Pochválen buď Ježíš Kristus!+

Děj se – né má, ale vůle Boží.

Vnímejte tyto slova, že Vám je posílá Nebeský Otec.

Tak jako Panna Marie je uchovejte a rozjímejte nad tím slovem.

V dnešní době jsme zvyklí být na vše připraveni, vše si naplánovat a vědět, jak co bude probíhat.

Jenže s Duchem svatým je tomu opačně musíme být připraveni neustále k něčemu novému.

Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem nikdy k víře nedojdeš. Víra je darem Ducha svatého.

Svatí se spíše mohou radovat z definitivní porážky lhostejnosti, nenávisti a tvrdosti srdce. Dokud však toto vítězství lásky nepronikne celý svět, kráčí s námi svatí jako poutníci.

Papež František a radio vatican

Pokud sledujeme Svatého Otce papeže Františka - co říká na co upozorňuje - naskýtá se otázka, kolik obrácených hříšníků dovedeme do zaslíbené země z moderního otroctví (Egypta)? Mojžíšovi to trvalo myslím asi 40 let, tolik času měli v Mojžíšově době na to, aby pochopili, koho mají poslouchat. V dnešní době, která je uspěchaná a rychlá - kolik máme času na obrácení hříšníků, abychom dovedli k Nebeskému Otci - co možná nejvíce obrácených hříšníků?

Nebeský Otec nebo Duch Svatý říká, že moc času nezbývá. Máme si uvědomit, že bychom měli rozjímat nad dobou Mojžíšovou a upozorňovat věřící a nejen je co mají dělat a co je správné v Hospodinových očích.

Pokud cítíte, že není správné mluvit v kostele (na svatých místech), tak za žádných okolností nemluvit! Je to znesvěcení posvátného místa a přečtěte si ve starém zákoně, co se stalo lidem, kteří takto hřešili. Když se dostane na mysl, že je přece pěkné, když se lidé sdílí – to ano, ale za žádnou cenu na posvátných místech a když k tomu někdo svolí, tak mu jen zlý duch namlouvá jak je to dobře.

Protože asi pro většinu věřících je těžké udělat si čas jít na mši svatou, nebo poslouchat duchovní slovo tak věřím, že Nebeský Otec k nám promlouvá i písněmi, které můžeme slyšet v různých rádiích. Např.

CD Hradišťan - Vteřiny Křehké

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Vteřiny křehké  Vteřiny křehké, ve kterých zdá se  že do sebe vše snadno zapadá  že dobře je a nikdo nestará se  a pochybnost se zadem nevkrádá    Okamžik vzniku tajemná chvíle  ještě ne tady a už ne tam  z čeho jsi, světe, když ne z lásky,  aby vše nebyl, nebyl jenom klam | Náš život je křehký a je ještě svět z lásky?  Kdybychom poslouchali Ducha Svatého tak zde na zemi by krásně vše do sebe zapadalo.  Dokážeme se odevzdat do rukou Božích nebo se nám vkrádá pochybnost a strach.  Tím, že chodíme do kostela a modlíme se, vyznáváme Ježíše Krista Nebeského Otce a působení Ducha Svatého, ale zde na zemi se chováme světsky:  **z čeho jsi, světe, když ne z lásky,**  **aby vše nebyl jenom klam.**  Položme si ruku na srdce, nemůžu za to taky já, tím, že chodím do kostela, něco vyznávám, ale dělám, to co chce svět, jakým příkladem jdu! Co mohu Já udělat, aby svět zde na zemi byl samá láska?! |

Mně pomáhá, když i slyším, jak oni to cítí.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Účtování na vesmírných kontech  Když se tě děti na ulici zeptají, pane, kolik je hodin  a smráká se a míč se zakutálel  nesmíš jim nahlas povědět, že už je strašně dávno.  Vždyť co je čas co býval a co bude ještě znamenat  za našich příštích dnů,  kolika branami jsme prošli shrbeni a kolik bylo vrátek,  přes kolik přelízek a zápraží,    A za koho se vlastně tolik trápíme ztraceni ve vesmíru  v němž obří hvězda první velikosti není než nepatrná veš    A ani děti nebudou nic vědět  a nedoptá se, kdo se na nic neptá  a bude smrt na zlatém hrachu klečet  a postaví nás všechny do kouta  na přesných vahách život váží  co bývalo a to co jest  na jedné misce naši touhu  ta druhá zbývá pro bolest    Nevíme, nevíš, nikdo neví, neptej se kam už není kdy  za tebou kráčí eurydiké a nesmíš ohlédnout se, jdi  před navždy posledními vrátky až otevřou se maličko  vrátí se dětská slza zpátky a skutálí se pod víčko | Když se děti zeptají, co je správné v Hospodinových očích, dostanou správnou, přesvědčivou a jasnou odpověď? A vidí dodržování?  Tak nějak cítíme, že musí přijít nějaká změna, ale kdo dnes dokáže předávat PROŽÍVANOU SKUTEČNOU VÍRU V NEBESKÉHO OTCE. Kdo může říct, jsem úplně zdráv, nic mě nebolí. Většinou dostanu odpověď: musíme trpět za hříchy. A v tom je problém, my se s tím smíříme, vždyť dnes už není nikdo zdravý místo, abychom měli dost trpělivosti a ptali se Ducha Svatého tak dlouho, než pochopíme proč trpím.  Dnes tolik lidí tápe a neví co je vlastně pravda a co je správné. Věřící něco v modlitbách vyznávají, ale často to v životě nedodržují a v tom je velký problém. Lidi si neuvědomují, že vlastně budí pohoršení, když něco vyznávám, modlím se, ale chovám se úplně opačně většinou.  Doptají se děti ještě, co tedy je správně? |

Když se říká »Ano, já věřím, ale skrývám to, aby to nebylo tolik vidět...« Trochu tady, trochu tam a víru - jak říkali naši předkové - šolichat, protože se stydím ji žít naplno. To není víra.

28. 10. 2014

Papež přijal členy lidových hnutí: za eufemismem je většinou zločin (doporučuji najít a přečíst celé).

„Tuto generaci – a mnohé jiné – však přesvědčili, aby věřila, že ďábel je nějaký mýtus, postava či idea, představa zla. Ďábel však existuje a my proti němu máme bojovat. Říká to svatý Pavel, nikoli já!

Kázání z Domu sv. Marty 30.10.2014

Papež: Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy.

„Ďábel – řekl dále František – je lhář, otec lhářů, otec lži. Svatý Pavel říká, že je třeba opásat se pravdou, obléci se pancířem spravedlnosti.

Homilie při nešporách posledního dne roku, baz. sv. Petra Česká sekce RV

Prosme o milost kráčet ve svobodě

Žijeme jako synové, nebo jako otroci?

Žijeme jako osoby pokřtěné v Kristu, pomazané Duchem, vykoupené a svobodné, anebo **žijeme podle mondénní a zkažené logiky, a děláme to, co nám ďábel podsouvá jako náš zájem?**

Na naší existenciální pouti existuje vždy tendence odolávat osvobození. Máme strach ze svobody a paradoxně - více či méně vědomě - dáváme přednost otroctví. Svoboda nás děsí, protože před nás staví čas a naši zodpovědnost dobře tento čas prožívat. Otroctví naopak redukuje čas na jedinou „chvíli“, a tak se cítíme bezpečněji.

