manželstve a rodičovstve kde kým - (nejakým poradcom v poradni) prosím vás, tadiaľto cesta nevedie/ alebo vedie – ale väčšinou sa ľudia pýtajú *„ako to ide“!* a ja sa zvyknem pýtať niekedy *„kam to ide“!* je to rodinná otázka – dozviete sa viac, keď sa spýtate **kam to ide.** Ale ako? //**Čiže budme ľuďmi na svojom mieste ako tie hodiny a súčasne buďme ľuďmi, ktorý majú jeden jediný zdroj.** Každú nedeľu sa modlime po kázni *„Verím...“* a to širšie verím, tam má takú vsuvku. *„V Ježiša Krista... Boha z Boha, Svetlo zo Svetla“* vidíte, až sa to budeme na budúcu nedeľu modliť *„Svetlo zo Svetla“* uvedomme si, že On je tým zdrojom. My sme dizajnovaný na neho. A ak pôjdeme do toho tak povedzme z apoštolom *„Pane ku komu by sme išli, ty máš slová večného života“* čiže to je ten vzťah a stav našej viery vo vzťahu k svetu a k sebe.

Ďalšia.. posila.. – ak je naša viera akoby...akosi umiera ak je slabá... tak tu máme niekoľko chorôb, ktoré vedú k tomu, že tá viera zoslabne je atrofovaná - zmrštená, zmenšená akoby taká stenčená. Jeden s tých dôvodov/ je prosím vás pekne pokiaľ už niekto trpíte takouto zmenšenou vierou – jeden kresťan mi povedal: *„ja som tou vierou unavený - ja som unavený kresťanstvom“.* Ja som dlho dlho toho človeka nosil v srdci i v hlave a hovoril som si – ako k tomu mohlo dôjsť. **Pozrite sa /mi si svoju vieru a silu musíme strážiť.** Tu nejde o to, že ona nám raz bola daná a teraz ju máme na furt. Toto si často myslia mladé manželky,/ keď sa vydajú tak majú pocit – *„tak teraz si si ma zobral tak teraz sa môžem chovať ako chcem - on ma musí mať“.* A muži si to myslia takisto! Raz som si ju **zobral**, musím ju **mať**, a ja si budem robiť **čo chcem**. **Chyba!**!! Tá, žena nesmie chodiť z umelými natáčkami a teplákmi doma. To nejde, ona musí byť tá, ktorá tvorí/ je kreatívna vo vzťahu ku svojmu manželovi. A manžel by nemal chodiť domov neskoro a raz z neho cítiť rum/ a raz pivo. A manželka to musí znášať – *„pretože si ma vzala,* *raz ma dostala a tak to teraz musí vydržať“.* To manželstvo sa stane časom unavené/ a rovnako je to aj z vierou. Viera je dar, my sme tú vieru dostali. A my sa nesmieme chovať tak /ako tá nemúdra manželka z umelými natáčkami a tak ako ten nemúdry muž, ktorý chodí do krčmy..... **k tomuto daru je potrebné sa vedieť chovať**. Žena je dar pre muža – muž je dar pre ženu. Preto je tu ten rozdiel medzi - svadbou na úrade a cirkevnou svadbou. U nás na úrade tých dvoch oddáva úradník a hovorí *„beriete si“* a ona hovorí: *„áno“* – *„beriete si“* *„áno“* a už sú vzatý. Zo všetkým čo majú sú vzatý. Kdežto mi v kostole hovoríme, niečo v tomto duchu, že *„ja sa ti odovzdávam a prijíma ťa“* a ona taktiež hovorí *„ja sa ti tiež odovzdávam a prijímam ťa“* vidíte tu ten rozdiel? My sa musíme najprv tomu druhému **odovzdať** aby sme ho mohli **prijať**. A nie, že *„ja si ťa beriem“.