#### FARSKÝ LIST

**15. november 2021 – 21. november 2021, číslo 433**

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

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

***Ak s Ním trpíme...***

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

*Tvárou v tvár veciam, ktoré sa dejú, v Cirkvi, okolo Cirkvi, vo svete,... - ako sa máme zachovať? Máme smútiť a strachovať sa? Ale nie je to potom znak nedôvery? Alebo tým máme byť nedotknutí, veď Boh sa o všetko stará a má nad všetkým moc, tak sa nemusíme ničím súžiť a môžeme žiť v pokoji a radosti? Nie je však takýto postoj bezcitný, ľahostajný, sebecký a bez lásky? V skutočnosti celé toto uvažovanie má v sebe zásadnú chybu - a tou je JA. Stále sa pri ňom točíme okolo seba. A uvažujeme o sebe stále ako o niekom oddelenom od Krista, od Boha a Jeho Rodiny. Pavol píše: "Ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť" (Rim 8, 17-18). Samozrejme nás hneď napadne prenasledovanie a nenávisť sveta, ako vraví nakoniec aj Ježiš: "Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás" (Jn 15, 18). Lenže to nie je jediné! Žiť s Kristom znamená žiť s Kristom. Byť s Ním. Byť účastný na Ňom, na tom, čo žije a čo koná. Sv. Bernard píše: "Čo si aj mohol človek predtým myslieť o Bohu, iba že si v srdci vytvoril modlu? Veď bol vonkoncom nepochopiteľný a neprístupný, neviditeľný a nevymysliteľný", ale Vtelením sa k nám priblížil a otvoril nám bránu k tomu, aby sme takto mohli zdieľať Jeho vlastný život. A tak čítame: "Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach... " (Lk 22, 28) "Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!"" (Mt 26, 38)*

*"On im povedal: "Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte." Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť." (Mk 6, 31) Ba hovorí aj o zdieľaní a účasti na Jeho vnútorných hnutiach, keď vraví: "Blahoslavení plačúci… Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti… Blahoslavení čistého srdca..." (Mt 5, 4.6.8 ) Byť kresťanom znamená jednoducho žiť v Rodine Boha. Žiť tým, čím táto Rodina Boha, Telo Krista, žije, mať na tomto všetkom podiel. Na Kristovej práci. Na Kristovej túžbe, "aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu" (1Tim 2, 4). Na Kristovej bolesti nad tvrdosťou srdca a hriechom. Na Kristovej námahe a diele. I na Kristovej láske, jednote s Otcom, Kristovej radosti a nakoniec i Sláve. Slová Písma "radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi" (Rim 12, 15) platia aj vo vzťahu k Hlave, ku Kristovi!*