Otroctví nás vede k prožívání okamžiků vyvázaných z jejich minulosti a z naší budoucnosti. Jinými slovy: otroctví nám brání v tom, abychom skutečně a plně prožívali přítomnost, protože ji vyprazdňuje z její minulosti a uzavírá ji před budoucností, před věčností. Otroctví nám vnucuje víru, že není možné snít, létat, doufat.

Před několika dny jeden velký italský umělec (Roberto Benigni – pozn. překl.) prohlásil, že pro Pána bylo jednodušší vyvést Izraelity z Egypta, než vyjmout Egypt ze srdcí Izraelitů. Byli sice materiálně vysvobozeni z otroctví, ale během pochodu pouští se všemi jeho obtížemi a hladem se jim začalo stýskat po Egyptě, kde, jak vzpomínali, „jedli cibuli a česnek“ (Nm 11,5). Zapomínali ale, že je jedli u stolu otroctví.

**V našem srdci hnízdí stesk po otroctví, protože ten skýtá zdánlivě větší jistotu než svoboda, která je riskantnější.**

Jak se nám líbí, když nás zavírá do klece tolik ohňostrojů, které jsou napovrch krásné, ale ve skutečnosti trvají pouhých několik okamžiků! **Takové je kouzlo okamžiku a jeho království.**

Tolik papež František

Komentáře "Církev a svět" 25.1.2015

O imponujících konfliktech Milan Glaser

Konflikty ve světě sílí, konkretizují se a imponují. Jejich příčiny přestávají být srozumitelné anebo se naopak zdají až příliš srozumitelné, takže zainteresované strany mají dojem, že není o čem mluvit. Verbální aparát je v mezilidské komunikaci používán stále méně anebo je stále méně použitelný, protože je těžké najít pojmy, které by nebyly podminovány takovými emocemi, jež dusí lidský rozum. Nejenom na poli politiky se komunikace stále více podobá vzájemnému utloukání se argumenty. Nehledá se už pravda. Každý má subjektivně za to, že ji už zná. Sílí dojem, že zbývá už jen jediné řešení, kterého se každý obává, protože mu je vnucováno. Člověk se staví do obranného postoje, kterým se bludný kruh uzavírá.

Příslibem řešení se zdá násilí. Člověk nabývá dojmu, že je nucen se bránit proti člověku. Příslib takovéhoto řešení je však skutečným antievangeliem, tedy pravým opakem Kristova kříže, duchem antikrista (1 Jan 4,3). Otec lži a konfliktu postupně korumpuje všechno dobré, co mají lidé společného. Cokoli dobrého, na čem mají účast, je jeho působením vydáváno za kámen úrazu a rozdělení. Nezáleží na povaze této účasti. I sama lidská přirozenost je zpochybňována, takže se její nosnost ukazuje jedině tehdy, je-li vírou zakotvena v Kristu, Spasiteli a Stvořiteli.

Hromadění konfliktů zachvacujících všechny proti všem je jedním ze znamení konce dějin prorokovaného Ježíšem (Mt 24,3-35). Ten v evangeliu předpovídá, že toto finále vyústí do velké zkoušky víry, ve které se otec lži – antikrist – bude vydávat za Krista. Nepřítel lidské přirozenosti chce alespoň chvilkový pocit vítězství. Víc mu Pán dějin nedá.

31. 1. 2015 **Papež k italským zemědělcům: Neprodávejme matku zemi**

Vatikán. Svatý otec František dnes přijal oblastní zástupce Italského zemědělského svazu Coldiretti, který je se svým půldruhým milionem členů hlavní národní organizací zemědělských podnikatelů. Jak zakladatel tohoto sdružení a pozdější křesťansko-demokratický politik Paolo Bonomi před sedmdesáti lety vepsal do prvního článku stanov, inspiruje se ve své činnosti “principy sociálního učení církve.” **Zemědělec od Boha přijímá drahocenný dar půdy a svým dílem jej zhodnocuje.** Pokračuje tak v poslání, které bylo člověku odjakživa svěřeno – obdělávat a chránit (Gn2,15), zahájil papež František svou promluvu.

**” Jaké to vyžaduje nadšení, kolik pozornosti a oddanosti! Vzniká tu rodinný, sesterský vztah k půdě. Bez obdělávání půdy by opravdu neexistovalo lidstvo. Náš život by nebyl dobrý bez potravy, kterou půda dává mužům a ženám na každém světadílu. Zemědělství tudíž má ústřední roli.”**

Obdělávání půdy je tedy skutečným posláním a jako takové má být uznáváno a příslušně doceňováno při konkrétních politických a hospodářských rozhodnutích, zdůraznil Petrův nástupce. **Je nutné odstranit překážky, kvůli kterým zemědělství neláká mladé generace. Zároveň je nezbytné bránit dalšímu zabírání zemědělské půdy a jejímu využívání k jiným, zdánlivě lukrativnějším aktivitám.**

**”Také zde vládne bůžek peněz. Existují bezcitní lidé, kteří prodávají rodinu i vlastní matku. V zemědělství nastává pokušení prodat matku zemi.”**

**Římský biskup v této souvislosti upozornil na dvě kritické oblasti – první je dosud trvající chudoba a hlad. Absolutizace trhu, kultura odpisu a plýtvání, která v případě potravin dosahuje nepřijatelných rozměrů, způsobuje bídu a utrpení mnoha rodin.**

**”Je třeba zásadně přeorganizovat výrobní a distribuční potravinový systém. Jak nás naučili naši prarodiče, s chlebem se nežertuje.** **Vzpomínám si, že když jsem byl malý a chléb upadl na zem, učili nás ho zvednout, políbit a položit zpět na stůl. Chléb se určitým způsobem podílí na posvátnosti lidského života, a proto s ním nelze nakládat jako s pouhým zbožím”** (srov. Evangelii gaudium, 52-60).

**Druhou kritickou oblastí je stav životního prostředí. Člověk je povolán zemi nejen obdělávat, ale také chránit, podotkl papež.**

**”Skutečně si všímáme, nakolik je důležité chránit stvoření a nakolik je naléhavé, aby se státům za tímto cílem dařilo spolupracovat. Výzva spočívá v tom, jak realizovat zemědělství s nízkým dopadem na životní prostředí, aby naše obdělávání půdy bylo zároveň i její ochranou. Pouze takto umožníme její obydlení a obdělávání také budoucím generacím.”**

V závěru papež italským zemědělcům nabídl jednu výzvu a jeden návrh.