* Ak sa mu teda odovzdávam tak som už súčasť jeho/ tak beriem seba aj s ním. Toto je tiež veľmi dobré aby sme si toto všimli a nechali to prejsť srdcom a hlavou - ako to je!? /A rovnako je to aj z vierou! My keď ideme ku sv. prijímaniu – dovoľte mi k tomu ešte jednu takú malinkú poznámku ku slovu sv. prijímanie - niektorí teológovia hovorí o tom, že oni by skôr slovo **sv. prijímanie** prepísali na **sv. odovzdávanie sa.** Viete ono to je svojím spôsobom svadba – áno Ježišu Kriste ja sa ti odovzdávam a – prijímam ta v eucharistii. A nie, že ja ťa beriem - beriem – prijímam – prijímam = **ja sa ti musím odovzdať.** Ak sa dostaneme do tejto rutiny... pozor lebo rutina zabíja všetko - drieť stále dokola. Vy chlapi to poznáte, ako by to bolo doma keby manželka v pondelok guláš v utorok guláš v stredu guláš vo štvrtok guláš v piatok by to musela byť zmena muselo to byť bez mäsa v sobotu guláš v nedeľu guláš. To je rutina v jedálnom lístku./ A my rovnako rutinne prichádzame do kostola k Pánu Bohu. Vyložene rutinne./ A potom sme s toho unavený – sme s toho otrávený. Ten manžel je otrávený s toho pernamentného gulášu a my sme otrávený s toho vieroučného gulášu, ktorý máme. Pretože je to opäť rutina./ A to je veľká choroba. Prosím vás ak máte niekto túto chorobu je potrebné s tým začať niečo robiť. To je také napr. rutinné spovedanie (v piatok som zažil pri rannom spovedaní...) Istý kňaz rozprával takéto svedectvo hovorí: *„ja sa vám priznám, že som raz v kostole kradol. Zatiaľ som to nikdy nehovoril. Ani som sa s toho nespovedal. Pretože túto krádež som považoval za dobrý skutok. Prišiel som do jedného kostola v našej diecéze, ktorý sa nachádzal v rekreačnej oblasti a tam som vám v kostole zbadal na spovednici biely papier na, ktorom bolo napísaných*“ *„päť rád pre kajúcnikov rýchlo sa stručne“.* *Bolo tam - za prvé pokľakni 2. Vyznaj hriechy 3. Vypočuj poučenie 4. Počkaj rozhrešenie 5. Pomodli sa Otče náš. /Hovoril som si no...no... keď zavriem obidve oči tak to nevidím*. ***==Ale čo bolo dole napísané==*** – *preto som to dal dole. A dole bolo napísané* *„ak sa nemáš z čoho spovedať, vyznaj hriech z poslednej spovede“* Viete to už je známka rutiny. Toto je odvážim sa povedať, už mŕtva viera z ktorej sa stalo akési náboženstvo. Náboženstvo bez Boha, náboženstvo bez Krista, náboženstvo bez viery. Stále dokola rutinne to samé. Čiže aby nám nezomrela viera a aby nám nezomreli vzťahy – varujem sa rutiny. To je to, že ono to vyhorí – vzťah ku Kristovi a k ľuďom. Ak však vyhorí **láska** – všeobecne – tak na jej miesto nastúpi **povinnosť**. To máme tu na Slovensku – keď vyhorí láska rodičov ku deťom /no tak dostanú od štátu povinnosť kde komisia pre starostlivosť o rodinu o deti im nariadi z hľadiska rodičovskej povinnosti – je povinnosťou rodičov deti živiť šatiť a posielať do školy. Táto povinnosť nikdy nenastupuje tam kde rodičia svoje deti milujú. Ale kde prestanú milovať – šup hneď majú povinnosť./ Teraz poďme od povinnosti rodičovskej – k povinnosti manželskej. Keď sa manželia prestanú mať radi – tak nastúpi plnenie si manželských povinností. To je strašné! A keď takýto kresťan povedzme kresťan prestane mať rád svoju dušu, prestane mať rád Pána Boha, prestane mať rád čisté srdce tak sa mu to nandá - kresťanská povinnosť. Je povinnosťou katolíckeho kresťana - a teraz to je krásne napísané v českom katolíckom katechizme z roku 1926 *–* citujem *„je povinností katolíckeho křesťana jednou do roka vyznati se u řádne zřizeného kňeze“.