**Slovo Života – pro život**

Heslo: **Milost Boží se projevila, hříšníka proměnila.**

*11. září 2022 – 24.neděle v mezidobí*

Texty: Ex 32,7-14 / 1 Tim 1,12 - 17 / Lk 15,1 - 32

**Slova svatého evangelia podle Lukáše:**

 Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: : Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud je nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: „Radujte se semnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v  nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo, která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, volá své přítelkyně si sousedky a řekne jim: Radujte se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila. Právě tak, říkám Vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“ Dále jim řekl: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: 'Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad, a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedal. Tu šel do sebe a řekl: 'Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: 'Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte je! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: 'Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: 'Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: 'Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'“ *Četli jsme Slovo Boží.*

**Myšlenky z Božího Slova:**

**1.čtení** – Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu **Žalm** – Vstanu a půjdu k svému otci. **2.čtení** – Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. **Evangelium** – 'Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje.

**Radost a Život**.

Ve vstupní modlitbě jsme si připomněli, že Trojjediný Bůh všechno stvořil a všechno řídí a prosíme, abychom poznali jeho moc a dobrotu a **sloužili mu nerozděleným srdcem**. Každý den v dějinách lidí a světa má svůj význam. **8. září** slavíme narozeniny Panny Marie, **12. září** její jmeniny. **11. září** zaútočil zlý duch skrze své služebníky – 2001 v Americe, 2004 u nás – byl zavražděn katolický kněz P. MUDr. Ladislav Kubíček. Od jeho mučednické smrti **prosíme Boha o smír** za tyto hrozné hříchy. **Kdo zabíjí kněze, křižuje znovu Krista.** V každém knězi - ve správci Božích tajemství a rozdavateli Božích milostí – je **přítomen** zvláštním, tajemným způsobem **Ježíš Kristus**. A tak každý rok putujeme od hrobu mučedníka do kostela Panny Marie Bolestné ve Sloupě, abychom vyprosili smír. Letos na konci mše svaté nám připomněl P. Alois Heger, který tentokrát ze severu Čech přivedl na tuto pouť početnou skupinu mládeže, slova mučedníka, kterými reagoval na naši „hřbitovní“ modlitbu: *„Odpočinutí věčné, dej zemřelým Pane..“* P. Kubíček se vždy ptal: „Jaké odpočinutí? **V nebi se žije!** Ježíš hlásá: Přišel jsem proto, abyste **měli život a to život v plnosti!**“ **Život věčný dej nám a všem Pane!** Jak se tento život projevuje a zachraňuje? O tom je celé dnešní Boží Slovo ve své plnosti: **uvědomění** si hříchu, prosba o **záchranu a toho je život a** **radost:** prosícího Mojžíše, kajícího Pavla, hledajících pastýře a ženy, radost Božích andělů v nebi, pokorného marnotratníka, milosrdného otce.

**Všemohoucí Otče děkujeme za život a radost, kterou nám hříšníkům dáváš ve svém milosrdenství. V Duchu Svatém, na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých, dej ať s vírou, nadějí a láskou putujeme skrze pokání do radostného života. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.**

**19. Pěší smírná pouť P. Ladislava Kubíčka – Sloup v Mor. Krasu – 10.9.2022**

1.čtení – 1, Kor 10, 14 – 22; Ž 116; Evangelium – Lk 6,43 – 49

*Utíkejte před modloslužbou. Dobrý člověk ství svůj život na tom co mu říká Pán Ježíš.*

Otče Aloisi, bratři a sestry.