*A tak to, že sa nás dotýkajú túžby Krista, bolesti a smútok Krista, že teda plačeme s Kristom, ako keď "plakal nad [Jeruzalemom]" (Lk 19, 41) rovnako, ako sa s Ním tešíme a radujeme, ako keď "zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: "Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!"" (Mt 21, 9), keď spolu s Ním pracujeme a spolu s Ním odpočívame, jednoducho keď spolu s Ním aj trpíme, potom je to znak toho, že už naozaj milujeme a "že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov" (1Jn 3, 14) v Kristovi a Krista v bratoch, Telo v Kristovi a Krista v Tele a nevyhýbame sa ničomu, ale naša láska a spoločenstvo s Kristom zahŕňajú všetko. A čo radosť, o ktorej hovorí Pavol, že "ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa" (Flp 4, 4)? V Pánovi! To je ten kľúč a zmysel. Peter ho vysvetľuje: "Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. … Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva" (1Pt 4, 1-2.13). Ak milujeme Krista a smieme takto s Ním, milovaným, žiť a mať účasť na všetkom, dokonca aj na Jeho bolesti a utrpení a námahe a súžení a smútku, potom toto samo osebe je dôvodom hlbokej radosti, radosti zo spoločenstva s Ním, že nás takto prijal a dal nám účasť na sebe samom, radosti z účasti na Ňom, ako sám Peter a s ním Ján aj skutkom osvedčili: "Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša" (Sk 5, 40-42). Jednota s Kristom, účasť na Kristovi, život s Kristom. To nie je niečo abstraktné. Ani nejaká metafora, ktorá by v skutočnosti znamenala len nejaké "toto dodržuj a hotovo"... Znamená to s Kristom skutočne žiť. A to je odpoveď na úvodnú otázku. Tam, kde Kristus trpí, trpieť s Ním. Tam, kde je plný radosti a slávy, tešiť sa s Ním. Pracovať, kde pracuje, odpočívať, kde odpočíva, postiť sa, kde sa postí a hodovať na Jeho Tajomnej Hostine, keď sám hostí, smútiť, kde On smúti a zvelebovať Otca, kde On zvelebuje, byť jednoducho s Ním, v samom Jeho Srdci. A vo všetkom prežívať hlbokú a vysokú a divokú radosť z toho, že sme boli uznaní za hodných byť Jeho spoločníkmi. To je všetko. Viera je krásna vec, ale láska je viac, ako svedčí aj Pavol. V ten hrozný sobotný deň viera učeníkov zakolísala, ba úplne padla. Ale láska žien ostala rovnaká. A tak nie oni, ale ony, ženy, prosto milujúce a sprevádzajúce Krista, jedno, či na cestách, na kríži, v hrobe, v radosti či bolesti, v istote či nebezpečenstve, boli tie, ktoré Ho v ono veľkonočné ráno stretli v sláve Vzkriesenia! "Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne." (Jn 15, 4)*

*Takto deti Boha dorastajú do "zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi" (Ef 4, 13-14): Najprv sme museli zomrieť Egu, vzdať seba, zomrieť sebe a všetkému vlastnému, aby sme sa mohli byť deťmi Boha a aby tak všetko Božie bolo naše a všetko naše bolo Božie. No a presne v tomto teraz rastieme a nanovo dospievame, ale už do dospelosti synov a dcér Boha a učíme sa naozaj prijímať všetko Božie – Kristovu radosť i bolesť, námahu i slávu, smútok i nádej. Všetko. Pochopila to aj sv. Terezka z Lisieux, keď píše: "Pochopila som, že ak sa chcem stať svätou, musím mnoho trpieť, stále sa usilovať o to, čo je dokonalejšie, a zabúdať na seba."- Jednota s Kristom je jednotou v Jeho radosti i bolesti, smrti i vzkriesení, pohane i oslave, smútku i jasaní. Kto s Kristom trpí, spokojne bude z tohto sveta odchádzať, lebo vie, že "ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní" (Rim 6, 5). Preto je jej Malá cesta cestou lásky. Láska nikdy nesklame. Viera môže kolísať, ale láska netúži vedieť, chápať, zažívať, netúži po ničom, iba milovať.*

***Otec, Vtelenie, Eucharistia***

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

*Boh je príliš desivý, príliš veľký a príliš mocný na to, aby sme Ho zniesli. "Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive" (Ex 33, 20), vysvetľuje Boh Mojžišovi. Aj preto si ľudia nahrádzajú Boha svojou predstavou o Bohu, mýtom, v ktorom spravidla vždy je niečo, čo umožňuje Boha manipulovať alebo sa pred Ním nejako chrániť: mágia, amulet, obety, bohoslužba, a samozrejme šaman, kňazstvo, ľudia, ktorí plnia tú funkciu nárazníka medzi nimi a Bohom, akú Izrael hodil na Mojžiša, keď mu povedali: "Ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli" (Ex 20, 19). Existujú však dve veci, ktoré nám vzťah s Ním umožňujú. Tou prvou je viera - že tento strašlivý Boh je Otec, skutočný Otec, náš vlastný Otec a stojí na našej strane, nepochopiteľne ale skutočne a do krajnosti nás miluje. Tou druhou je Vtelenie - keď sa Boh stal človekom, aby sme skrze človeka Krista mali prístup k Bohu Kristovi spôsobom, ktorý tu, na zemi, dokážeme. Ak ste videli film (alebo čítali knihu) Chatrč, toto bola možno hlavná myšlienka: Boh vzal na seba podobu človeka a rodiny, aby sa stal znesiteľným a zrozumiteľným pre človeka a aby človek mohol na Boha hľadieť, hovoriť s Ním, pristúpiť k Nemu a vytvoriť vzťah dôvery a lásky, vzťah rodiny.*

