**Poutnický den Božího služebníka Jána Esterházyho**

**(16.9.2023 – Dolné Obdokovce)**

► se jménem Božího služebníka Jána Esterházyho jsem se poprvé setkal, když jsem byl pozván před několika lety do maďarské farnosti v Praze a po mši sv. bylo setkání a také přednáška právě o něm. Přinesl jsem si domů takový stručný životopis, který mne velmi oslovil. Pak jsem se účastnil pietního aktu za mučedníky komunistické totality v motolském krematoriu, kde bylo také zmíněno jeho jméno… protože tam byl do hromadného hrobu pohřben!

► A když se teď blížila má účast na této pouti, přečetl jsem si o něm knížku a při četbě mi začaly vyvstávat některé další sympatické souvislosti, díky kterým je mi Boží služebník Ján Esterházy blízký. Dovolím si vám alespoň dvě zmínit v duchu motta, které jste zvolili pro tento poutnický den: „Mučeníci církvi nás spájajú!“

● dnes je 16. září, den, kdy byl odsouzen k trestu smrti. My dnes v Čechách máme svátek mučednice sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Kdybych nebyl zde, měl bych slavnostní poutní mši sv. na pražském hradě, kde je pohřbena. K jejímu hrobu přichází mnoho lidí z různých národů. Její manžel Bořivoj i ona sama byli pokřtěni sv. Metodějem, biskupem Velké Moravy, patronem Evropy, velmi uctívaným spolu se svým bratrem i zde na Slovensku.

► Ján Esterházy měl hluboký vztah ke sv. Štěpánovi, ke kterému se modlil, kterého obdivoval a jehož myšlenky a zákony často citoval. A tohoto krále biřmoval pražský biskup, další mučedník sv. Vojtěch, to znamená, že mu předal plnost darů Ducha Svatého, které v sobě nechal rozvíjet pro blaho své země. (A meč sv. Štěpána uchováváme ve svatovítském pokladu při katedrále v Praze.)

● Věřím, že se v době, kdy Boží služebník pobýval v Praze jako poslanec byl u hrobu sv. Ludmily nebo sv. Vojtěcha na pražském hradě modlit. Svatí byli pro Jánose totiž důležití, protože např. když se mu ze Sibiře podařilo poslat 1. dopis, stálo v něm také: „Svoji víru jsem neztratil. Pomáhá mi tu Pán Bůh a všichni naši svatí.“

► jako 2. čtení jsme četli nejznámější kristologický hymnus z listu Filipanům: ***Kristus Ježíš*** ***nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka*** – Ježíš se i přes svůj vznešený původ stal **služebníkem**; to slovo v řeckém originále zní *doulos* = otrok; ano, Ježíš po svém zatčení ve čtvrtek večer a pak až do ukřižování jakoby ztratil všechna práva a veškerou lidskou důstojnost…

● ale neplatí něco podobného o Jánosi Esterházym, když ho v roce 1945 sovětská tajná policie odvlekla do Moskvy, kde ho krutě mučila… Pak byl poslán na nucené práce v nelidských podmínkách Sibiře, odsouzen k trestu smrti a posléze na doživotí v českých věznicích.

● když ho vezli v roce 1946 na tu Sibiř, cestou mu spoluvězni všechno ukradli, takže přišel do tábora skoro nahý. Něco podobného se mu pak stalo i ve vězení krátce před smrtí – obraný o všechno jako Kristus před svojí smrtí! Můžeme o tom rozjímat na 10. zastavení křížové cesty.

● jeden ze spoluvězňů z Leopoldova a Mírova o něm řekl: „Esterházyho si všichni vážili proto, že se nad nikoho nepovyšoval. Považoval všechny za rovnocenné bez ohledu na národnost nebo jinou příslušnost“

● sjednocení s Kristem v jeho utrpení mu dávalo sílu přežít i naprosto nelidských podmínkách. Dokonce sám v jednom dopise napsal: „Začal jsem se modlit, aby mi dobrý Bůh umožnil, abych se za cenu utrpení a strádání mohl stát hodným následovat ho.“ Bůh jeho modlitbu vyslyšel a on se stal jeho zářivým svědkem a služebníkem.

● vím, že je pro každého z nás těžké snášet něco nepříjemného, bolest, utrpení (fyzické i duševní), nést kříž ale zkusme alespoň věřit tomu, že je to královská cesta, kterou nám ukázal Kristus, na kterou nás také zve a na které nás neopustí

► Bratři a sestry, když nás v životě potká něco těžkého, když se nám třeba jen nedaří, jak na to reagujeme? Že si začneme hned stěžovat nebo že začneme reptat jako izraelité, když šli do zaslíbené země, jak jsme slyšeli v dnešním 1.čtení? Mnoho lidí není nikdy spokojených a stále si stěžuje, i když žijeme zde ve svobodných bohatých zemích!

● izraelité byli otrávení na své životní cestě a mnozí ztráceli i víru. A dostavil se trest. Ale Bůh Mojžíšovi ukazuje cestu záchrany a říká, aby vztyčil hada a lidé na něj hleděli.

● naším měděným hadem je ukřižovaný Kristus, jak jsme slyšeli v evangeliu. K Němu nebo na něho máme upírat svůj pohled, když se ztrácíme, trpíme a s námahou neseme své kříže. Ale také když se máme dobře! Ke Kristu máme v naději vztahovat celý svůj život. A pak nemusíme mít z ničeho strach a já věřím, že nám Bůh dá podobnou vnitřní sílu jako Jánosi Esterházym, který je úžasným vzorem trpělivosti, stálosti a vytrvalosti v soužení.