s\_t3\_PAPEZ\_Frant\_2020

**Papež František při mši sv. 20. března 2020**

„Vrať se!“ To tatínek ti říká, aby ses vrátil.
**Bůh je tvůj tatínek,** nikoli soudce.
„Poslyš, vrať se domů, přijď.“

Jako tatínek z 15. kapitoly Lukášova evangelia, ve kterém se říká, že otec už zdaleka viděl svého syna, onoho syna, který z domu odešel se svým majetkem a celý ho prohýřil.

Pokud ho viděl už z dálky, znamená to, že ho očekával. Vycházel na terasu svého domu – kolikrát denně to asi dělal, po celé dny, měsíce, možná i roky. Očekával svého syna a z dáli ho spatřil.

Vrať se k tatínkovi, vrať se k Otci. Čeká na tebe.

Promlouvá k nám Boží laskavost, zejména
v postní době. Je to čas, kdy máme vstoupit sami do sebe, vzpomenout si na Otce, vrátit se k tatínkovi. „Tati, stydím se vrátit, protože mám toho tolik na svědomí…“ --- Co nám řekne Pán?

„Vrať se. Zhojím tvou zradu, milovat tě budu velkodušně, neboť můj hněv se odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykveteš jak lilie a jak strom v Libanonu vyženeš své kořeny.“ Vrať se ke svému otci, který na tebe čeká.

Laskavý Bůh nás vyléčí, uzdraví nás z mnoha životních ran a četných špatností, kterých jsme se dopustili. Každý má své vlastní.

Uvědomme si, že návrat k Bohu je návratem
do otcovského objetí. A pomysleme na dávný příslib od proroka Izaiáše: „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, vybílí se jako sníh“. Bůh nás dokáže proměnit, umí změnit naše srdce, avšak **chce nám** **dopřát první krok: návrat**.

**Nejdeme za Bohem, nikoli: vracíme se domů.**

Doba postníse zaměřuje na toto **obrácení srdce**, které v křesťanských zvyklostech nabývá podoby svátosti smíření. Není to čas účtování, nýbrž chvíle, kdy
**já Bohu dovolím**, aby on mne vybělil, očistil, objal.”

Tak rozjímal papež František o Božím slovu v situaci, kdy mnozí pacienti musí umírat nezaopatřeni.

Papež František citoval z Katechismu katolické církve (čl.1451, 1452) **o lítosti jako základním úkonu kajícníka.**

“**Taková lítost odpouští všední viny**. Ale dosáhne také odpuštění **smrtelných** hříchů, **pokud** zahrnuje pevné předsevzetí přistoupit ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné”, stanovil už Tridentský koncil.

“Mnozí namítnou, říká papež: „Jak mám hledat kněze, když nemohu vycházet z domu? Chtěl bych se smířit
s Bohem, přeji si, aby mne tatínek objal, ale jak to mám udělat, když nemohu vyhledat kněze?“

Udělej to, co stojí v Katechismu, který je velice jasný. Když nenajdeš kněze, **promluv si s Bohem, který je tvůj Otec, a řekni mu pravdu: „Pane, dopustil jsem se toho a toho… Odpusť !“ a pros ho celým srdcem o odpuštění.** Učiň úkon pravé lítosti a slib, že se poté vyzpovídáš, avšak už nyní prosíš o odpuštění hříchů. Tak se ihned navrátíš do Boží milosti.
**Můžeš sám přistoupit k Božímu odpuštění, aniž bys měl u sebe kněze,** říká papež**.**

Zamysli se nad tím – nastal čas. Toto je doba příhodná, správný čas. Poctivý úkon dokonalé lítosti -- a naše duše zbělí jako sníh. Bylo by krásné, kdyby nám znělo v uších: „Vrať se ke svému tatínkovi.
Čeká na tebe a bude s tebou slavit”.