**”Zvu vás, abyste opětovně nalezli lásku k zemi jako matce – jak by řekl svatý František – ze které jsme byli vzati a ke které jsme povoláni stále se vracet. A odtud vychází také návrh: uchovávat zemi, uzavřít s ní smlouvu, aby mohla být takovou, jakou ji chce Bůh, tedy zdrojem života pro celou lidskou rodinu. Nikoli ji využívat, jako bychom k ní neměli vztah, nechat ji zeslábnout a poté ji opustit, protože už k ničemu není.”**

**Země totiž ovlivňuje naše bytí – chrání naše zdraví, je pečující matkou a sestrou, loučil se papež František se zástupci italského zemědělského svazu.**

31. 1. 2015

**O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí**

Řím. V Itálii je v poslední době vyvíjen rostoucí tlak na občany v oblasti lidské intimity a hodnot rodinného života prostřednictvím exekutivní i zákonodárné moci směrem k povinnému přijímání a praktikování ideologií odporujících zdravému rozumu zejména zaváděním genderové výchovy dětí. Na otázku, zda se tak dnešní politika dopouští ideologické manipulace, odpovídá generální sekretář Italské biskupské konference, mons. Nunzio Galantino:

**„Všichni mají na očích, že se jedná o ideologickou manipulaci určitých témat. Ta mají svoji váhu a je třeba na ně brát zřetel. Mám na mysli některá individuální práva. Každý však vidí, že jde o určitý druh ideologické agrese, ideologického podmiňování a tedy vůli zavést vládu jediného myšlení v určitých specifických bodech, např. genderovou výchovu.** **Faleš spočívá v pokusu o zavádění genderové ideologie pod záminkou výchovy k toleranci, výchovy k pokojnému soužití a tedy závazku větší vlídnosti ve vztahu jinakosti. Ve skutečnosti je to jakýsi paklíč, kterým má být do škol zavedena koncepce, jež rozkládá lidskou osobu a destabilizuje lidství.**

Papež František a radio vatican

Na srdce mi teď dolehlo, jak už několik generací je vychováváno a nejsou vedeni k Božímu dílu. Když rodiče hledají, kde v práci dostanou více peněz i za cenu, že je ta práce ani nebaví, ale je více peněz. Co vnímají děti, co jim máme říkat, když my sami neumíme poslouchat Ducha Svatého, neboť kdo věří, že chléb náš vezdejší, **DEJ** nám dnes. Dnes vše kupujeme. Kolik lidí dělá práci, kterou cítí srdcem, že mají dělat i za cenu menšího výdělku. Kdo dnes dokáže mladou generaci vést tak, aby dokázali naslouchat a hlavně poslouchat Ducha Svatého a nehledět kolik nebo co z toho budu mít. To je velké zlo, které je předáváno dalším generacím (dělej to, co ti nejvíce vynese, zabezpečí zde na zemi).

Dnes máme dobu hodně podobnou té, když Izraelité byli otroky v Egyptě. I papež František upozorňuje na **moderní otroctví, na zničenou přírodu** a lidé nevěří a nedodržují Boží přikázání. Je nejvyšší čas otevřít starý zákon a říkat to co Mojžíš Izraelitům na poušti. Hodně mluvit o tom, co se Izraelitům dělo, když neposlouchali, co Hospodin říkal.

Každý člověk je Boží chrám. Naskýtá se otázka - staráme se o ten tělesný Boží chrám tak, jak nám přikazují Boží přikázání? Protože pokud nehledíme na přírodu, aby byla zdravá tak nehledíme ani na tělesné zdraví.

V bibli se dočteme, že kdo bude ničit, tedy i kdo se nebude dobře starat o tělesný Boží chrám, tak Bůh ten chrám zničí.

Stačí se rozhlédnout a poptat se kdo je zdráv? Málo kdo.

Je dnes někdo schopný slyšet Boží hlas a dokáže Ducha Svatého poslechnout?

Když jsem u zdraví, dám příklad: někdo prosí Nebeského Otce a všechny svaté o zdraví prosí vytrvale.

Najednou u dveří jeho domu zvoní obchodník s ekologickými produkty - jak k tělesné očistě, tak domácímu úklidu a praní prádla.

Chvíli obchodníka poslouchá - dá dotyčnému za pravdu, že je potřeba těch produktů, ale odmítne -protože je to drahé. Když hledí na svou peněženku, aby náhodou nezchudl a nepochopil, že mu ho poslal Nebeský Otec, protože přece prosil o zdraví. Tak by se neměl divit, že je ještě více nemocen nebo někdo v rodině, je to jen další pohlavek od Nebeského Otce a když znova nepochopí, že je to výstraha, aby se vrátil na Boží cestu, ale bere to jako civilizační chorobu a začne kolotoč u doktorů a spoléhá na západní medicínu tak se postupně - většinou zamotá v tom kolotoči lékařů, že pak už je ještě těší uvěřit, že pomůže Nebeský Otec, ale ON tu je a stále nás pohlavkuje, abychom se vrátili na Boží cestu ty další nemoci, těžkosti co vnímáme jako zlo - to jsou jen pohlavky od Nebeského Otce a ON čeká s nataženou rukou - kdy to vše pochopíme a chytneme se a necháme se vést Duchem Svatým.

Ne vždy a všichni to pochopí, někdy bývá i pozdě.

Velký problém vidím v tom, že dnes se spíše při výchově přikazuje, zakazuje a co je nejhorší dle světských zákonů mladým hodně dovoluje.

Není nebo velmi málo času zbývá k vysvětlování, proč to má být tak nebo tak, a co je správné v Hospodinových očích. Zjišťuji, že ani já nedokážu už plno věcí vysvětlit.

Věřím, že co jsem začal naslouchat a poslouchat Ducha svatého, tak to bude ku prospěchu nejen mé rodině.

Věřím, že přijde doba, kdy lidé pochopí, že bez vzájemné lásky život není život, ale jen přežívání zde na zemi.

**27.1.2015 Bylo zveřejněno papežovo poselství k postní době**

Stává se však, pokračuje papež, že **pokud se máme dobře a cítíme se pohodově, zapomínáme na druhé (což Bůh Otec nikdy nedělá). Tento sobecký a lhostejný postoj dnes dosáhl světových rozměrů natolik, že lze mluvit o globalizované lhostejnosti.** A právě tomuto naléhavému problému papež věnuje své poselství. Lhostejnost vůči bližnímu a Bohu je totiž reálným pokušením také pro křesťany, podotýká, zatímco Bohu svět není lhostejný. Brána od člověka k Bohu se definitivně otevírá ve vtělení, pozemském životě, smrti a zmrtvýchvstání Božího syna, vysvětluje dále a přirovnává církev k ruce, která tuto bránu udržuje otevřenou. Svět však tíhne k uzavřenosti sám do sebe a bránu zavírá. Ruku, tedy církev, tudíž nesmí překvapovat, je-li odmítána, podupávána a zraňována.

**Homilie papeže Františka ze slavnosti Všech svatých 1. 11. 2014 Pán posvěcuje soužením**

Když jsme v prvním čtení (Zj 7,2-4.9-14) slyšeli hlas anděla, který zvolal na čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři:

**„Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům**”, napadla mne věta, která tam nestojí, ale neseme ji všichni v srdci: **„Lidé to umí lépe než vy“.** **Jsme schopni pustošit zemi lépe než andělé a děláme to. Pustošíme stvoření, život, kultury, hodnoty i naději.** A velice potřebujeme, aby nás Pán poznamenal silou svojí lásky a zastavil tuto šílenou kariéru destrukce. Destrukce toho, co nám dal, toho nejkrásnějšího, co učinil pro nás, abychom to nesli dál, rozvinuli a přinesli plody. „Jaká hrůza a bolest! Je to však nic ve srovnání s tím, co se děje dnes.“

Člověk se zmocňuje všeho, věří, že je Bohem, pokládá se za krále. A války pokračují a nezasévají zrovna setbu života, nýbrž pustoší.