*Vrcholom je potom Eucharistia, v ktorej vtelený Pán pristupuje k nám spôsobom, v ktorom sa nám odhaľuje a zjavuje úmerne našej dôvere a tak, slovami Ireneja, dáva nám možnosť navyknúť si na Boha a na život a jednotu s Ním bez toho, aby nás rozdrvila Jeho Nesmiernosť alebo odradila Jeho vtelením odetá ľudskosť a spisovnom, v ktorom Ho môžeme nielen počúvať, dotýkať sa, hľadieť na Neho, ale Ho do seba pojímať. V Eucharistii je Boh akoby pasívny - chlieb, prameň Živej Vody - a necháva na nás, aby sme si sami brali a načierali, koľko sa odvažujeme a koľko vládzeme. Evanjelium nás posmeľuje k viere a k láske, v ktorej potom z Eucharistie prijímame toľko, koľko sa v nich odvážime. A tak z ohlasovania a vyučovania je odvaha, z Eucharistie Život a sväté spoločenstvo. Preto i v liturgii je oboje jedno po druhom, najprv slovo, potom Chlieb Života. A ako človek prijíma? Pripodobnením sa. Ani nie tak vôľou a napodobením, než tým, že sa roztvorí, vyprázdni od samého seba a nechá, aby Boh ho sám naplnil a prenikol a tak v Seba pretvoril. Je to mystérium smrti a zmŕtvychvstania. Preto to nejde naraz, lebo pud sebazáchovy len pomaly je premožený vierou a láskou. Preto sú aj skutky a konanie dôležitou súčasťou tejto premeny, veď v nich sa oná remena završuje, v nich sa naša podobnosť stáva skutočnou. "A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života"" (Jn 8, 12), "ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec" (Jn 12, 26), "kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" (Jn 14, 23). Konaním sa prijaté stáva skutočným a spečaťuje sa: "slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba" (Jak 1, 22). Obdobne funguje aj adorácia, keď v tichu a mlčaní umierame sebe a vyprázdňujeme seba, aby do nás prenikla a vsiakla Svätá Prítomnosť Boha. A liturgia hodín, modlitba žalmov a textov z Písma – kedy sa samými Otcovými slovami učíme s Bohom hovoriť tak bezprostredne a bez ostychu (a súčasne nie bez rešpektu a úcty, čiže lásky), ako syn so svojim Oteckom.*

***Keď slepý vedie slepého***

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

*"Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme." (Lk 10, 41-42)*

*"Vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek." (Gal 2, 16) Tento princíp sa prejavuje nielen čo sa našej spásy týka, ale aj čo sa týka našej práce.*

