Homilie Velký pátek

Dozněly pašije a všechno zmlklo. Nastalo hluboké ticho. Kdo by mohl rušit tak hluboké ticho svým hlasem, když zmlklo samo Slovo, kterým se do dějin vyslovil Bůh, samotné Slovo, které se stalo tělem?

Kde se odmítne Spasitel, může vládnout zloba, ukazuje se lidská bezmocnost, přichází bezradnost, i když si člověk do poslední chvíle myslel, že on všemu rozumí a osudy světa má ve svých rukou. Tomu, kdo odmítá světlo, zůstává jen tma.

Ježíš přišel na svět z lásky jen proto, aby všechny zachránil. Přesto nebyl přijat, ba dokonce byl odsouzen k totálnímu zničení. I dobré jméno mu vzali a zařadili mezi zločince. Zlo pustili z řetězu a nechali ho vyřádit se na něm. Podstoupil nejtěžší oběť, ale milovat nepřestal. Proto musí nakonec zvítězit.

Hrnou se na nás zprávy o krutostech války a utrpení nevinných. Obecné zdražování pocítí nejvíc chudobní. Mocní jsou najednou bezmocní. Mnozí jsou zmatení, protože nerozeznají pravdu od lži. Vlády se ujímá strach a chybí naděje.

Kristus však přišel jako Spasitel i do této situace. Boží záchrana není pohádkový proutek zbavující bolesti, ale Boží moc, která ukazuje vítězství na těch, kteří nepřestanou milovat ani v utrpení a smrti. V kom zůstane vládnout Bůh, který je láska, ten zvítězí nad smrtí i strachem, protože je s ním ten, který svou smrtí smrt zrušil.

Je před námi ticho Bílé soboty. Vstupujme do všech situací toho dne mimořádně tiše, ale v hlubokém spojení s Kristem. Zvěme ho do svých myšlenek a citů, do těžkých chvil a mějme jistotu, že kdo vstoupí do zkoušek a utrpení Velkého pátku s Kristem, s Kristem projde i do vítězné radosti vzkříšení, protože pro svoje spojení s Kristem všichni budou povolání k životu.