#### FARSKÝ LIST

**10. február – 17. február, číslo 372**

*Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava, Čičava 38, 09301*

Tel.: 0911/711488, o.martinlaban@gmail.com

***Igor Ábel - Chlapi, urobme niečo***

*Dnes som sa zobudil zo sna.*

*Bol to jeden z tých, kde sa ukázala moja nepripravenosť, slabosť a strach. A hlavne ten chlapský strach zo zlyhania.*

*Pomáham v malom spoločenstve Pre rodiny a v mojom sne to bola akcia pre chlapov. Kamarát prednášal a po prestávke som nečakane mal pokračovať. Nerozumel som jeho príprave, ktorú som držal. Chlapi začali byť nervózni, musel som začať. Zrazu som si uvedomil, že ma nepočúvajú len chlapi v publiku, ale tisíce chlapov pri obrazovkách počítačov a televízií. Papiere som odložil, už nemôžem hrať žiadne divadlo, ide do tuhého. Musím ísť do zraniteľnosti, že nič múdre zo seba nedám a bude hanba. Pomaly som začal:*

*Chlapi, baví vás to tu na tomto svete? Alebo to tu nejako prežijeme a potom, keď po očistci budeme v nebi, tak tam snáď nám bude dobre? A kto nám sľúbil, že sa tu na zemi budeme mať dobre? Veď naopak "v pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb".*

*Ráno vstanem do teplúčka, pomodlím sa narýchlo, veziem deti do školy a odtiaľ rýchlo do kancelárie. Z práce vycucaný beriem deti na krúžky a krúžim po zácpach po meste, aby som ich zozbieral. Prídeme domov, rýchlo navečerať, skontrolovať úlohy, vyvenčiť psa, zaplatiť účty, rozdeliť úlohy, pozrieť telku a ísť spať. Toto je to, po čom sme túžili?*

*Nemali sme byť súčasťou niečoho veľkého a dobrodružného? Ja som dávno začal úplne zle. Bez Boha, bez viery, študoval som školu, ktorá ma nebavila. Predstavte si aká hanba, bojím sa to aj teraz povedať. Ako budúci elektroinžinier som sa pýtal spolužiakov, prečo sú dráty na stožiaroch zavesené na izolatéroch? A to ako silnoprúdar. Vedel som vypočítať integrály plošné aj objemové, ale nikdy som sa nezamyslel nad tou elektrikou. Svet okolo je rýchly, beztvarý a tekutý. Všetko sa mení v sekunde, a už nie je to čo bolo. Už nič nie je zaizolované bezpečné a regulované. Vylial sa potok a začala potopa. Sme s manželkou a deťmi v dome, čo sme práve dostavali a voda stúpa. Je mútna a studená, ale ešte stále sme sa jej nedotkli.*

*Vyhodnocujem situáciu a zobúdzajú sa vo mne tie pravé chlapské veci. Začína nám tiecť dnu cez prah. Dom to nemusí vydržať, tak brodíme a nesieme deti v prúde na bezpečnejšie miesto, do starej unimobunky. Sme spoločenstvo mužov, lebo nám pomáhajú dvaja chlapi, naši robotníci. Ocitáme sa v bezpečí, síce po členky vo vode, ale okolo to hučí ako v strede rieky. Manželka kojí dieťatko, čakáme čo bude s nami. Sme mokrí a izolovaní od sveta.*

*Jeden z robotníkov mi ešte počas búrky hovoril: U nas burja, a za dvadcať minutok Tisa podnjalas a vse domy pod vodoj. Hovorím mu-Dobre, u vás Tisa, ale u nás Suchoj potok. Pozriem von a rozmýšľam nad týmito slovami spred pol hodiny. Skúsil som prebrodiť do lesa, ale nešlo to. Poltonové studňové skruže odnášala voda, niesť deti na chrbte je nebezpečné. Ocitli sme sa v strede besnej rieky Tisa. Keď voda opadla, malý domček, ktorý sme opustili zostal stáť. Bolo vidno, že voda tiekla dnu oknami. Všade blato a piesok s hlinou. Cibuľa a mrkva viseli na kríkoch ako vianočné ozdoby.*

*Túto povodeň sme naozaj zažili pred 18 rokmi a po nej sme s manželkou a deťmi začali budovať niečo nové.*

*Keby som v slove "nové" vynechal to písmenko "v" bolo by to niečo ako noe. Boh sa v novom diele oslavoval každý deň, bolo by to na kroniku. Teraz na Slovensku a vo svete zažívame niečo podobné. Voda stúpa a nič. Politici nič, chlapi nič, rodiny nič, cirkev nič. Zatiaľ nám netečie do domu, len vidíme špinavú vodu.*