**Moudrost a rozum.**

*Byl jednou jeden velmi nadaný, pilný student. Měl jednu vadu - byl drzý k svému učiteli, který byl zase ješitný. Při hlavní zkoušce profesor trápil studenta náročnými otázkami. On na všechny odpověděl správně.  Nakonec mu dal poslední otázku:  „Jdete po cestě a najdete dva balíčky. Jeden je plný zlata a ve druhém je rozum. Který si vyberete?“ – „Balíček se zlatem“ odpověděl student. – „Já bych si vybral ten druhý!“, reaguje potěšeně profesor.* ***– „No vidíte, pane profesore, každý si vybere to, co mu chybí...“ ř****ekl student.*

Každý, kdo staví dům – svůj život - na skále Božího slova – je **rozumný a moudrý.**

Když se podíváme kolem sebe v tomto nádherném a nádherně vyzdobeném kostele Matky Boží bolestné vidíme ztělesněnou moudrost: Pána Ježíše v několika podobách – Jezulátko, dospělého muže doprovázejícího sv. Josefa ke smrti, umučeného na klíně Panny  Bolestné. Kdysi se ptal pan kapitulní vikář chlapců, kteří chtěl být kněžími: „Na které ruce drží Panna Maria ve Sloupě tělo Pána Ježíše – na levé nebo na pravé – vy vidíte správnou odpověď. Dále vidíme -  sv. Annu,  sv. Jáchyma, sv. Františka, sv. Karla Boromejského.  Mnoho lidí se zajímá o jejich autory, cenu, dobu vzniku, případně kdy a za kolik byly opraveny.  To není důležité a hrozí to modloslužebnictvím.

Nás věřící v Krista by mělo především zajímat v čem jsou nám **příkladem a pomocí** – na cestě naším životem.  Jejich dárcům a tvůrcům šlo především o to, aby si lidé při pohledu na ně připomněli v čem je jejich odkaz, v čem nám pomáhají. Vedou nás k Pánu Bohu. A tito zde mají – mimo jiné – jedno společné  - vyprošují nám **šťastnou smrt**. Co zajímá většinu lidí, když zaslechnou zprávu o tom, že někdo známý zemřel? Kolik mu bylo roků a co bylo příčinou jeho smrti. Tyto následně komentované a posuzované skutečnosti jsou k ničemu. Důležité je vědět v jakém **stavu přešel člověk do věčnosti a kde díky tomuto je a bude navěky.**

P. Kubíček nás **učil a učí moudře a rozumně přemýšlet o pokladu života.** Učil nás tímto způsobem ***utíkat před modloslužbou.*** Sám se každý den v noci klaněl Pánu Ježíši v adoraci, překládal mu otázky a hledal na ně odpovědi.

Dar moudrosti a rozumu: ***Moudrost vidí věci světa tak, jak je vidí Bůh. Moudrost nelze nastudovat, lze si ji pouze vymodlit. Známe příklady moudrých babiček a naopak nemoudrých a přitom velmi vzdělaných lidí.***

***Dar rozumu předpokládá naše otázky: „Jak? Proč?“ a hledání pravdivých odpovědí na ně. Nebojme se klást tyto otázky.***

Nedávno mně ve věznici jeden loupežník položil otázku:  „Co je znamením věřícího křesťana?“ – „Co si myslíte vy?“ – „Kříž, ryba.“ Ano, ale je důležitější znamení:

**Žít rozumně a moudře** – to je na prvním místě - **slušné lidské chování, dívat se na vše kolem sebe Božím pohledem, dělat to, co nám říká Pán Ježíš.**

Bůh nás zná naprosto dokonale, a přesto nás nesmírně miluje. Poznáváme své bližní a nejbližší a přesto je máme rádi.

Když nevím, tak se zeptám. Když vím, tak povím.

Když budu pět vteřin mlčet, budu o 5 vteřin blíž k nebi.

**Všemohoucí a milosrdný Otče, děkujeme ti za oběti života umučených kněží, děkujeme za příležitost konat smír za tyto zločiny. V Duchu Svatém tě prosíme – na přímluvu Panny Marie – trůnu moudrosti, na přímluvu andělů a svatých – dej nám moudrost a rozum, abychom s těmi, kterés nám ve své lásce svěřil jednou byli navěky šťastní. Skrze Krista našeho Pána. AMEN.**