Je to průmysl pustošení. Je to systém, který skartuje to, co nemůže zařadit. Skartují se děti, staří, mladí, nezaměstnaní… To je první obraz, který mi vytanul na mysli, když jsem slyšel toto čtení.

**28. 10. 2014 Papež přijal členy lidových hnutí: za eufemismem je většinou zločin**

Zopakoval, že se svět ocitl ve třetí světové válce, která se odehrává po dílech a odsoudil ekonomické systémy, které válku potřebují ke svému přežití.

**Ekonomický systém boha majetku nekosí jen lidské životy, ale také přírodu, aby udržel svůj frenetický rytmus spotřeby, který je mu vlastní.**

**“Protože svět zapomněl na Boha, který je Otec**. Ze světa se stal sirotek, který odsunul Boha stranou“.

**Stávající systém je nutné změnit a vybudovat alternativní sociální struktury. Je nutné to učinit odvážně, ale také inteligentně, vytrvale, ale bez fanatismu, s elánem, ale bez násilí, vybízel Svatý otec.**

Papež František a radio vatican

Dnešní doba se liší také v tom, že Hospodin skrze Mojžíše lid vyvedl na poušť a museli věřit v Boží vedení, ale i tam se našli rebelové, kteří nevěřili. Tam jim Hospodin poslal jedovaté hady a v písmu najdeme více způsobů, jak Hospodin upozorňuje, že jen jemu se má věřit a poslouchat. (v Egyptě poslal na faraona žáby, komáry všechny vody proměnil v krev a vše živé ve vodě uhynulo)

My v tom otroctví zůstáváme – no někteří utíkají do jiných zemí, ale časem zjistí, že se to tam nijak moc nemění. Dnešní lid není upozorňován na Boží hněv, snad kvůli tomu, aby se lidi nestrašili, ale jak tedy poznat Boží pohlavek, že se vydáváme na cestu do tmy.

Velká chyba je, že to, co se děje kolem nás - tak to řešíme hned a světsky. Kdybychom se zachovali jak Panna Maria, která vše uchovávala v srdci a rozjímala nad tím tak se neděje to co se děje.

Pár příkladů: plíseň na různých plodinách – vezmeme postřik a konáme

světsky

živočichy, kteří podle nás - nás atakují – koupíme jed a ničíme

nemoci řešíme chemickými léky a tím si většinou přivedeme další vedlejší účinky, ale zdraví opravdové není.

Jak se chováme? Prosíme o zdraví a různé prosby, ale neposloucháme, když nám Nebeský Otec říká, co po nás chce.

Nebeský Otec odpoví: používejte prostředky, které neničí mé dílo – přírodu a čeká, až uděláme ten krok a začneme si hledět přírody.

Tady si pokládám otázku - můžeme být uzdraveni, když je pro nás těžké poslechnout Nebeského Otce - bez čisté, zdravé přírody nemůžeme být zdraví ani my.

**Katechizmus nám říká:**

249. Kdo svévolně škodí sobě na těle?

Svévolně škodí sobě na těle ten, kdo bez potřeby vydává v nebezpečí své zdraví nebo život a kdo si život bere.

250. Kdo svévolně škodí na těle jinému?

K živé přírodě se chováme také ušlechtile: Zacházíme šetrně s rostlinami a soucitně se zvířaty. Ošetřujeme zvířata, netýráme je a bez potřeby nezabíjíme. Zvířata bez potřeby trápit je hřích a vede též ke krutosti vůči lidem. „Ví zbožný o potřebách dobytka svého, ale srdce bezbožných je ukrutné.“ (Přísl. 12, 10)

Pečuj o své zdraví! Život a tělesné zdraví je velký dar, který ti Bůh k užívání jen svěřil. On je svrchovaným Pánem tvého těla, zdraví a života. „Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“ (Řím. 14, 8) Nesmíš proto dělat se svým tělem a zdravím, co bys chtěl. Jen tak můžeš používat své tělo, život a zdraví, jak to dovoluje Bůh. Jednou se budeš z toho před Bohem odpovídat. Máš tedy povinnost náležitě pečovat o své zdraví a život. Vhodnou tělesnou prací, rozumným sportem utužuj své zdraví a shromažďuj sílu k životním úkolům, které máš před sebou! K tomu ovšem patří také péče o správnou výživu, tělesnou čistotu, dostatečný spánek a zdravý byt. Při tom vždy pamatuj, že zdraví duše pomáhá k udržení i zdraví tělesného.

Je nejvyšší čas začít lidem říkat, že to co vnímáme jako zlo je jen pohlavek od Nebeského Otce.

<http://www.radiovaticana.cz/zpravy.php4>

24. 1. 2015

Papež: Trpělivost a pokora spolu s důkladným studiem jsou základem dialogu

„Je přitom třeba dávat pozor, abychom neupadli do nástrah smířlivého synkretismu, který je nakonec prázdný a věští totalitarismus bez hodnot (Evangelii gaudium, 251,253).

**Pohodlný a ústupný přístup, který přitakává všemu, aby se vyhnul problémům, vede k oklamání druhého a upírá mu dobro, které každý obdržel jako dar k velkodušnému sdílení. To nás především vybízí k tomu, abychom se vrátili k základům.“**

„Když přistupujeme k člověku, který s přesvědčením vyznává svoje náboženství – pokračoval papež - jeho svědectví a jeho myšlení nás interpelují a přivádějí k otázce po naší vlastní spiritualitě.“

Neomezuje se na přijímání toho, co se říká povrchně a dává tak vznik stereotypům a předpojatosti. Akademická práce, jež je plodem každodenní námahy, se obrací k pramenům, zaplňuje mezery, analyzuje etymologii, nabízí hermeneutiku dialogu a za pomoci vědeckého přístupu oduševňovaného podivem a úžasem je schopna neztrácet orientaci vzájemného respektu a vzájemné úcty.“

3. 1. 2014 František: Pokud neformujeme srdce, formujeme malá monstra

9. 1. 2014 Papež: Láska je buď konkrétní anebo iluzorní a s ní i celé křesťanství

Vatikán. Křesťanská láska se vždycky vyznačuje konkrétností. Láska je více ve skutcích než ve slovech, více v dávání než v dostávání – řekl dnes papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

31. 1. 2014 Svatý otec: Uriášové platí účet za hostinu sebejistých křesťanů

Vatikán. Když se popírá Boží přítomnost mezi lidmi, vytrácí se vědomí hříchu, a to až do té míry, že druzí musí platit za naši „křesťanskou průměrnost“, prohlásil papež František při dnešní ranní homilii v Domu svaté Marty. Prosme Pána o milost, aby se přítomnost Jeho království v nás nikdy neumenšila.

