#### FARSKÝ LIST

**30. november – 6. december 2020, číslo 402**

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

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

***Začiatok znovuzrodenia***

***==========================***

*Hriechy nie sú chyby. Ale často ich tak berieme.*

*Chyba je chyba. Dá sa ospravedlniť.*

*Hriech nie. Hriech je vedomý a dobrovoľný.*

*Vedome a dobrovoľne konáme zlo. Alebo konáme zlo zo zvyku a teda nie vždy úplne vedome a často automaticky, ale vedome a dobrovoľne v tomto návyku ostávame, neodstraňujeme ho, nebojujeme s ním. Nepracujeme na tom, aby v nás, v našom vnútri, dobro premohlo zlo…*

*"Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka." (Mk 7,21-23) "Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný." (1 Tim 6,11-12)*

*Alebo vedome a dobrovoľne nekonáme dobro, neprijímame poslanie a zodpovednosť, ktorú ako ľudia a ešte viac ako kresťania máme. Vedome a dobrovoľne pred tým uprednostňujeme iné veci. Vedome a dobrovoľne to nijako neriešime.*

*A vedome a dobrovoľne sa spoliehame, že však nám to Boh odpustí, tak čo? O nič nakoniec nejde, všetko bude v poriadku, môžem ďalej žiť, ako som žil.*

*Toto je hriech. Nedá sa ospravedlniť. Ani obhájiť. Ak to robíme, ideme úplne zlou cestou. Ako keď chorý človek miesto liečby ospravedlňuje svoju chorobu a presviedča, že je vlastne zdravý...*

*Hriech je možné iba vyznať. S plačom a ľútosťou. Bez obhajovania. Bez ospravedlňovania. Miesto toho prosiť o zľutovanie. Zľutovanie, na ktoré nemáme ani právo ani nárok, len dúfame v nezaslúžené Božie milosrdenstvo.*

*Tu sa začína naše znovuzrodenie. Som hriešnik. Ale skutočne hriešnik! Nie ako si to dakedy hovoríme že však hej, iste, všetci sme hriešnici (a v skutočnosti tým myslíme, že teda vlastne sme úplne normálni a v pohode). Nie. Skutočný hriešnik. Vinný. Bez ospravedlnenia.*

*Vtedy prichádza Božie milosrdenstvo. Odpustenie, očistenie Božou láskou.*

*A z toho sa rodí obrátenie, nový život.*

*"Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?" Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom — počnúc staršími — sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"" (Jn 8, 3-11) "Odpovedal im Ježiš: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali."" (Lk 5, 31-32) Sprvu sa zdráhame. Naša pýcha kričí hrôzou. Priznať si vinu? Hriech? Zločin? Kričí aj naša hrdosť, túžba zaslúžiť, zarobiť si nejako spásu, odmenu Neba, vyvolať u Boha obdiv, ocenenie a uznanie nad tým, akí dobrí sme, ako dobre a zbožne žijeme, čo všetko a ako zvládneme. Lepšie nám veru ide chválenie sa, než priznávanie hriechu... "Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: “Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.” Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: “Bože, buď milostivý mne hriešnemu.” Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.” (Lk 18, 10-14)*

*Predsa, cesta vedie cez pokánie. Cez pravdu – pretože je to tak, je to pravda. A cez vieru, že sú naozaj pravdivé slová Evanjelia:*

*"Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil." (Jn 3, 16-17) "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo." (Lk 19, 10) A tak môžeme konečne ako hriešnici prijať od Boha odpustenie a uzdravenie a konečne nie svojou mocou a silou ale z moci a milosti Boha sa začať stávať hodnými Neba... "On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi." (2Tim 1, 9) "On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje." (2Kor 3, 6) Hovorí sa, že veľkí svätci sú veľkí hriešnici. Nie preto, že by boli väčší hriešnici ako my, ale preto, že to nepopierajú. A tak ako hriešnici prijímajú Božiu milosť, ktorá ich posväcuje. Sú svätí Božou Mocou, pretože prijali to, čím sami osebe sú: hriešnikmi. "Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných." (Sk 19, 18-19) Toto je začiatok. Tak to začína. Naša cesta. Nijaký iný začiatok neexistuje. A kto by sa chcel aj ďalej obhajovať a ospravedlňovať, len dosiahne to, že bude stále stáť na začiatku cesty a nikdy do Kráľovstva nevstúpi. Len hriešnik, ktorý vie, že nemá nič zo seba, smie dostať všetko od Boha.*

