s\_t1\_UVOD\_2020

**Co dělat, když není, kdo by svátost udělil?**

Pro některé katolíky obvyklá situace, pro řadu jiných problém, který ještě nezažili. Spojuje je obava, že je nutno ze všech sil sehnat kompetentního služebníka (většinou kněze), protože jinak je všechno ztraceno. Zejména, když jde o nemocného nebo dokonce umírajícího. Za coronavirové pandemie je takto zklamaných více než jindy.

Jenom někteří se rozpomenou, že církev nabízí i jiná řešení. Nejznámější je asi křest touhy. Papež František se zmiňuje o různých nouzových situacích tohoto druhu. Na rozdíl od těch, kdo pouze „moudře“ navrhují, že by mělo být víc kněží, navrhuje papež i jiná řešení. Mnozí, kdo jsou odkázáni na rozhlasové a televizní přenosy bohoslužeb, se mohou těšit dobrodiním duchovního sv. přijímání.

Menší popularitě nebo důvěře se těší možnost duchovního přijetí svátosti smíření.

Často není možné, aby k umírajícímu přišel kněz a udělil mu svátost pomazání nemocných, v jejímž rámci se udělují plnomocné odpustky pro případ smrti. V tomto případě církev umožňuje, aby umírající obdržel plnomocné odpustky na základě lítosti a úcty ke Kristu Ukřižovanému.

Kardinál Špidlík připomíná, že se rozlišuje svátost, nakolik jde o viditelný úkon (res sacrament), a její síla (virtus sacrament); tyto dvě věci se dají od sebe oddělit. V tomto duchu, pokračuje kard. Špidlík, mluví často středověcí autoři. Člověku se může dostat účinku svátosti, i když navenek svátost nepřijal.

Je omylem, že doprovázející se má ze všech sil snažit pro umírajícího aspoň na poslední chvíli dopadnout a přivést kněze málem z konce světa. Zapomíná se přitom, že tím, kdo uděluje svátost, je Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. A ten není omezen na své svátosti.

Kdo dlí u umírajícího, může mu přece poděkovat za všechno dobré, co od něho přijal on sám i kdokoli, může poprosit za sebe i za všechny o odpuštění, a může vyjádřit také naopak odpuštění svoje. Pokud je pro něho osobou blízkou, jsou to nezapomenutelné chvíle.

Pro umírajícího je to zároveň pomocí k tomu nejdůležitějšímu: ke vzbuzení důvěry a vděčnosti milujícímu Bohu a k lítosti nad hříchy.

Doceňování možnosti účinku svátosti, pokud svátost nelze udělit, neznamená podceňování svátosti, když její přijetí možné je! Jak říká kardinál Špidlík, každá touha se má v příhodném okamžiku projevit skutkem -- přijímání duchovní se doplní přijímáním svátostným.

A nedoceňujeme svátost tím, že ji pokládáme za nějakou samozřejmost? Nemělo by každé přijetí svátosti začínat svátostí touhy – jejím duchovním přijímáním?