Těžký hřích, jakým je kupříkladu cizoložství, se přesunuje do kolonky „problémů k vyřešení“.

**31. 1. 2014 Papež varuje před pokušením ochočit si víru, aby odpovídala duchu světa**

25. 2. 2014 Nutné je nicméně jasně konstatovat, že dvě věci jsou jisté: slovo pravdy, které nám předává Bible, a Boží láska ke všem lidem, bez ohledu na jejich situaci. Pokud bychom se zabývali výlučně pravidly a řekli bychom, že to, co bylo dosud zakázané, je nyní dovolené, propadneme se do absurdity. Církev může zavádět změny v nepodstatných věcech. Pokud se ale něco opírá bezprostředně o Slovo Boží, nedá se nic měnit.

13. 11. 2014 Papež: Boží království roste potichu a bez chlubení

„Pán však nikdy neříká, že Boží království je divadlem. Je slavností! Je něčím jiným. Slavnost, velkolepá slavnost je jistě krásná. V nebi bude slavnost, ale ne divadlo. Naše lidská slabost však preferuje divadlo.“

„Častokrát, pokračoval papež, se slavení stává divadlem – například svatba, na níž lidé prezentují sami sebe a místo, aby přistupovali ke svátostem, přicházejí spíše dělat módní přehlídku, nechávají se vidět ze samolibosti, avšak Boží království – dodal – je tiché, roste uvnitř. Roste působením Ducha svatého spolu s naší ochotou, v naší zemi, kterou máme připravovat.“ Papež pak Ježíšovými slovy uvedl, že „také Boží království se jednou projeví mocně, ale bude to pouze na konci časů“.

Komentáře "Církev a svět" 9. 11. 2014

O čem bude mluvit František ve Štrasburku? Andrzej Koprowski

Dobře se najíst, obléci se tak, aby to druhé šokovalo, zabezpečit se léky, utéci před samotou do společnosti kočky či psa. Namísto stálých rodinných vazeb a dětských citů, namísto vyhlídek do budoucna, jenom zábava. Evropa je unavená a dezorientovaná. To je drama dnešní Evropy, ale nemusí to ještě znamenat její konec, říká František.

28. 10. 2014

Papež přijal členy lidových hnutí: za eufemismem je většinou zločin (doporučuji najít a přečíst celé).

„Tuto generaci – a mnohé jiné – však přesvědčili, aby věřila, že ďábel je nějaký mýtus, postava či idea, představa zla. Ďábel však existuje a my proti němu máme bojovat. Říká to svatý Pavel, nikoli já! Boží Slovo tak praví. My o tom však nejsme moc přesvědčeni. Pavel pak popisuje tuto výzbroj, jednotlivé části Boží zbroje a říká: »stůjte tedy pevně, opásáni pravdou«. Toto je Boží výzbroj: pravda.“

Kázání z Domu sv. Marty 30. 10. 2014

Papež: Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy

„Ďábel – řekl dále František – je lhář, otec lhářů, otec lži. Svatý Pavel říká, že je třeba opásat se pravdou, obléci se pancířem spravedlnosti. Nemůžeme být křesťané, aniž bychom se bez ustání snažili být spravedliví. To nelze. Velice by nám pomohlo, kdybychom si položili otázku: věřím anebo nikoli? Trochu věřím a trochu ne? Jsem trochu zesvětštělý a trochu ne? Bez víry totiž nelze postupovat vpřed, nelze bránit Ježíšovu spásu. Potřebujeme »štít víry«, protože ďábel po nás nehází květiny, nýbrž »ohnivé střely«, aby nás zabil. Musíme proto vzít »přilbu spásy a meč Ducha, to je slovo Boží« - řekl papež a vyzval k vytrvalé modlitbě: »při každé příležitosti proste a modlete se«“.

„Život je vojenská služba. Křesťanský život je boj, krásný boj, protože na každém kroku našeho života, kdy Pán zvítězí, obdařuje nás radostí, obrovským štěstím. Radost z toho, že v nás zvítězil Pán spásou danou zdarma. Ano, všichni jsme v boji trochu líní a necháme se svádět žádostmi a pokušeními. Jsme totiž všichni hříšníci. Neklesejte však na mysli. Odvahu a sílu, protože Pán je s námi.“

Kázání z Domu sv. Marty 4. 11. 2014

Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí

Máme strach z Boží štědrosti, která je tak obrovská, že se jí děsíme.“

Dochází k tomu proto – pokračoval papež – že máme často bolestné životní zkušenosti. Stejně jako v případě emauzských učedníků, kteří odcházejí z Jeruzaléma, nebo Tomáše, který se chce dotknout, aby uvěřil. Když se nabízí příliš – dodal František s odkazem na lidové úsloví – pojme i světec podezření, protože štědrost je přílišná. A nabízí-li nám Bůh takovouto hostinu - vyvodil papež – pak si pomyslíme, že je lépe se do toho nemíchat.“

„Jsme si jistější ve svých hříších. Jsme ve svých omezeních, ale doma.

Je třeba vyjít ze svého domu a jít za Božím pozváním, do Božího domu, spolu s ostatními. Máme strach. My všichni křesťané máme tento strach, skrytý a v pozadí. Jenom, aby něčeho nebylo příliš. Jsme katolíci, ano, ale ne příliš. Důvěřujeme v Pána, ale ne příliš. Toto »ne příliš« poznamenává náš život, činí nás malichernými. Zakrňujeme.“

„Jedna věc mne vede k zamyšlení – řekl dále papež. – Když totiž služebník oznámil pánovi reakci pozvaných, ten se rozhněval, protože byl znevážen, a poslal služebníka, aby z náměstí a z ulic přivedl všechny žebráky a mrzáky. Pán řekl služebníkovi, aby je donutil přijít na slavnost. Mnohokrát – podotkl papež – musí Pán jednat s námi stejně: pomocí zkoušek, mnoha zkoušek.“

„Donuť je, protože tady bude slavnost. Je to nezištná štědrost.

Donutí srdce, duši uvěřit, že v Bohu je nezištnost, že Boží dar je zadarmo, že spásu si nelze koupit. Je to velký dar. A Boží láska je darem největším. Toto je nezištná štědrost. A my máme trochu strach a myslíme si proto, že svatost si uděláme sami, a nakonec se staneme tak trochu pelagiány! Svatost a spása je však zdarma!“

„Ježíš – uzavíral papež – zaplatil slavnost svým ponížením až k smrti, smrtí na kříži. A to je obrovská štědrost. Hledíme-li na krucifix, představme si, že je vstupenkou: »Ano, Pane, jsem hříšník, spáchal jsem toho tolik, ale hledím na Tebe a jdu na Otcovu slavnost. Důvěřuji. Nebudu zklamán, protože Ty jsi zaplatil všechno«. Dnes – končil papež František ranní kázání – nás církev žádá, abychom neměli strach z Boží štědrosti

. Musíme jen otevřít srdce a učinit ze své strany, co můžeme. Obrovskou slavnost však připravuje On.“

Když jsme na rozcestí, máme vždy více možností kudy se dát.