*Tam vonku je už Tisa, len doma Suchý potok. Tak toto som v mojom sne hovoril chlapom. Počúvali, no neviem či sa prebudili.*

*Dnes bolo čítanie o Dávidovi a Goliášovi. Večer nám deti čítali z detskej biblie. Vždy bola nejaká potopa a nejakí Goliáši. Pýtam sa seba: Som ja Dávid, najslabší, ale odvážny? Ten, čo vytrhol medveďovi a levovi ovcu z papule?*

*Zo všetkých izraelských bojovníkov mal iba jeden odvahu. Zabudnutý pastierko, čo doniesol jedlo jeho bratom a prišiel pozrieť, ako vyzerá boj. Všetci zbadali potopu v Goliášovi, ale iba jeden nemal strach. Keby som bol kráľom, dovolil by som to? Nebál by som sa hanby a porážky? Sme slabí muži, a nevieme kde máme prak aj kamene. Pýtajme si chlapské túžby a odvahu. Ak nevieme kde začať, spýtajme sa našich manželiek, či sú spokojné v bezpečí doma. Alebo či dokážu byť v bezpečí u Boha, ale pritom aj v nebezpečnom boji s nami? Môže si dnes chlap dovoliť byť vôbec nebezpečný?*

*Neviem, či sa chlapi zo sna zobudili. Ja som ale vstal a išiel písať. Modliť sa ako Dávid neviem, ale myslím na vás chlapi. Vytvorme každý niečo nové a svoje. Niečo paralelné popri existujúcom, ale nové. Si doktor, a nepáči sa ti zdravotníctvo? Urob niečo svoje. Si pedagóg a*

*nepáči sa ti, čo a ako máš učiť deti? Urob niečo svoje. Budeš mať problémy to je jasné, ale nie si sám.*

*My chlapi sa často bojíme a ja tiež, preto Boh najskôr volá ženy. Všímam si to a nebojím sa toho, naopak veľmi sa tomu teším. Manželky, ak im dáme priestor nám radi povedia, ako si nás predstavujú. My to z lásky spravme, veď sú naše pomocnice v povodni...*

***Okamih meniaci ľudské životy***

*Vo štvrtok večer mi volal ocino, že mamina neprišla domov posledným autobusom, že má o ňu starosť. Klasika, niekto vám nedvíha telefón, napadnú vám hrozné myšlienky a vy ich hneď odoženiete, že vlastne sa to stalo už kopu krát a vždy sa to nejako vysvetlilo. Tak som volala mamine aj ja. Ktosi zdvihol, trvalo mi pár mikrosekúnd kým mi došlo, že ak niekto cudzí dvíha maminin telefón, je zle. Už si pamätám len slová: zrazilo ju auto, je na chirurgii, rýchlo príďte. Zatmelo sa mi pred očami, rýchlo organizácia celej zemegule, naplánovať cestu do Krtíša a ísť. Tie tri hodiny autom domov trvali ako 30 hodín. Chodili mi iba správy od krstnej: zlomeniny, rany – ešte stále sme sa utešovali, že to nebude nič vážne. Potom telefonát: vnútorné krvácanie, operácia. Kolaps. Vedela som že každá minúta môže rozhodnúť o tom, či maminu ešte uvidím živú alebo nie.*

*Diagnóza, o ktorej sme vedeli boli zlomené rebrá, prepichnuté pľúca, potrhané šľachy na ruke, zlomená panva, rozdrúzgané kolená, oddelený kus kože na hlave od lebky, zlomený nos, rozbitá brada a kosti na tvári, čo bolo najhoršie, poškodená a oblička a pečeň. Tie ju najviac ohrozovali na živote.*

*Prvú noc nespal nikto, nadránom som zaspala, keď som sa začala prebúdzať, bola to nočná mora, do ktorej som sa musela znova vracať, nevládala som. Dva dni nikto z nás nič nejedol a nespal. Nonstop sme sa modlili.*

*Na druhý deň sme už začali pociťovať obrovskú podporu priateľov a známych, nenormálne množstvo ľudí, dokonca aj cudzích spustilo modlitebné reťaze, slúžili omše, ozývali sa, chceli pomôcť.*

*V piatok pri poludňajšej návšteve nám primár povedal že jej začal puchnúť mozog, že sa to zhoršuje, musí ísť urgentne do Bystrice, je to veľmi zlé. Nasadli sme s ocinom a bratom do auta a cesta do Bystrice bola doslova peklo. Všetkým nám dochádzalo, že zomrie a že ju už nikdy neuvidíme v bdelom stave. Môj otec plakal druhýkrát v živote. Všetci sme plakali.*

