*Promluva Mons. Jana Graubnera při mši svaté dne 12. 11. 2022, konané v rámci* [*Konference o evangelizaci*](https://www.evangelizace.cz/konference2022/) *v Olomouci.*

Milí přátelé,

sešli jsme se na této konferenci, abychom hovořili o evangelizaci. Nesešli jsme se, abychom o ni jednali jako na vědecké konferenci, nýbrž abychom se především inspirovali, vyměnili zkušenosti.

Dovolte mi, abych se v této krátké chvilce podíval spolu s vámi ke **kořenům evangelizace**. Mám za to, že ten, kdo chce evangelizovat, se musí napřed zahledět do Boha. Když si uvědomíme Boží lásku k nám, kdy dovedeme žasnout nad tím, co pro nás Bůh dělá, že si nás zamiloval tak, že se pro naši záchranu sám stal člověkem ve svém Synu, Ježíši Kristu, který za nás dal život na kříži, cítíme, že na takovou lásku je potřeba odpovědět. Na lásku láskou, na Boží darování, darováním sebe.

Dnešní svět má kromě jiného problém s tím, že mnozí se považují za bohy, byť se většinou tak nenazývají. Udělali však sebe středem všeho dění a všeho zájmu. Neříkám to kriticky jen při pohledu někam ven, do světa, ale bohužel se to stává i nám samotným. Obracíme se k Bohu, spoléháme na něj, prosíme ho o pomoc, ale někdy to vypadá, jako kdybychom si z něj dělali „služebníčka“ svého štěstí. Když se pak někomu zdá, že Bůh jeho cílům dobře neslouží, propustí ho ze svých služeb jako služebníka neužitečného; prostě na něj zapomenou, přestanou s ním počítat.

Jestli zdůrazňuji začátek evangelizace, pak vidím jako **nutné, abychom udělali ve svém životě jeden důležitý či zásadní krok: totiž přenesli akcent ze svého „já“ na Boží „ty“**. To má ovšem velice praktický dopad, veliký důsledek. Je-li on opravdu mým Bohem, je-li on skutečně mým Pánem, pak já chci to, co chce on. Nebývá to lehké, avšak je to důležité. Nedokážeme to hned. Když se pro to rozhodneme, je třeba se nejprve učit. Někdy to může trvat i léta. Tímto rozhodnutím se ale stáváme rozhodně svobodnějšími, protože už neřešíme spoutanost sebou samým, nemáme strach, netočíme se kolem sebe, už nejsme uvězněni v sobě, ve svých představách a plánech a touhách…. Prostě, získali jsme svobodu Božích dětí. Jestli on se mi daroval – a já se daruji Jemu – pak nemám jiný cíl, jinou touhu než dojít do Nebe, protože se svým Pánem chci být navždycky. Často narážím na to, jak krásně se soustřeďujeme na přítomnost, ale jako bychom nepočítali s tím, co bude potom.

V uplynulých dne jsem se v Praze zúčastnil několika společenských akci, kde se mimo jiné vzpomínalo například na padlé vojáky, veterány… U této příležitosti vždy zaznívá nějaká duchovní či kvazi duchovní myšlenka: vzpomene se na ty, kteří jsou už „nahoře“, jinde slyšíme, že někdo už je v „hereckém nebi či fotbalovém nebi“. Mnozí to vnímají jako cosi duchovního. Je to touha, která je vložena lidem do srdce.

My ale nejsme posláni lidi poučovat, kázat jim, ale vydávat svědectví, a to především svým postojem, často beze slov, kdy je na nás vidět, že máme vysoký cíl. Pokud mám tuto jasnou prioritu, pak to poznamenává všechno moje rozhodování. Mám jasné pravidlo pro rozlišování, že chci to, co mi pomůže na cestě do Nebe. Snadněji pak odmítám všechno, co mě od Krista vzdaluje, co k dosažení cíle nepomáhá. Jestli hledám Boží vůli, jsem svobodný od sebe samého, pak mám v duši pokoj a radost, žiji s ním a raduji se z toho, že on je se mnou. Mnoho lidí dnes prožívá samotu. Jsem-li s ním, nejsem nikdy sám. Je-li se mnou on, a chci-li to, co chce on, pak ve mně není místo pro strach. Vždyť je se mnou ten, který je mocný. Není to jen teorie nebo záležitost mimořádných svátků, ale záležitost každodenního, obyčejného života.