Pokud jsme často na rozcestí a rozjímáme kudy dál, tak je velká šance, že v dáli uvidíme Boží světlo.

Pokud nerozjímáme kudy jít, jsme na dálnici, kde je těch rozcestí velmi málo. Když už je toho moc, co se nám nelíbí, a chtěli bychom jít jinou cestou, tak se může stát a ve většině případů se stane, že najednou máme plno výmluv a odpovědí proč pokračovat po té dálnici dál. Na dálnici je to pohodlné, ale sejít na cestu Boží je náročnější, ale krásnější.

Protože jsem hříšník a neumím dobře rozeznávat, co po mně chce Duch Svatý a co tam pletu, co si myslím jak by to mohlo být.

Nejraději bych se zeptal rodičů a jejich rodičů, jak byli vedeni, jak vedli své děti a jak tyto teď už rodiče vedou své děti?

Samozřejmě všech dospělých, protože všichni jsme vzorem dětem nejen vlastním.

**Čtvrté přikázání zní: Cti otce i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.**

**Dokážeme ctít starší a vážit si sebe navzájem?**

Dříve jsme byli vychováváni tak, že máme mít úctu ke starším. To se týká zdravení, podávání ruky přednost ve dveřích pustit starší sednou apod.

**Když se někdo s někým baví tak v žádném případě neskákat do řeči a čekat až si vše řeknou a brát vždy ohled, aby se nerušilo.** To má platit obzvlášť na posvátných místech (kostely, kaple atd.).

Jak se vedeme a jdeme jeden druhému a dětem příkladem?

Věřící chodí nebo by měli chodit do kostela hlavně a jenom naslouchat Božímu hlasu, abychom pak v životě dokázali konat dílo Boží. Když tam ale není ticho, tak se nedivme, že nevíme, co je správné v Hospodinových očích, když ten Boží hlas ruší lidé, kteří se chovají jak na tržišti. Nevím, jestli chtějí naslouchat Božímu hlasu nebo si potřebují něco vyřídit se známým. Na běžné záležitosti máme moderní techniku: mobily.

Když lidé nemají ticho, aby slyšeli Boží hlas, tak se nemůžeme divit, že se honí za světským zajištěním a Boží mozaika je samá díra, protože nevíme, co po nás Duch Svatý chce.

**Je potřeba upozorňovat, co je vlastně hřích a taky na Boží hněv.**

Je dobré - mluvit jen o tom jak nás má Nebeský Otec rád a stále nám odpouští a čeká na nás?

Když se neříká a neupozorňuje, co vše je konání proti Božím přikázáním, potom taky je tak trochu jedno jestli hřešíme nebo ne, když Bůh nás má stále rád. To vede hodnocení sebe tak, že nejsem nejhorší- tam ten dělá to a ten zas toto, když nejsem nejhorší, tak je vlastně vše v pořádku.

Nesmíme se chovat jak svět, že mládež (děti) mohou vše a tím pádem jim vše povolovat.

Musíme vychovávat podle přikázání Božích a tam se hovoří o úctě k rodičům a starším a celkově vše konat s láskou.

**A hlavně bychom měli ctít Nebeského Otce na posvátných místech.**

Když sleduji, co Svatý Otec papež František říká a hlavně na co upozorňuje, tak to vnímám tak, že sním nebo skrze něho přijde Boží království. Pokládám si otázku: jsem připraven na Boží soud zde na zemi?

Papež František upozorňuje na moderní otroctví a na to, že zlej nám podsouvá myšlenky co se tváří dobře, ale přitom nás vedou na scestí.

Kdo v dnešní uspěchané době má čas se zabývat tím co se děje kolem nás. My potřebujeme mít vše vyřešené dopředu a nepouštíme se do nejistoty. Poslouchat Ducha Svatého je jít do nejistoty, kdo dokáže tak jak panna Marie různé události a těžkosti nosit na srdci a rozjímat nad tím?!

**Zlo je zlem do té doby když to vnímáme jen rozumem.**

Když to uložíme do srdce jako Panna Maria a rozjímáme nad tím, tak nás to navede na správnou cestu a už to zlo není.

Skutky apoštolů 3/17Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. 18Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. 19Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, 20až k vám pošle ohlášeného Mesiáše – Ježíše, 21který zatím musí zůstat v nebi až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.

**„Římanům - Lidská zvrácenost**

18Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. 19Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. 20Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. 21Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 22Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. 23Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. 24Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, 25když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.

26Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. 27Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. 28Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. 29Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; 30štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; 31nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. 32Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. „

**Když věřící lidé se ptají a probírají třeba téma soužití partnerů stejného pohlaví.**

**Povolit nebo nepovolit?**

**Vnímám to jako světské chování. Politici dělají zákony dle aktuální potřeby, buď něco povolí, nebo zakážou, upraví vyhláškou tak aby uspokojili obě strany.**

V Bibli se dočteme, když vidíme, že někdo nekoná správně tak ho máme upozornit, protože když neupozorníme, že nekoná, co je správné v Hospodinových očích bude vymáhána naše krev, ale když upozorníme, ale on přesto se nepolepší tak bude vymáhána jeho krev a ne naše.

Křesťané mají hledat odpovědi v BIBLI. tam najdeme veškeré odpovědi.

**Efeským** 5/10Rozlišujte, co se líbí Pánu; 11neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. 12Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit.

**Koloským3** Staré a nové já

1Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. 2Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, 3vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. 4Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.

5Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), 6neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. 7I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. 8Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. 9Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky 10a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.

Papež František upozorňuje na moderní otroctví a taky na to, abychom nesklouzli k světskému životu.

**Měli bychom se zamyslet, jestli tzv. civilizační choroby není Boží hněv. Když budeme číst Bibli hlavně starý zákon tak vždy se měli dobře v době a království, když jednali tak jak je správné v Hospodinových očích.**

Ti, kteří nekonali, co je správné v Hospodinových očích, tak padli mečem Božím. Hospodin ničil města a lidi, kteří sklouzli k světskému životu a nekonali co je správné v Hospodinových očích.

**Je potřeba lidem říkat, že když se nám děje něco, co se nám nelíbí, to nás Nebeský Otec upozorňuje na naše špatné chování, že nejednáme dle Božích přikázání.**

Je potřeba pěkně nahlas říkat lidem, že zato, že je někdo orientován na stejné pohlaví tak za to taky možná mohou rodiče, protože si rodiče přáli druhé pohlaví a nesmířili se s tím. A pak spíše hledáme, jak přežít na tom to světě místo, abychom se ptali Ducha Svatého, co po nás chce Nebeský otec.

Já věřím tomu, že Království Boží může a je i zde na zemi, ne jenom až někdy v Nebi po smrti.

Když přijde Bůh na zem soudit živé i mrtvé, bude úplně jedno jestli to či ono je dovoleno nebo zakázáno, zákonem, vyhláškou či nějakým předpisem.

**Bůh bude soudit podle Svých Božích přikázání a nejspravedlivěji než kterýkoliv zákoník.**

**VĚŘTE, BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ SE PŘIBLÍŽILO.**

Když sleduji, co svatý papež František říká a na co upozorňuje, vnímám, že se díky nebo skrze něho přibližuje Boží Království.