*"Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi." (Kol 2, 13-15)*

*Je to viera, rozhodnúť sa závisieť úplne a jedine len od Božieho milosrdenstva, vydať sa na milosť a nemilosť Bohu – a dúfať v milosť.*

***Znovuzrodený kresťan je, keď…***

***==================================***

*"Tým, ktorí ho [Krista] prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha." (Jn 1, 12-13) Kedy sa tak deje a podľa čoho poznáme, že sa tak už u nás stálo? Byť "znovuzrodeným kresťanom" znamená naozaj sa stať úplne iným a novým človekom. "Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie." (Gal 6, 15) "Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové." (2Kor 5, 17) Martin Luther so svojím výmyslom "sme hnoj zakrytý snehom" z toho spravil akúsi ilúziu: nie som novým človekom, ale akýmsi formálnym (nechcem povedať magickým) úkonom uverenia v Krista ako v osobného Spasiteľa na mňa Boh začína hľadieť, akoby som takým bol (hoci nie som) a ja sa môžem považovať za znovuzrodeného kresťana.*

*V skutočnosti Písmo ale jasne hovorí, že len ten je skutočne znovuzrodeným kresťanom, kto sa skutočne novým človekom stal, novým stvorením. Snehom, nie hnojom zakrytým snehom "Ježišovej spravodlivosti".*

*"Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil." (1Jn 5, 1)*

*"Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera." (1Jn 5, 3-4)*

*"Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil." (1Jn 2, 29)*

*"Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha." (1Jn 4, 7) "Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne." (1Jn 5, 18)*

*Toto sú známky znovuzrodeného kresťana podľa Písma:*

*· verí v Krista ako Mesiáša*

*· a miluje Boha,*

*· nehreší a ani už hrešiť nemôže,*

*· s ľahkosťou a prirodzene zachováva všetky Ježišove prikázania, pretože už vierou premohol svet,*

*· koná spravodlivé skutky*

*· a miluje bratov.*

*Bez toho o sebe nemôžeme ešte ako o znovuzrodených kresťanoch hovoriť. A hoci Boh nás rodí v jedinom okamihu pri krste, z našej strany tento pôrod trvá celý život, až do samého konca, keď smrť sa stáva koncom našich "pôrodných ciest" a my sa definitívne rodíme do Neba. Nie je to teda "magický úkon" (ako napr. "oltárna výzva") , ktorý keď vykonám, už som znovuzrodený kresťan, dokonca už spasený, dokonca raz a navždy spasený!*

*"Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie." (1Tim 6, 12)*

*"Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý." (1Kor 9, 24-27)*

*"Ale kto vytrvá do konca, bude spasený." (Mt 24, 13****)***

***Najmenší v najmenšom***

***========================***

*"Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba." (Rim 12, 16) Viera je múdrosť a porozumenie. Je pochopením toho, že zázraky sa nedejú preto, že sa my nejako kvalitne modlíme nejakú zvláštnu modlitbu, že my niečo robíme a dokážeme, ale preto, že je tu Boh a že je dobrý, milosrdný a láskavý a je náš Otec. Nie kvôli nám, ale z Neho. "Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia." (Mt 7, 11) Kým neveríme, vnášame seba. Veríme vo vlastnú vieru. Spolieham sa na silu svojej modlitby. Dokonca rozhodujeme namiesto Boha, keď súdime, či niečo je alebo nie je možné, či Boh niečo urobí alebo neurobí. Viera znamená poznanie, že môžeme jednoducho poprosiť Otecka v Nebi. Že stačí poprosiť Otecka v Nebi. Nepohrdnime teraz týmto. Je to poznanie tak prosté, že presahuje všetku múdrosť ľudí a všetku vychytralosť našej dovtedajšej (ne)viery.*