* Mne sa strašne páči to *„řádne zřizení kňez“* – asi tušíte čo to v češtine znamená, keď je niekto riadne zriadený – takže u riadne zriadeného kňaza sa raz do roka vyznať. A Najsvätejšiu Sviatosť prijať najlepšie v čase Veľkonočnom – to je povinnosť./ Jaj jaj jaj jaj... povinnosť. Povinnosť vo vzťahoch – kde má byť láska, tam dáme povinnosť. / Kam to môže ísť!? :o)**Ako to ide – dobre? :o) ale kam? To je horšie!!!** Čiže stále omielame omielame dokola to isté. Toto je veľká choroba rutinnosť. Pamätať si!!!, nezabudnúť na to, likvidovať to a to najlepšie v dobe adventnej by som dodal do katechizmu. Teraz vlastne máme ten čas. Zlikvidovať rutinu doma, v manželstve v rodičovstve vo viere. Pretože to je ruka v ruke – viete mi sme to kdesi niekde **odstrihli**, tú vieru od domova. **Viera** je pre nás len záležitosť, ktorá sa týka **kostola**/ a **rodinný život** je zase len záležitosťou domácou. Nie je to tak. Ako náhle toto odstrihnem/ tak sa nám začne rúcať oboje. Verte tomu, že oboje - ako ten vzťah k Bohu/ tak ten vzťah v rodinách,/ preto sa táto dnešná úvaha volá ***„živá a mŕtva viera a vzťahy“*** lebo to ide do hromady.

Ďalšia choroba, ktorá vedie ku ďalšej chorobe viery a niekedy môže viesť i k smrti je tzv. **podmienečná láska.** Poznáte ten pojem *„podmienečná láska“?* To je láska za určitých podmienok. Môžete to zažiť doma. Tu zase korešponduje to domáce s tým duchovným. Uvediem dva príklady zo života. Istá žena mala v manželstve *„bodník“* a bodovala manželovi jeho činnosť. Vynesenie koša 2 body - :o) prosím vás ženy ja to tu nehovorím ako návod, aby ste neprišli domov a nezaviedli si to doma. Vynesenie koša 2 body, vypranie si vecí tak to mu dala 15 bodov, vyžehlenie vecí 10 bodov, keď to spálil tak mu ubrala body.(()) **A keď nazbieral určití počet bodov tak až potom ho mala rada!? – sexuálne.** Inak ho nemala rada vôbec – to už sa prejavilo tým bodníkom. Prosím – to bola podmienená láska. Mám ťa rada za podmienok - že splníš 50 bodov. **:o)A ten kmital teda ten chlapec:o)** A ešte uvediem jeden prípad a ten bol omnoho tragickejší – čo mi starší to prežijeme - ale tu išlo o dieťa. Mamička rozvedenému dieťaťu povedala, že ho bude mať rada vtedy - pokiaľ bude zo školy nosiť 3ky/ a o 4kách sa už ani nehovorilo –keď? takže ho dá späť k otcovi, ktorý, je opilec, grobian, psychopat a člen jednej strany našej politickej. Že, k tomuto otcovi ho dá. To dievča bolo šialené hrôzou. Zo školy ju priviedla raz pani učiteľka,/ v stave,/ keď vôbec nevedeli čo je s ňou, keď ona vôbec nehovorila len pozerala pred seba/ nechodila a nehýbala sa - bola úplne mimo. Bola z nej socha. Ona totižto dostala v ten deň dve 4ky. A vedela čo bude. Lebo maminka ju vychovávala takým systémom – až budeš mať jednotky a dvojky – budem ťa mať rada./ Ta manželka hovorí, až budeš mať 50 bodov budem sa s tebou milovať. Počujete tam tie dve písmenká!? **„AŽ“ aa...