**Hodně se mluví, jak nás má Bůh rád, že nám stále odpouští a čeká na nás,** **ale je potřeba taky mluvit, jak Bůh trestá ty, kdo nekonají podle přikázání Božích.**

Když dítě neposlouchá, tak mu to dáme patřičně najevo, buď je to slyšet, nebo taky někdy i cítit (když dostanou na zadek). Jak nás může upozornit na naše špatné chování jináč než , že jsme nemocní, něco nám nefunguje a on si hledá různé cesty, jak k nám promlouvat, ale mi to chápeme světsky a nezamyslíme se, co nám těmi těžkostmi chce říct Nebeský Otec!!!!!!!

Na jaké vinici pracujeme? Pracujeme na vinici Boží nebo světské?!

Pokud pracujeme na vinici Boží, tak hledáme jak druhým pomoct.

Když nás někdo požádá o pomoc, místo abych hledal jak vyhovět, ptám se, co za to, co z toho budu mít - jsem na světské vinici!!!!!!

Dokáží věřící vnímat, co se vlastně modlí a rozjímají nad tím, jestli podle toho taky žijí? Tady posílám, jak některé modlitby vnímám já.

|  |  |
| --- | --- |
| Anděle Boží  Anděle Boží, strážce můj,  rač vždycky být ochránce můj:  mě vždycky veď a napravuj,  ke všemu dobrému mě vzbuzuj.  Ctnostem svatým mě vyučuj,  ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.  Tělo, svět, ďábla přemáhám,  na tvá vnuknutí pozor dávám.  A tak s tebou ve spojení  ať vytrvám do skonání,  po smrti pak v nebi věčně  chválím Boha ustavičně.  Amen. | Kdo je můj ochránce a strážce?   * Různé pojistky: úrazové,pro jistotu i s úmrtím, vždyť přece nikdo neví kdy, tak ať aspoň pozůstalí mají jednoduší život beze mě? Pojistit dům, dnes se můžeme pojistit i proti blbosti. * Dávám pozor co pomě chce Duch Svatý nebo jsem tak zatížen dodržováním zákonů a předpisů světských, že Ducha Svatého už ani neslyším. * S kým nebo s čím jsem více ve spojení světem nebo Duchem Svatým. Pokud je častější strach z něčeho tak jsem ve spojení světa a nedokážu se plně dát do rukou Božích |

|  |  |
| --- | --- |
| Otče náš, jenž jsi na nebesích,  posvěť se jméno tvé.  Přijď království tvé.  Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.  Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  A odpusť nám naše viny,  jako i my odpouštíme našim viníkům.  A neuveď nás v pokušení,  ale zbav nás od zlého.  Amen. | Přijď Království Boží. Věřím, že Boží království je i zde na zemi nebo až někdy po smrti v nebi?  Dnes je asi těžké pochopit chléb náš vezdejší dej nám dnes. Dříve to bylo jasné, když si lidé vše museli vypěstovat, ale dnes,- dej nám dnes - když vše je tak drahé! Jak tomu věřit?  Zbav nás od zlého – no radši se ale pojistím, co kdyby se stalo něco, s čím já nepočítám. Zabezpečím se nejlepšími zámky a pro jistotu kamerovým systémem. |

PLNÉ ZNĚNÍ homilie papeže je ZDE Homilie 31. 12. 2014

Homilie při nešporách posledního dne roku, baz. sv. Petra Česká sekce RV

**Prosme o milost kráčet ve svobodě**

**„Copak nejsme Jeho děti už jen tím, že jsme lidmi?“** Zajisté ano, protože Bůh je Otec každého člověka, který přichází na svět. **Nesmí se však zapomínat, že jsme se od Něho vzdálili v důsledku prvotního hříchu, který nás od našeho Otce odloučil a náš synovský vztah byl hluboce raněn.** Proto Bůh poslal svého Syna, aby nás vykoupil za cenu Svojí krve. A existuje-li vykoupení, pak proto, že existuje otroctví. **Byli jsme děti, ale stali jsme se otroky, protože jsme následovali hlas Zlého.** **Z tohoto bytostného otroctví nás nevysvobodí nikdo jiný než Ježíš, který přijal naše tělo z Panny Marie a zemřel na kříži, aby nás osvobodil, vysvobodil z otroctví hříchu a vrátil nám ztracené synovství.**

Dnešní liturgie nám také připomíná, že „na počátku bylo Slovo… Slovo se stalo tělem“ a proto sv. Irenej říká: „Vždyť to je důvod, proč se Slovo stalo člověkem a Boží syn synem člověka: aby se člověk stal Božím Synem tím, že vstoupí do společenství se Slovem a dostane tak božské synovství“ (Adversus haereses, 3,19,1, in KKC, 460).

**Tentýž dar, za který děkujeme, je také důvodem ke zpytování svědomí, revize osobního a komunitního života, tedy otázek: Jaký je náš životní styl?**

**Žijeme jako synové, nebo jako otroci?**

**Žijeme jako osoby pokřtěné v Kristu, pomazané Duchem, vykoupené a svobodné, anebo žijeme podle mondénní a zkažené logiky, a děláme to, co nám ďábel podsouvá jako náš zájem?**

**Na naší existenciální pouti existuje vždy tendence odolávat osvobození. Máme strach ze svobody a paradoxně - více či méně vědomě -** **dáváme přednost otroctví. Svoboda nás děsí, protože před nás staví čas a naši zodpovědnost dobře tento čas prožívat. Otroctví naopak redukuje čas na jedinou „chvíli“, a tak se cítíme bezpečněji.**

**Otroctví nás vede k prožívání okamžiků vyvázaných z jejich minulosti a z naší budoucnosti. Jinými slovy: otroctví nám brání v tom, abychom skutečně a plně prožívali přítomnost, protože ji vyprazdňuje z její minulosti a uzavírá ji před budoucností, před věčností. Otroctví nám vnucuje víru, že není možné snít, létat, doufat.**

Před několika dny jeden velký italský umělec (Roberto Benigni – pozn. překl.) prohlásil, že pro Pána bylo jednodušší vyvést Izraelity z Egypta, než vyjmout Egypt ze srdcí Izraelitů. **Byli sice materiálně vysvobozeni z otroctví, ale během pochodu pouští se všemi jeho obtížemi a hladem se jim začalo stýskat po Egyptě, kde, jak vzpomínali, „jedli cibuli a česnek“ (Nm 11,5). Zapomínali ale, že je jedli u stolu otroctví.**

**V našem srdci hnízdí stesk po otroctví, protože ten skýtá zdánlivě větší jistotu než svoboda, která je riskantnější.**

**Jak se nám líbí, když nás zavírá do klece tolik ohňostrojů, které jsou napovrch krásné, ale ve skutečnosti trvají pouhých několik okamžiků! Takové je kouzlo okamžiku a jeho království.**

Tolik papež František

Protože asi pro většinu věřících je těžké udělat si čas jít na mši svatou, nebo poslouchat duchovní slovo tak věřím, že Nebeský Otec k nám promlouvá i písněmi, které můžeme slyšet v různých rádiích. Např.