Snad mohu podělit i o jednu svou zkušenost: Svého času mi různé novinářské výklady výroku papeže Františka dělaly určitý problém. Chtěl jsem ale být v jednotě s papežem, protože si nedovedu představit být biskupem nebo křesťanem, který není v jednotě s papežem. Začal jsem se za papeže modlit (je to už před lety). Ne za to, aby se změnil, nebo byl podle mých představ, ale jen za to, aby mu Bůh žehnal a sám ho vedl. Po letech jsem při návštěvě ad limina mohl ve společenství českých biskupů s papežem dlouze diskutovat. Pocítil jsem, že jsem v té chvíli dostal obrovský dar vnitřního pokoje a dar jednoty s papežem. Když mi v květnu nečekaně telefonoval prefekt kongregace pro biskupy, kardinál Ouellet a sdělil mi, že jde od papeže Františka, který by mě rád prý viděl v Praze, byl to pro mě šok. Dostal jsem dva dny na to, abych to promodlil. V dalším telefonátu jsem vznesl námitku stáří, protože už mi jde na pětasedmdesátý. Na to jsem dostal odpověď, že pan kardinál dosáhl tohoto věku už před třemi lety. Další námitka byla, že už zapomínám… „Kdo nezapomíná?“ zaznělo z druhé strany. Sdělil jsem mu proto svou vzpomínku, svou zkušenost, která se mi v ty dny vybavila při modlitbě. Před dvěma lety mě potkal coronavirus. Bylo to vážné. Mnozí se modlili, možná i vy někteří. Ve chvíli, kdy to u mě bylo mezi životem a smrtí, jsem v té chvíli řekl Pánu (zapsal jsem si to pak, abych to nezkroutil či nezapomněl): „Jestli mě voláš, nebráním se a jdu. Nejsem připravený jít před tvůj soud, ale jestli mě přijme náruč tvého milosrdenství, pak se těším. Vzpomněl jsem si ale i na svatého Pavla a dodal jsem: „Ale jestli chceš, abych pokračoval v práci, jsem připraven, ochoten“. Ani ve snu mě ale nenapadlo, co ode mne papež bude potom chtít, že Boží vůle bude, abych se sbalil a stěhoval se někam úplně jinam. Dnes vidím, jak silně je Bůh přítomen v našem životě, jak si nás vede, že opravdu nemusíme vůbec nic vymýšlet, ale jenom mu říkat upřímné „ano“. On sám pak jedná v těch, kteří sami od sebe nemají na to, aby splnili, co Bůh od nich očekává. Stačí se mu dávat k dispozici. Pak můžeme být svědky jeho velikých činů.

Přišel jsem do nového prostředí a čekala mě řada problémů, které se měly řešit. V jedné věci jsem se cítil velice bezradný a prosil jsem Pána o pomoc. Vůbec jsem neměl světlo, jak bych situaci měl řešit. Pak ale přišel jeden pracovník, od něhož bych to opravdu nečekal, aby mi oznámil rozhodnutí, kterým byl ten největší problém vyřešený. Připadal jsem si jako král Josafat, kterého Hospodin poslal bojovat proti veliké přesile. Měl z toho strach, ale povzbuzen Pánovým slovem, šel. Jde o boj na hoře Seíru, kdy přejde hřeben, aby vyšel nepříteli naproti. Tu vidí, že Hospodin to vybojoval všecko za něj. Dvě vojska se tam „pomlátila“ mezi sebou, a on mohl stát jako vítěz, který pro vítězství neudělal vůbec nic. Tak Pán odpovídal na modlitby mnohých. Modlitba těch, kteří nás doprovázejí, je mocná.

Minulý týden jsem hovořil s jedním pražským řidičem tramvaje. Je to konvertita, který hoří pro Krista. Vyprávěl mi, že jezdí tramvají číslem 22 a má spočítáno, že na jeho trase je 21 kostelů. Každý kostel je pro něj příležitostí ke krátké modlitbě, k setkání s Kristem ve svatostánku, kterého vždycky zdraví, když jede okolo. Říká: „Já se necítím ve službě unavený, já z ní duchovně čerpám“. Na tramvajovém pultu má vystavené pražské Jezulátko v liturgických barvách, které sleduje a pokaždé tam má barvu, která patří na ten den. Jsou šoféři, kteří se mu vysmívají, protože mnoho jich je nevěřících. Komentuje, že často je to ale příležitost či důvod o víře mluvit. Často se ho ptají: „A proč to tam máš? Co ti to říká?“ Jiná přišla řidička, která ho střídala. Když to viděla poprvé, říká: „Ty, kde se to dá sehnat? Já bych to chtěla taky.“ Je to příležitost k rozhovoru. Člověk musí ztratit obavu o sebe a dát se k dispozici.

Místo těchto příběhů, co vzpomínám já, byste mohli jistě mnozí tady vyprávět své. Všímejme si dobře toho, co dělá Bůh v našem životě, a nebojme se o tom mluvit. Myslím, že tím poroste i naše nadšení pro Boha, naše touha mu odpovídat a patřit mu ještě víc, samozřejmě i touha vyprávět o něm.

Zkušenost Boží přítomnosti a moci v našem životě nás přivede k tomu, že budeme moci říct jako ježíš v Nazaretě: Dnes se naplnilo Boží slovo. Bez osobní zkušenosti můžeme druhým vyprávět jen o tom, co jsme někde slyšeli nebo četli. Ale svědčit můžeme pouze o tom, co jsme skutečně zažili.

Základem evangelizace apoštolů byla jejich zkušenost s Ježíšem. Oni nevyprávěli jen o tom, co slyšeli, ale vydávali svědectví o tom, co na vlastní oči viděli, na vlastní oči slyšeli, čeho se svýma rukama dotýkali, jak říká Písmo. Proto bylo jejich hlásání přesvědčivé. V prvním čtení jsme slyšeli Pavlovu radu, jak žít. Nejde o to, abychom byli napřed dokonalí a pak šli plnit poslání apoštolské. Ale jde o to, abychom svým životem odpovídali na Boží dar, abychom žili jako ti, kteří patří Kristu. Jsme-li v jeho lásce, on je pak uprostřed nás a my dáváme lidem příležitost setkat se s živým Kristem v našem středu. Nebojme se být k Bohu velkorysí. Dejme mu v sobě místo, dejme mu prostor, ba postavme ho na první místo. Pak uvidíme, že i skrze nás bude dělat další veliké věci. On bude i lidi obracet a přivádět k sobě.