žžž - až!!!** **To je podmienečná láska./** Tam je mŕtva viera. Pretože sv. Písmo hovorí: *„buďte dokonalý ako je váš nebeský Otec“.* Ja viem, že my nemôžeme byť dokonalý aby sme stvorili svet/ a život/ tak sa to ani nemyslí. Kedykoľvek, keď narazím v Biblii na tento výrok *„buďte dokonalý ako Otec nebeský“* tak si spomeniem na tento a podobné prípady zo života. /Pretože Boh zmenil jedno písmenko. A to je to, **„Á“**. A on tam dal **„Ú“.** Nemám ťa rád **„až“** ale mám ťa rád **„už“.** A viete toto písmenko to je, **to je niečo**! – to je zmŕtvychvstanie rodiny to je zmŕtvychvstanie manželstva. Keď, tí ľudia sa nemajú radi **„až“** – až zarobíš až naboduješ až budeš mať známky až až až – keby nás mal takto mať rád Pán Boh tak to by sme sa načakali. **Až** sa všetko pomodlíš, **až** všetko dodržíš, **až** všetko splníš, **až až** **až** - a potom ťa budem mať rád. **Nie!** Predstavte si, že On je tak dokonalý, že nás má rád *„už“* a ten jeho biblický citát *„buďte dokonalý“ -* **to je ono**! Ak máte doma podmienečnú lásku – **neseďte tu!** – choďte domov a urobte prievan. **To treba dať preč!!!** Pretože medziľudské vzťahy vám **zomrú!!!** – vzťahy – vo viere už mŕtve sú. Pretože konáme úplne opačne – ako s nami koná Boh. **Takže prvá choroba - rutina, druhá choroba - podmienečná láska a tretia choroba - zámena prostriedkov za cieľ.**

Teraz dám na vašu predstavivosť. Použijem jednu vec. Tento vázu to je žena a táto fľaša je muž. Aby ste si to lepšie pamätali... Cieľom muža - ...teraz hovorím o tej tretej chorobe , ano? ***„cieľom muža je žena = a cieľom ženy je muž“*** – možno si niektorý poviete, že to viete aj bezo mňa. Ale ono v živote je veľmi dobré si niekedy zopakovať zo života to čo už vieme. Všetko čo je medzi mužom a ženou – je **prostriedok**. Takže prostriedok medzi mužom a ženou - je **voľný čas**. Prostriedok medzi mužom a ženou sú - **peniaze**. Prostriedok medzi mužom a ženou je - **sexualita.** Tak! Predstavte si to, že je tam toho omnoho viac. Čím je manželstvo bohatšie, tým je tých prostriedkov viac. Ja tým nemyslím bohatší ekonomicky – ja myslím bohatší **duchovne.** Bohatší **citovo.** Bohatší i v tej **kreativite** – v tej **tvorivosti.** Takže – čím je to manželstvo bohatšie tak tých vecí tam máme viac. Ja som tu dal len tri – **voľný čas, peniaze a sexualita.** **A toto je vzor kresťanského manželstva – je v ňom všetko/ a je to uprostred a keď to je uprostred hovoríme tomu prostriedok.** Ako sa hreší v manželstve!? V manželstve a hreší tým – keď sa **z prostriedku stane cieľ.** Alebo – ***cieľom*** ženy nie je muž ale cieľom ženy sú peniaze a muž je ***prostriedok***, ktorý ich nosí domov. To je to bodovanie. Žena chce niečo dosiahnuť ako ***cieľ*** a použije muža ako ***prostriedok*** --- **to je hriech.