*Keď som šla domov ešte len z Bratislavy (vo štvrtok), celý čas som len prosila Boha, nech mi ešte dovolí sa s ňou aspoň rozlúčiť, nemôže bez toho odísť. Poznala som Katkine príbehy z paliatívy o charizmatikovi, ktorému prorokovali, že sa uzdraví, modlili sa za neho, slúžili omše a on zomrel. A takto som si predstavovala aj ja Boha, že modlitby a omše sú pre nás podpora, ale keď sa on rozhodne nám ju zobrať, tak mu nič nezabráni. A zrazu sa to celé dialo mne. Poznáte tie príbehy, ako vidíte veci po pozostalých a vždy to vo vás vyvolá hlboký smútok. Takto som ja celý čas len zazrela mamininu šálku a myslela som, že sa z nej už nikdy nenapije, potom som videla jej sveter a rozplakala som sa, že si ho už nikdy neoblečie. Potom som videla že stihla ešte vyprať všetko prádlo a dojalo ma, aká bola šikovná a ako sa o všetko postarala. Tá bolesť, že takto to bude a ja to musím prijať, to bol masaker. Potom som si našla mail, ktorý mi písala k meninám ešte hodinu predtým ako sa to celé stalo, mala som to potvrdené, bol to list na rozlúčku. Bola už len čierna temnota, najhroznejší horor sa stával realitou.*

*No to bola tá pekelná cesta do Bb v piatok. Keď maminu prijali v Bystrici, hneď si nás zavolala skvelá vľúdna lekárka a povedala nám, že opuch mozgu je mimimálny, zatiaľ nič nehrozí. Je mimo akútneho ohrozenia života. Neviem či som niekedy v živote zažila väčšiu radosť, všetci sme sa znovu narodili. To bolo akoby sa roztrhlo vrece, ktoré vás drží v temnote a vy znovu vidíte svetlo.*

*Potom sme ešte niekoľko dní tŕpli, lebo mamina sa nepreberala z umelého spánku aj po tom, čo jej už niekoľko dní nedávali lieky. Tŕpla som od strachu, veľmi som sa bála, že môže upadnúť do kómy. Ale v stredu sa zrazu prebrala!*

*Odvtedy dostávame samé dobré správy o jej zdravotnom stave, pľúca sa zregenerujú, oblička ani pečeň poškodené nie sú, je mimo ohrozenia života. Na obličke jej len praskla cysta, preto lekári tak dlho si mysleli, že je vážne poškodená oblička. Nakoniec ale nebude už treba ani žiadna operácia! Chápete ten zázrak ľudského tela – že mamina má polámané kosti, panvu, rebrá, prepichnuté pľúca a všetko sa jej samo zregeneruje? Je to úžasné!*

*Paralelne sa odohrával príbeh ohľadom vinníka nehody. Keď som to prvýkrát počula, predstavila som si ako mamina zamyslene vbehla pod auto a nejaký chudák nepozorný ju zrazil. Potom som zistila že ušiel. Potom sme dostali správy, že ona už bola na konci prechodu a on do nej napálil v plnej rýchlosti, nezastal, ale aby ju striasol z auta, ešte pridal plyn a maminu odhodilo. Na začiatku som ho ľutovala a keď som videla, že ľudia po Krtíši šíria nenávistné statusy, snažila som sa to zastaviť (oni ich na môj apel naozaj vymazali ) No keď som mala posledné informácie, bojovala som s nenávisťou aj ja. Svedkovia boli, ale každý tvrdil niečo iné. Ale už sa vyriešila aj táto záhada. Bratovi zavolal bývalý spolužiak, že to bol jeho otec. Bol zlomený, zničený, ospravedlňoval sa, chcel sa stretnúť. Jeho otec je stavbár, vraj čestný človek ale po práci chodil na degustácie vín a rodina ho často vystríhala, aby nepil za volantom. V čase nehody bol kompletne opitý a nič si nepamätá, všetko chcú odčiniť, pomôcť nám, ich mamka je z toho zrútená a povedala, nech ho na poriadne dlho zabásnu a že kiežby zomrel radšej on. Jedna chvíľa a tragédia dvoch rodín je na svete. Je mi ich stále ľúto všetkých. Samozrejme chcem aby ich otcovi zobrali nadoživotne vodičák, a nech nesie zodpovednosť, aj časť finančných nákladov. Ale čo vyrieši verejný lynč jeho a celej jeho rodiny a to že bude sedieť v base? Radšej by som bola, keby chodil tri roky k nám pracovať a pomáhať mamine so všetkým, čo bude potrebovať, keď sa dlho nebude vedieť o seba postarať.*

