Philipp Irmer

Farář Velikonoce 2020

Milé setry a bratři, milé společenství Bohosudova, Dlažkovic, Duchcova, Mariánských Radčic a Oseku, milý přátelé,

Srdečné pozdravy Vám posílají Vaši duchovní v těchto dnech domácí karantény. Celý svět se zastavil, či spíše jsme pocítili plné zabrždění. Nic není takové, jaké to bylo. Corona a vše kolem tohoto viru nás má plně v moci. Údaje o nakažených, mrtvých, drastická ochranná opatření a neustálá aktualizace v mediích, statistikách a mimořádných vysíláním k tomuto tématu přetékají přes okraj. Veřejný život se nalézá v nouzovém stavu. Ale také církevní život se téměř zastavil. Bohoslužby, centrální oslavy naší víry se konají za zavřenými dveřmi bez veřejnosti. Christofer a já jsme v minulém týdnu v zastoupení našich farností, v tichém společenství a v myšlenkách na ně slavili mše svaté v Mariánských Radčicích. Ježíš se zdá být uzavřenou záležitostí. Kámen Velkého pátku je zase přivalen ke hrobu. Tváří v tvář smrti jeho přítele Lazara o páté neděli postní slyšíme Ježíše říkat Martě:

„ Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mně věří, bude žít, i když zemře, a každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky. – Věříš tomu?“ Ježíš se ptá Marty, kdy zřejmě přišel o čtyři dny později do Betánie. Tváří v tvář jisté smrti jejich bratra, zavolali Marie a Marta Ježíše. Byl jejich poslední nadějí. Mohl vše obrátit v dobré. Ale Ježíš přichází pozdě. Smutek, bezvýchodnost a zmařené naděje vyznačují nyní život sester. Faktem je, že Lazar podlehl své nemoci. Ježíš přišel zjevně pozdě. Hovoří sice se svými sice se svými učedníky o tom, že tato nemoc není ke smrti, ale je k oslavě Boží. Ale učedníci tomu nerozumí a sestry rovněž ne. V souvislosti se smrtí se Ježíš Marty: „ Věříš tomu?“ Její odpověď již ukazuje na eschatologické oznámení, když vyznává, že Ježíš je ten, který měl přijít na svět. Ale Ježíš není jen oznámený Mesiáš, ale v daném okamžiku těžké, bezvýchodné situace také přítel a důvěrník. Ježíš je z hloubi otřesen, když cítí bolest a smutek. Tento Ježíš je soucítící Bůh. Bůh, který rozumí bolesti a utrpení a je tu pro nás.

Pandemie, Corona, Covid 19 jsou samozřejmě také u nás na severu Čech tématem číslo jedna. Vše jde pomaleji, vše je na dně. Sociální kontakty, návštěvy a společenský život nemůžeme prožívat tak, jak jsme byli zvyklí.“ Zůstaň doma.“ Tak zní devíza. Církevní život v liturgii, v blíženecké lásce a v samotném vyznání se koná za zavřenými dveřmi a v zastoupení všech, kteří se s ní cítí provázáni. My, Vaši duchovní jsme tu tímto způsobem pro Vás a pro všechny lidi. V modlitbách předkládáme Bohu Vaše potřeby při slavení denní modlitby a slavení eucharistie. Byla to letos jiná postní doba. Bude to i jiný Svatý týden a velikonoční liturgie. Budeme však tuto slavnost našeho života slavit v hlubokém spojení s Vámi, našimi přátel ia dobrodinci. Věc Ježišova není konečná. Velikonoce jsou a budou Boží odpovědí na nemoc, bolest a smrt. V Ježíši se provždy solidárně ukázal. V Ježíšově smrti a utrpení přemohl smrt. V Ježíšově zmrtvýchvstání nám dal život. Věříme tomu?

Naše práce duchovních v našich farnostech na severu Čech je naší odpovědí na Ježíšovu otázku v bezvýchodné situaci Marty, kterou nás stále znovu dává.

Marta a Marie nepochybují ve své víře v jediného Boha, který může probudit k životu. Drží se jí pevně, i když je vše beznadějné a jejich bratr je mrtev. Obdivuji jejich víru v boží moc a jejich přátelské spojení s Ježíšem.

Při vší nezmoci při současné corona krizi si stále více uvědomuji, jak drahocenná je společenská solidarita, láska k bližnímu a přátelství. Přes nařízenou distanci jsou lidé solidární, jak zřetelně ukázat, že nikdo nezůstane sám. Jsou si bližší, starají se o sebe navzájem, hledají možnosti a znamení, jak jiným dodat odvahu.

Žitá víra je přátelství a spojení mezi sebou a s Bohem. Taková míra nám dává odvahu a uschopňuje nás, přes všechnu starost a obavy této doby, neztratí Bohem slíbený život z očí. Tak může růst naděje, kterou náš svět tolik potřebuje.

Právě na počátku roku mnoho plánujeme pro blízkou budoucnost a konkrétní život farností. Stojí před námi kněžské svěcení Christofera, které by mělo být 13. 6. v Litoměřicích. Ani zde ještě kvůli corona krizi nebyl řečeno poslední slovo. Bohužel v současnosti nelze tak přesně plánovat, jak jsme zvyklí.

Přesto doufáme a věříme, že na přímluvu Bolestné Matky Boží a s Boží pomocí bude tato krize překonána.

Zdravíme Vás srdečně, děkujeme za Vaše modlitby, odvahu a solidaritu a přátelství. Přejeme Vám požehnané velikonoční dny a ubezpečujeme Vás, že jsme při bohoslužbách s Vámi. Modlíme se za Vás a jsme s Vámi duchovně spojeni. Ježíšova věc není konec, Ježíš vstal. Smrt byla poražena, hrob je prázdný a život je obnoven.

Přejeme Vám, Vašim přátelům a známým z celého srdce požehnané Velikonoce.

Srdečně zdravíme

Philipp Irmer, Jiří Breu, Christopher Cantzen a všichni spolupracovníci.