** ....Ale správne by to malo byť tak, že = muž skrze peniaze zaisťuje chod manželstva svojej ženy a žena skrze peniaze vedie domácnosť svojho manžela – takto by to malo byť. A ak sa to urobí takto tak je to zle. Rovnako tak isto je to aj z **voľným časom**. Pozrite sa – ***cieľom*** muža je voľný čas a manželka je ten ***prostriedok*** ten otrok, ktorý musí všetko urobiť aby muž mal voľný čas --- **to je hriech**. Podobne je to tak aj zo sexualitou. Pretože muž skrze sexualitu obohacuje ženu – žena skrze sexualitu obdarúva muža. A je to v poriadku. Ale ak sa stane pre muža ***cieľom*** sexualita – a manželka sa stane ***prostriedkom*** tak je ponížená na úroveň prostriedku. A potom tomu mužovi je jedno... ak tým prostriedkom je manželka, susedka, sekretárka – on vždy dosiahne svojho cieľa. A to by sme mohli ešte pokračovať. Viete je dobré si to uvedomiť a zamyslieť sa nad tým čo je v našom živote cieľ a čo prostriedok. Treba to – lebo toto sú poloprostitutné manželstvá – **keď sa cieľom muža stane sexualita alebo cieľom ženy peniaze.** Ale keď ja urobím toto tak to je prostitúcia. Cieľom ženy sú peniaze – muž je prostriedok. Cieľom muža je sexualita – žena je prostriedok. Dajte si tam napr. spoločenské postavenie. Pozor - nesmiete tam dávať deti. **Deti nie sú – prostriedkom medzi mužom a ženou.** To by ste urobili chybu, to by ste sa do toho tak zamotali a celkom právom. Nenašli by ste východisko. Dieťa totižto nemôže byť nárazníkom medzi dvoma vagónmi./// Čiže prosím vás – 3 choroby vo viere vo vzťahu k Bohu// a 3 choroby vo vzťahu medzi ľuďmi – rutina, podmienečná láska a zámena prostriedkov a cieľa. No dobre ja sa pozriem koľko máme hodín – pretože starý Winston Churchiel hovoril *„že rečník má vyčerpať tému a nie poslucháčov“* a ja sa snažím túto tému vyčerpať ale už hovorím cez... :o) tak to budem musieť ťahať k nejakému koncu. Keď som tu stál a hovoril som vám, že je dobré si niekedy zopakovať niektoré veci, tak som si spomenul na jednu židovskú rodinu. Tam mali syna Izáka a rodičia chceli aby Izák študoval na rabínskej škole. Tak ho do tej školy poslali a pracovali a pracovali aby syna udržali na štúdiách. A keď, sa Izák po roku vrátil zo školy – tak si ho otec takto posadil ku stolu a hovorím mu: *„Izák povedz mi čo si sa v rabínskej škole naučil“?* A Izák hovorí: *„naučil som sa, že Jahve náš Boh miluje svoj izraelský národ“.* A otec mu hovorí: *„prosím ťa tak toto ja už dávno viem aj bez rabínskej školy“?* a Izák hovorí: *„no máš pravdu ocinko, ty to vieš – ale ja som sa to naučil“?* – a to je rozdiel. ***Ak niečo vieme – tak vieme, že to máme tu! Ale ak sa niečo naučíme tak to máme v krvi!*** A my máme niekedy dojem, že to čo máme urovnané o viere v hlave/ a to čo máme urovnané vo vzťahoch doma v hlave, že to máme urovnané aj v skutočnosti. Spomeňte si často na toho Izáka – že nie já to viem – ale ja to chápem. //Ja **viem**, že je spoveď – ale ja sa musím **vedieť** spovedať. Ja **viem**, že ja mám doma deti – ale ja musím **vedieť** doma sa k tým deťom chovať. Pretože viete to je už veľmi ošúchané a trepané *„ja to viem“* a tým pádom mám dojem, že je všetko v poriadku. Nie! Kresťan má **vedieť i vedieť**. A tým je zase človekom