**STYDÍM SE ŘÍKAT KNĚZI SVÉ HŘÍCHY**

**Mons. Josef Haľko**

Nerad chodím ke zpovědi. Je mi nepříjemné říkat choulostivé hříchy knězi. Dá se s tím něco udělat?

Milí přátelé, celkem tomu rozumím, když někdo řekne "stydím se říkat knězi své hříchy“ K tomu, abychom dali odpověď na tuto otázku, je zapotřebí si nejprve říci, kdo je vlastně kněz.

Kněz je člověk, který se rozhodl následovat Ježíše cestou kněžského povolání. Ten, který v určitém okamžiku svého života musel udělat velmi zásadní rozhodnutí, že půjde na šest let studovat do semináře a tam se bude připravovat na to, aby pomáhal lidem na cestě s Ježíšem Kristem, za Ježíšem Kristem, a s ním do nebeského království. Neboť tomu rozumíme tak, že tento náš pozemský život je předpokojem, předsíní toho, co přijde po něm, když náš poslední výdech na této zemi bude vlastně tím prvním nádechem novorozenců nového věčného života. Je velmi důležité, abychom na této cestě měli možnost se neustále očišťovat od našich hříchů.

Možná jste už slyšeli příběh dvou chlapců, kteří spěchali do školy. Museli (*stihnout*) naskočit do autobusu a utíkali přes rozblácené pole. Jeden z nich si každých pár metrů bláto z tenisek oškrábával. Druhý utíkal a křičel nemáme čas, nemáme čas! Kvízová otázka je, kdo nakonec do toho autobusu naskočil a kdo ne?

No jistě ten, který se čas od času zastavil, aby si to bláto z tenisek oškrábal. Protože ten, který to nedělal měl nakonec tak těžké nohy, že už nemohl jít dál.

Tak to je i s naším životem. Potřebujeme se pravidelně očišťovat od našich hříchů. Neboť, když tak říkajíc, na nás zaschnou, tak v určitém okamžiku se může stát, že již nebudeme umět v našem duchovním zrání jít dál.

A k této službě, osvobozování od hříchů, nám Bůh posílá kněze, který se v semináři šest let studiem a duchovním životem připravoval na to, aby jednou převzal odpovědnost těch, kteří povedou lidi k Ježíši Kristu. Součástí kněžského povolání a přípravy na kněžské povolání je i příprava na službu zpovědníka, na službu duchovního vedení. Zpověď znamená, že kněz je lidem k dispozici proto, aby pokud upřímně, s lítostí, vyznají své hříchy, je poučil, protože on kněz je ve zpovědnici také jako učitel i lékař, a potom jim dal rozhřešení.

Soudcem je kněz ve zpovědnici i proto, že soudí, zda lítost nad hříchy je opravdu upřímná. Upřímnost této lítosti se projevuje například v tom, že když člověk řekne, že se těchto hříchů chce zbavit a v budoucnosti už tak nechce jednat. Bylo by nesmyslné, kdyby se někdo zpovídal z hříchů a při tom si řekl, že je bude chtít dělat dál (*protože se mu to líbí, protože se jich nechce odříci*).

Kněz je vázán velmi přísným absolutním zpovědním tajemstvím. V žádném případě, nikdy za žádných okolností, ani za cenu smrti, nesmí vyzradit ani hřích ani hříšníka. V tomto smyslu slova zastupuje Krista, který uzdravoval, který otevíral slepým oči, hluchým uši, který chromým dával chodit. A který se dotýkal malomocných, aby uzdraveni ze svého malomocenství dokázali žít důstojným životem pro Boha. Vyslovením vlastních hříchů před jinou osobou se člověk od těchto hříchů osvobozuje. A ten druhý člověk zpovědník kněz, pomáhá člověku zpovídajícímu se, aby objektivizoval, zda své hříchy vnímá správným způsobem, i podle potřeby dalšími otázkami.

K tomu je ale třeba dodat, že zpověď není vrtání se v detailech. Zpověď je o tom, co je v těch hříších podstatné, aby kněz mohl dát adekvátní ponaučení. Nejsou to detaily, které je třeba nějak velmi do hloubky analyzovat. Je zajímavé, že i psychoanalytik Carl Gustav Jung, který sám byl kalvinista, pokládal svatou zpověď za něco velmi, velmi, prospěšné i pro psychiku člověka. A chválil zejména jezuitské zpovědníky za obrovskou službu těm, které zpovídají.

Vrcholem svaté zpovědi a velikánským darem milosrdného Boha je, když se kněz pomodlí slova rozhřešení a řekne: „Já tě rozhřešuji od tvých hříchů ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Rozhřešení je morální restart. Do minulosti je to odpuštění hříchů a do budoucna je to zvláštní milost pomáhající v zápasech s pokušeními k hříchům, které člověk upřímně, s předsevzetím vyznal.

Samozřejmě zpověď musí být svobodná, nikoho za žádných okolností nelze ke zpovědi nutit. Ale je samozřejmé, že Církev má jako matka a učitelka, která zprostředkuje Boží milosti možnost a právo říci, že minimálně jednou ročně má každý katolický křesťan povinnost se vyzpovídat. Neboť i Písmo říká, že kdo by o sobě tvrdil, že nemá hřích, v tom není pravdy a takový člověk jde po špatné cestě, protože sebe nevidí skutečně, reálně a objektivně. Všichni jsme hříšníci, všichni potřebujeme litovat své hříchy, všichni potřebujeme odprosit ty, kteří jsou kolem nás, protože jsme se ve svém chování vůči nim prohřešili. Všichni potřebujeme tu obrovskou milost, kdy nám Bůh řekne: já ti dávám odpuštění, opět máš to bláto z nohou odškrábané a opět můžeš vykročit s lehkostí člověka, který kráčí s Kristem a v Kristu k Bohu. Takže se nestyďme vyznat před knězem své hříchy, protože kněz je vázán diskrétností a zpovědním tajemstvím. Jako soudce, kněz a učitel nám pomůže, abychom vyšli ze zpovědnice očištěni. A jak moc to potřebujeme, myslím, že opravdu není potřeba nikoho přesvědčovat.

*Převzato z cyklu promluv „A teraz čo?“* [*https://www.tvlux.sk/archiv/play/\_25776*](https://www.tvlux.sk/archiv/play/_25776)