*Vrcholové svedectvo sa deje v našej rodine. Mali sme veľmi narušené vzťahy medzi sebou. Za posledné roky sme si veľa odpustili, veľa sme na našich vzťahoch pracovali, ale stále sme dokázali byť len vo vzdialenosti meter od seba a do nejakých intímnych hĺbok sme nikdy nedokázali presjť. Akoby boli vystavané medzi nami pomyselné múry, cez ktoré nikto nedokázal prekročiť. Čo je úžasné je, že s maminými kosťami sa polámali aj tie múry. Kosti sa zahoja, ale verím že múry už nikdy nepostavíme. Odkedy sa to deje, dokážeme mamine prejaviť lásku aj fyzicky, dokážeme ju hladkať, objímať, hovoriť jej, že ju ľúbime. Predtým to bolo pre nás niečo absolútne nepredstaviteľné. A teraz je to tá najprirodzenejšia vec na svete. Rovnako vzťah mojich rodičov bol mŕtvy, za celý svoj život som ani jediný raz nevidela žiadne prejav lásky medzi nimi. Teraz sa držali za ruky!!! Ocino pri nej plakal každý jeden deň, dokonca ju hladkal! (Predtým sme ho nikdy plakať nevideli). Síce tak ťarbavo, ale chápem, že nemôže dať to, čo on nikdy nedostal. Toto je vysoké prekročenie akejkoľvek najodvážnejšej predstavy o našej rodine akú som kedy mohla mať. Toto je čistý Boh. Keď som bola zdobiť stromček u nás v kostole, len som padla na kolená a ďakovala Bohu za zázraky aké každý deň robí. Stále tomu nemôžem uveriť. Naša rodina dostala novú šancu. Novú šancu na život a na hlbšie vzťahy! Absolútne si uvedomujem, že to nie je žiadna samozrejmosť. Pár dní po tom, čo sa to stalo, vo vedľajšom mestečku zrazilo auto na prechode podobne starú pani, ktorá na mieste zomrela – ten šofér však hneď zastavil, hneď jej privolal pomoc, išiel primeranou rýchlosťou. Koľko okolností hralo v prospech tej ženy a proti mojej mamine a nakoniec tieto príbehy skončili úplne inak, ako by si bol ktokoľvek pomyslel.*

*A potom bolo obrovským svedectvom to dobro v ľuďoch, ktoré sa postupne zjavovalo – zlomenú starkú, ktorá sa mi hodí do náručia a plače, že kiežby to auto zrazilo radšej ju. Chápete odvahu starej ženy, ktorá by ihneď na seba zobrala všetku tú hrôzu za moju maminu. Mamininu sestru- našu krstnú – workoholičku, ktorá navrhne že zostane pol roka pracovať z domu, aby sa o maminu postarala. A Katka mi navrhla, že je ochotná okamžite darovať svoju obličku pre našu maminu! Nechápem svätosť všetkých tých ľudí.*

*Ochota všetkých tých ľudí známych aj neznámych, omše od Rhodosu, cez Košice a Ipeľské Predmostie až po reholníčky na západe a tisícky ľudí modliacich sa. Neuveriteľné. Zázraky sa dejú a tento je ten najväčší v mojom živote. Ďakujem z duše všetkým. Náš život už nikdy nebude ako predtým.*

*Chvála Ti Pane, lebo tvoja dobrota a múdrosť miliardunásobne prevyšujú akékoľvek naše utrpenie a bolesť.*

**Liturgický program**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Deň* | *Čičava* | *Komárany* | *Merník* |
| Pondelok10.2. | *Svätý mučeník Charalampés* |
| 12.00 +Ján (r.Štovkova) |  |  |
| Utorok 11.2. | *Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup* |
| 15.45 +Anna (r.Leškova) + panychýda |  |  |
| Streda 12.2. | *Svätý Meletios, antiochijský arcibiskup* |
| 18.00 +Jaroslav (r.Gerova) |  | 8.30 +Júlia, Juraj, Jozef (r.Trinasta) + panychýda |
| Štvrtok 13.2. | *Prepodobný otec Martinián* |
|  | 12.00 \*ZBP Mária (r.Hreškova) |  |
| Piatok 14.2. | *Odchod do večnosti Konštantína Filozofa, prepodobný otec Auxencius*  |
|   | 18.00 +Ján, Anna, Juraj, Anna (r.Gajdošova) + panychýda  |  |
| Sobota 15.2. | *Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota; svätý apoštol Onezim* |
| 9.30 zádušná | 11.00 zádušná | 8.00 zádušná |
| **Nedeľa 16.2.** | **Mäsopôstna nedeľa – O Kristovom súde***Svätí mučeníci Pamfil, Porfýrios a ich spoločníci* |  |
| 9.15 za farnosť | 7.30 \*ZBP Dominika, Matúš (r.Lipkošova) | 11.00 \*ZBP Kristián, Lukáš(r.Ragančikova) |
| Prosby Čičava:  |

Úmysel modlitby: **za farnosť, všetkých veriacich i neveriacich, chorých, zablúdených.**