na svojom mieste – vedieť a vedieť (cz-umňet). A posledné čo by som chcel povedať. Tak ako som vám hovoril, že všetci žijeme vo **vzťahoch** a všetci žijeme v **stavoch** a myslím si, že tu máme aj nejaké počaté dieťa...už aj to je vo vzťahu – tak všetci sme stavitelia. Všetci niečo staviame – staviame svoju budúcnosť ako študenti, staviame charaktery svojich detí ako rodičia, staviame.. niektorý svoje domy, staviame svoju profesionálnu kariéru – všetci sme vo vzťahu stavebníkov. A keď si zoberieme príklad od murára, ktorý stavia múr tak on ma takú veľmi zložitú pomôcku ale veľmi zložitú – olovnicu. A stavia tak, že vždycky hodí pár tehál a maltu, priloží si to k múru potom sa pozrie, zatvorí jedno oko aby mal rovný múr a stavia ďalej. A zase hodí pár šór tehál a zase zavrie oko, priloží olovnicu. Prečo zaviera jedno oko? Pretože keby zavrel obi dve tak by nič nevidel. Tak a -ide! Ide! A stavia múr /– viete je taká zásada, že čo je rovné – to je pevné. Čo je rovné to je pevné. Rovné slovo! – je pevné slovo! Rovný charakter – je pevný charakter! A na tom sa dá stavať!!! A teraz si predstavte takého murára novátora, ktorý si povie *„podľa olovnice staval pradedo prapradedo praprapradedo prapraprapra stredovek starovek /ja to musím zmodernizovať, ja som murár 21.stor“.* Začne stavať síce podľa olovnice ale urobí si z nej kyvadlo. Teraz stavia múr ale namiesto olovnice si síce k tomu priloží olovnicku rozkmitanú. No a má dve možnosti – buď nepostaví nič – alebo postaví múr, ktorý mu spadne na hlavu. **On si dal do pohybu to čo malo zostať rovno v kľude.** A to je ďalší problém našej živej a mŕtvej viery a našich živých a mŕtvych vzťahov. **(ukázať olovnicu**) Pozrite sa, čo tu spôsobuje to, že to závažie je dole. Áno ja sa zvyknem na to pýtať a počujem často slovo gravitácia ale občas počujem aj slovo gravidita. Tá tu môže byť tiež ale tá na to závažie nepôsobí. Gravitácia – to je totiž prírodný zákon a ten murár keď chce mať rovný múr musí stavať podľa prírodného zákona. Ak my chceme mať rovnú vieru a ak chceme mať rovné vzťahy tak musíme stavať nie podľa **prírodného** ale podľa **prirodzeného zákona**. A ak si rozkmitáme – desatoro /jak mi to raz jedna študentka povedala: *„pán brat to sa mýlite, že to desatoro sú prikázania – to je len Božie odporučenie“.* Ak si z prikázaní spravíme odporúčania – tak sme si zrelativizovali Božie prikázania – dali sme to do pohybu rozkmitali sme to a teraz budeme podľa toho stavať vieru a vzťahy. No toto nendopdne dobre! Toto padne! Čiže, prosím vás toto je ďalšia choroba na ktorú naša viera môže umrieť a na ktorú zomrú aj naše vzťahy doma. Preto vidíte, že to spolu súvisí. Nedávajme, nerobme nič relatívneho z toho čo má byť absolútne. Ja to tu závažie držím na prstoch – ten život murára// a vy mi môžete povedať a čo s tým, s tými vzťahmi /na čo tie zavesíme aby pekne viseli a ukazovali smer - - a tu je jedna jediná rada – a s tou by som sa s vami rozlúčil. Na čo to zavesíme? **Ak svoj život nezavesíme na Ježiša Krista tak ho môžeme zavesiť na klinec.**