*Lebo je veľmi ľahké spoliehať sa na mnohé a vonkajšie veci. Hromadiť rôzne rekvizity a pomôcky, o ktorých dúfame, že nám pomôžu lepšie iným ukázať a sprostredkovať Krista a Evanjelium. Spoliehať sa na veci ako semináre, publikácie, médiá,... Časom zisťujeme, že to nefunguje. Nikdy v dejinách mala Cirkev na Západe toľko a takých možností a vonkajších prostriedkov, než teraz. Napriek tomu rastie inde, tam, kde nič alebo len málo z toho je. Viac, než všetky tieto rekvizity a aktivity je v našom živote dôležité, aby sme boli obrátení ľudia plní Ducha, plní Krista. Ak sami nie sme veriaci a obrátení a, povedzme si to rovno, svätí - nie v zmysle dokonalosti, to ešte len bude, ale v zmysle oddelenosti od sveta, vydanosti Kristovi, na sledovaní Krista - potom žiadne vonkajšie veci nič nezachránia. Aj tu platia slová Písma: "Iba to by som sa rád od vás dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery? … A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery" (Gal 3, 2.5)? Ak katechéta je neveriaci (aj o takom som už počul), ak kňaz či biskup je v praxi neobrátený a teda ešte nie veriaci človek - ako by potom jeho práca mohla prinášať ovocie? Je tragické, že si myslíme, že ak sme kňazmi alebo biskupmi, alebo katechézami alebo "chodíme do kostola", tak sme už, samozrejme, veriaci... "To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! — hovorí Pán zástupov." (Zach 4, 6) "Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 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." … Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 16-18.20) "Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci." (1Kor 2, 1-5) Áno, takto to funguje. Kto sám ešte nemá, nemôže ani dať a "keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy" (Mt 15, 14). Ježiš hovorí: "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo" (Mt 5, 3) - a táto chudoba sa musí prejaviť aj v našej pastoračnej činnosti, keď sa rozhodneme spoliehať nie na časopisy a internet a podujatia a skrine plné pomôcok a rekvizít a na všelijaké metodiky a plány, ale na Krista. A teda keď sami sme Neho plní, veriaci, obrátení, dôverujúci, patriaci Jemu, čiže - svätí. V tom je práva chudoba, keď sme sa vzdali samých seba, aby v nás všetko a vo všetkom bol už len Kristus a všetko očakávame už len od Neho, lebo nám to tak On sám prisľúbil. A aj preto, že prečo by sme nemali užívať Božiu moc a namiesto toho sa spoliehať na slabé a aj tak neúčinné svetské nástroje? Naozaj, potrebné je len jedno. Toto jedno. Všade. Vo všetkom - byť plní Krista. Byť úplne Kristovi. Skutočne. Nič nehrať. Od našej vlastnej spásy až po činnosť a poslanie, ktoré máme, všade platí a funguje a je potrebné len toto jedno. Preto jeden páter Pio v drevenej spovednici bez programov, projektorov, seminárov, prezentácií, médií a metodík priniesol viac ovocia, než zástupy ostatných, ktorí mali tieto všetky taľafatky, ale nie vieru, svätosť, Krista.*

Liturgický program

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Čičava** | **Komárany** | **Merník** | |
| **Po**  **15.11.** | Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib | | | |
| 16.00 na úmysel darcu |  |  | |
| **Ut**  **16.11.** | Svätý apoštol a evanjelista Matúš | | | |
|  | 17.00 +Stanislav (r.Lipkošova) |  | |
| **St**  **17.11.** | .Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup  Štátny sviatok – Deň boja za slobodu | | | |
|  |  |  | |
| **Št**  **18.11** | Svätý mučeníci Platón a Roman | | | |
| 16.00 +Ján, Helena, Štefan (r.Pirožinská)  17.00-20.00 Eucharistická adorácia - getsemanská |  | 8.15 +Pavol | |
| **Pi**  **19.11.** | Svätý Ján prorok Abdiáš; svätý mučeník Barlaam | | | |
| 8.00 +Zuzana, Michal (r.Miškovičova) |  |  | |
| **So**  **20.11.** | ***Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu****; blahoslavená Jozafáta Hordaševská; prepodobný Gregor Dekapolita; svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup* | | | |
|  |  | 18.00 +Mária, Alžbeta, Ján (r. Rožkova) | |
| **Ne**  **21.11.** | **Dvadsiatašiesta nedeľa po Päťdesiatnici**  **Nedeľa Krista Kráľa**  **Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu** | | | Myrovanie |
| 9.00 na úmysel darcu  10.30 \*za farnosť | 7.30 \*ZBP Marta (r.Kertisova) |  | |

***Úmysel modlitby****: za ukončenie pandémie, za pokoj na Slovensku, za pokoj v našej farnosti.*