**Homilie pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na závěr roku 2022**

Milé sestry a bratři,

v závěru občanského roku přicházíme do chrámu, abychom poděkovali Bohu za jeho četné dary, které jsme v uplynulém roce dostali. Jistě je na místě, abychom každý osobně děkovali za vše, co jsme osobně dostali, ale chceme děkovat i za naše rodiny a farnosti, za vše, co dostala naše diecéze i náš národ, celý svět. A nejde jen o dary Boží štědrosti, ale i jeho milosrdenství, které nám tolikrát odpustilo, o jeho trpělivost, která umí čekat a dávat nové příležitosti. Děkujeme Bohu také za papeže Benedikta, který dnes zemřel. Děkujeme Bohu za vše, co skrze něj dal celé církvi.

Díváme-li se zpátky na uplynulý rok, vidíme i náročná témata jako byla pandemie covidu, válka na Ukrajině či energetická krize. Praha dostala nového pastýře.

Pandemie ustoupila díky Bohu a mnoha lidem, kteří se nasadili ve zdravotnictví, díky politickým rozhodnutím, a především lidem, kteří dočasně přijali nutná omezení svých práv a svobod. Jako pozitivní se ukázala veliká ochota pomoci potřebným, zvláště ze strany mladých lidí, což je velmi povzbudivé. V podnikatelské sféře se ukázala veliká vynalézavost a schopnost pružně reagovat na změněnou situaci. I politika byla ochotná pomáhat. Ve školství i organizaci konferencí se udělal velký krok v užívání informačních technologií, abych uvedl aspoň některé příklady.

Vidíme však i stíny, jako je zhoršení ekonomické situace, nebo psychické poškození řady dětí, kterým chybělo společenství a mezilidské vztahy, nebo se staly závislými na svém chytrém mobilu. Řada rodin se dostala do krize díky ponorkové nemoci a ukázalo se, že když v rodinném vztahu chybí duchovní rozměr, je rodina méně odolná. Ukázalo se také, že rodiny, které umějí žít radostně s Bohem, v přísné uzavřenosti nejen odolaly, ale upevnily se a jejich vztahy se prohloubily. Na jedné straně se silněji rozvíjelo dobrovolnictví a ochota k službě, na druhé straně přibývá uzavřenosti. Mnohý si vystačí se svým počítačem, komunikuje jen ve své bublině, vyjadřuje se stručně a lapidárně, proto je někdy hrubý či provokuje, neumí diskutovat, ale směřuje k extrémům, nebo skupinu opustí. Druhým nenaslouchá, odvyká si číst. Když tyto zvyky přenese do rodiny, přispívá ke krizím či rozpadu. Když je přenese do veřejného prostoru, způsobí, že mnozí jsou unavení, otrávení a ztrácejí zájem o společnou věc, protože stálé hádky se jim oškliví. Je tu nový úkol, který vyžaduje podobné nasazení jako k překonání pandemie.

Sdělovací prostředky přestaly deptat diváky a posluchače zprávami o covidu, když vypukla válka na Ukrajině. Díky Bohu se vzedmula vlna pomoci uprchlíkům. Zároveň se ale ukázalo i odmítání veřejných informací a podobně jako za pandemie někteří nevěřili lékařům, tak nevěřili zprávám novinářů o ruském násilí na Ukrajině. Ztráta důvěry je vážná věc a souvisí s relativizaci pravdy, s popřením rozumu či vědeckého přístupu a stavěním na osobním pocitu. Je třeba se probudit dřív, než skončíme jako biblický Babylon, kde došlo k neschopnosti domluvit se.

Pak přišla energetická krize a ekonomické problémy, které ještě porostou, protože nám přestalo vadit žít na dluh. Uplynulý rok před nás postavil řadu výzev. Jednou z nich je stopka vystavená dalšímu zvedání životní úrovně a úkol vydat se k hledání spokojenosti a štěstí v duchovní oblasti, kde je stále úžasný prostor a pro křesťany celá věčnost. Najdeme-li radost z konání dobra a ze štěstí druhých, snadněji dokážeme přežít vlastní omezení a překonat rozdělení. Mnozí se nechávají deptat obavami a strachem, trpí beznadějí. Vánoce nám připomněly blízkost Boha, který nabízí pomoc a záchranu těm, kteří najdou odvahu na něj spolehnout. Kdo přijme, že On je pravda, ten se snadno postaví vedle ostatních hledačů pravdy a překoná komunikační bariéry, osvobodí se z uzavřenosti své bubliny. Kdo přijme toho, který je Láska, najde schopnost hledat dobro druhého a radovat se i ze štěstí druhých. Ty události nás taky vyzývají k modlitbě za oběti pandemie i války, k modlitbě za ty, kteří je oplakávají a nesou kříže stresů a traumat, ale vyzývají nás také k otevření srdcí i štědrých rukou. Vyzývají nás k připravenosti odejít kdykoliv Pán zavolá. Učí nás žít v důvěře. Je skvělé, že před vstupem do nového roku jsme slavili Vánoce s jejich nabídkou nadpřirozené naděje těm, kdo přijmou Krista.

Protože s vámi poprvé uzavírám občanský rok, musím poděkovat Bohu, že mi dal důvěru a poslal mě sloužit k vám. Děkuji, že jste mě přijali, že chcete spolupracovat na společném díle. Upřímně děkuji Bohu za mé předchůdce a jejich dílo. Děkuji panu kard. Dominiku Dukovi za léta jeho obětavé služby pražské arcidiecézi.

Do nového roku vstupujeme s přáním, aby byl lepší než ty minulé, aby nás nepotkalo nic zlého, aby nám Bůh žehnal. To si přejeme navzájem. Písmo nás v prvním čtení dnes vyzvalo, abychom si nejen přáli požehnání, ale abychom sami žehnali svoláváním Božího požehnání. Dokonce slibuje, že sám Bůh požehná těm, kdo budou takto žehnat druhým. Připomeňme si to ještě jednou, abychom tak uměli žehnat třeba svým dětem, abychom si žehnáním druhým vyprošovali požehnání pro sebe: *Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě. Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje.*