*"V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým."" (Mt 11, 25)*

*"Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia." (1Kor 1, 25)*

*V skutočnosti je to niečo nadľudské. Takáto viera je Božím darom. Darom od Otca svojim deťom. Iba Božie deti môžu a vedia a dokážu z Božej milosti takto prosto a detský veriť. Preto je znamením toho, že sme už ľudský uverili Bohu a prijali Božie synovstvo - a Boh nám s ním následne daroval aj dar tejto božskej synovskej viery. "A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." (Mk 16, 17-18) Ak takto veríme, je našou záľubou byť tí najmenší v tom najmenšom. Vieme už, že to vôbec nie je o nás. Všetko je to o Otcovi. Všetko je to o Ježišovi. Sme ako malé decko, ktoré zavolá svojho otecka, potom sa postaví nabok a s radosťou a hrdosťou - nie na seba! - pozerá, ako otecko koná a čo koná a v jeho pohľade kamarátom sa zračí len: Vidíte? Toto je môj oco! "Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň." (Lk 18, 17) "Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma." (Mt 18, 4-5) "Chválime [sa] Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista." (Rim 5, 11) A tak máme záľubu byť ničím a nevkladať žiadnu nádej do seba ani do ničoho, čo konáme, byť v každej chvíli sami osebe tí najmenší možní a mať záľubu pracovať v tom najmenšom možnom, aby mohol byť vo všetkom všetkým Boh, aby sa On oslávil, aby v našej malosti vynikla Jeho veľkosť a v nepatrnosti nášho konania vynikla Jeho sila a moc. "A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila." (2Kor 12, 9) A nie, nijako netúžime po nejakej vlastnej veľkosti či sile či vláde a kontrole nad vecami ani ničím podobným. Zvolili sme si totiž. Boha za Otca, Nebo za vlasť, Krista za svoj život. Boh sa nám daroval, Boh je náš a všetko Božie je naše. K čomu by nám bolo niečo naše vlastné, keď všetko Božie je naše? Iba by to zavádzalo, zbytočne zaberalo miesto! A tak samých seba vyhadzujeme von a preč, aby sa v nás Boh stal a bol úplne všetkým: našou jedinou istotou, jedinou veľkosťou, jediným zmyslom, jedinou silou, jediným životom, proste jediným a všetkým.*

*"Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve." (Kol 3, 3-4) Boh Otec. Ježiš Brat. Cirkev Rodina. Nebo rodičovský dom. My deti. Malí, a predsa rodom veľkí - ale len preto, že sme malé deti Veľkého Otca, adoptovaní z prachu a špiny sveta do Jeho slávneho Rodu, v Krvi Krista pokrvní Boha.*

*"Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny." (Ef 2, 19) "... my, čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela." (Flp 3, 3) Uč ma, Pane, takto žiť, takto veriť. Takto byť. Takto veriť - vierou, ktorá je porozumením, ktorá je identitou, ktorá je bytím a životom. Ktorá je láskou. Dôverou. Tajomstvom a umením Božieho dieťaťa, ktoré nemá nič vlastné, nič zo seba, všetko len to Božie. Otcovo.*

**Liturgický program**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Deň* | *Čičava* | *Komárany* | *Merník* |
| Pondelok30.11. | ***Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný***  |
| 7.00 +Ján (r.Kocakova) | 17.00 spoveď18.00 \*ZBP Anna (r.Pavlova) |  |
| Utorok 1.12. | *Svätý prorok Nahum* |
| 7.00 +Mária, Miloš (r.Martančikova) |  |  |
| Streda 2.12. | *Svätý prorok Habakuk* |
|  |  | 17.00 spoveď18.00 \*Lukáš, Mária, Viktória (r.Suchaničova) |
| Štvrtok 3.12. | *Svätý prorok Sofoniáš* |
| 7.00 +Štefan, Anna, Michal (r.Obšasnikova) | 17.00 +Alžbeta, Jozef (r.Lipkošova) + panychýda |  |
| Piatok 4.12. | *Svätá veľkomučenica Barbora; prepodobný otec Ján Damaský* |
| 16.00 spoveď a adorácia 18.00 \*ZBP ruženec | 7.30 +Magdaléna (r.Malikova) |  |
| Sobota 5.12. | *Prepodobný a bohonositeľný otec Sáva Posvätený* |
| 7.30 + Margita (r.Jevicka) | 17.00 – za nedeľu - \*ZBP Ján s rod. (r.Kapustova) |  |
| **Nedeľa 6.12.** | **Dvadsiatasiedma nedeľa po Päťdesiatnici*****Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry*** |  |
| 8.15 – starší ako 65r.10.00 \*za farnosť |  | 8.30 na úmysel darcu |
| Prosby Čičava:  |

Úmysel modlitby: **za odvrátenie epidémie**

***Počty účastníkov na liturgiách sú obmedzené na 50% kapacity so šachovnicovým sedením, miesta sú len na sedenie, nie na státie. V chráme je povinnosť mať riadne nasadené rúško a pri vstupe dezinfikovať ruky. Sväté prijímanie sa rozdáva na ruku.***