CD Hradišťan - Vteřiny Křehké

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Vteřiny křehké  Vteřiny křehké, ve kterých zdá se  že do sebe vše snadno zapadá  že dobře je a nikdo nestará se  a pochybnost se zadem nevkrádá    Okamžik vzniku tajemná chvíle  ještě ne tady a už ne tam  z čeho jsi, světe, když ne z lásky,  aby vše nebyl, nebyl jenom klam | Náš život je křehký a je ještě svět z lásky?  Kdybychom poslouchali Ducha Svatého tak zde na zemi by krásně vše do sebe zapadalo.  Dokážeme se odevzdat do rukou Božích nebo se nám vkrádá pochybnost a strach.  Tím, že chodíme do kostela a modlíme se, vyznáváme Ježíše Krista, Nebeského Otce a působení Ducha Svatého, ale zde na zemi se chováme světsky:  **z čeho jsi, světe, když ne z lásky,**  **aby vše nebyl, nebyl jenom klam.**  Položme si ruku na srdce, nemůžu za to taky já, tím, že chodím do kostela něco vyznávám, ale dělám to, co chce svět jakým příkladem jdu! |

Mně pomáhá, když i slyším, jak oni to cítí.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Účtování na vesmírných kontech  Když se tě děti na ulici zeptají, pane, kolik je hodin  a smráká se a míč se zakutálel  nesmíš jim nahlas povědět, že už je strašně dávno  Vždyť co je čas co býval a co bude ještě znamenat  za našich příštích dnů  kolika branami jsme prošli shrbeni a kolik bylo vrátek  přes kolik přelízek a zápraží    A za koho se vlastně tolik trápíme ztraceni ve vesmíru  v němž obří hvězda první velikosti není než nepatrná veš    A ani děti nebudou nic vědět  a nedoptá se, kdo se na nic ptá  a bude smrt na zlatém hrachu klečet  a postaví nás všechny do kouta  na přesných vahách život váží  co bývalo a to co jest  na jedné misce naši touhu  ta druhá zbývá pro bolest    Nevíme nevíš nikdo neví, neptej se kam už není kdy  za tebou kráčí eurydiké a nesmíš ohlédnou se, jdi  před navždy posledními vrátky až otevřou se maličko  vrátí se dětská slza zpátky a skutálí se pod víčko | Když se děti zeptají, co je správné v Hospodinových očích dostanou správnou, přesvědčivou a jasnou odpověď? A vidí dodržování?  Tak nějak cítíme, že musí přijít nějaká změna, ale kdo dnes dokáže předávat PROŽÍVANOU SKUTEČNOU VÍRU V NEBESKÉHO OTCE. Kdo může říct, jsem úplně zdráv, nic mě nebolí. Většinou dostanu odpověď: musíme trpět za hříchy. A v tom je problém, my se s tím smíříme, vždyť dnes už není nikdo zdravý, místo, abychom měli dost trpělivosti a ptali se Ducha Svatého tak dlouho, než pochopíme, proč trpím.  Dnes tolik lidí tápe a neví co je vlastně pravda a co je správné. Věřící něco v modlitbách vyznávají, ale často to v životě nedodržují a v tom je velký problém. Lidi si neuvědomují, že vlastně budí pohoršení, když něco vyznávám, modlím se, ale chovám se úplně opačně většinou.  Doptají se děti ještě, co tedy je správně? |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Nechvátej, osude  Nechvátej, osude, člověk ti nestačí,  vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží  tvá kola, osude, rychle se otáčí,  kolena měknou a dech se nám úží.  Nechvátej, osude, chci vidět svítání  je mnoho semínek zasetých v zemi,  chci znovu nabírat dětské sny do dlaní,  slyšet svou písničku znít mezi všemi.  Nemysli na osud on myslí za tebe  z vinice lásky pár hroznů si dej,  na vratkých cestách pak opři se o nebe,  dojdeš, kam souzeno, děj se, co děj.  Nemysli na osud, nezoufej, člověče,  radost a naději dál v duši své měj,  obejmi šanci žít, dřív než ti uteče  dojdeš, kam souzeno, děj se, co děj.  Nechvátej, osude, ještě jsem nenašel  penízek jistoty na stránkách knih,  bojím se, že minu to, co bych potkat měl,  když štěstí v hrsti mám, taje jak sníh.  Nechvátej, osude, než člověk vyzpívá  úsměv i zármutky ze všech tvých not,  zjistí, že dech mu už na další nezbývá,  protančil podrážky posledních bot.  Nechvátej, osude, svět jsou jen obrázky,  které si maluje každičký z nás,  každý den zbývají z vět jenom otázky,  odpověď zná jenom starý klaun čas.  Nechvátej, osude, člověk ti nestačí,  vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží,  tvá kola, osude, rychle se otáčí,  kolena měknou a dech se nám úží. | Nechvátej člověče, jak chceš pochopit Ducha Svatého, když seš myšlenkami hned tam a hned zase jinde , ale u Ducha svatého nepostojíš.  To mně jde velmi ztěžka nemyslet na to, co tomu řeknou druzí, a jestli to správně řeknu a oni, aby to špatně nebo jináč nepochopili.  Jak já, tak velký hříšník, a mám psát, jak se máme chovat, a co dělat, „nemysli na osud,“ jak je to pro mě těžké. Pokud mám konat v díle Božím, tak to vše musím překonávat. |

|  |  |
| --- | --- |
| 12. Rozpomínání  Ty, má růže bez trní, ty, můj mlýnku větrný,  moje lásko, zastav se a chvíli vzpomínej  na svou třídu s lavicí a na housku vonící,  chvíli vzpomínej  na tu holku v čepici,  chvíli vzpomínej.  Každý rok ti zpomalí krok  a k večeru záda se rozbolí,  náš čas má stříbrný vlas,  když podzimní vítr zavře stodoly.  Tak to zkrátka chodívá a jinačí to nebývá,  z pavoučího přediva léto uniká,  já důvod najdu ti, proč hejno labutí  před zimou výšku nabírá,  proč kočka na klíně slastí oči přivírá.  Pár let a jiný je svět,  ale jak se má svět točit bez dětí,  já vím, já bezpečně vím,  že na jaře ptáci zas přiletí.  Až se louky rozvoní,  až se léto nakloní,  klidně stůj, jen po boku mi stůj,  a vzpomínej | Dítě Boží zastav se a vzpomínej, jak to bylo dřív, dnes se spíše musí ptát té nejstarší generace, jak prožívat víru.  Každým rokem jsme na tom hůře se zdravím a svět je čím dál rychlejší. Kde najít chvilku na rozjímání a povídání si s Duchem Svatým.  Něco přichází a něco odchází a my to bereme vše tak nějak přirozeně a nepřemýšlíme, proč to tak je. Když umře někdo mladší, tak zato může civilizační choroba většinou, nebo je jiný důvod, ale Ducha Svatého se neptáme proč?  Jak se může ten Boží svět točit bez Božích dětí. Bůh stále čeká na Boží děti, kdy už začneme poslouchat hlas Boží, on stále podává ruku! |