**300 let od beatifikace sv. Jana Nepomuckého – Nepomuk 2021**

Milí…

je to podruhé, co se v takovéto sestavě biskupů a kněží setkáváme zde, v rodišti sv. Jana Nepomuckého či Jana z Pomuku, který nás spolu s ostatními poutníky svolává. Setkáváme se zde v terénu Jižních Čech. Je to prostor dvou rodáků, které nejenom spojuje místo, ale i jméno. Je to sv. Jan Nepomucký a je to Mistr Jan Hus. Jižní Čechy nejsou jen zemí zadumanou, ale také velkým kulturním, náboženským a společenským prostorem. Oba tyto Jany spojuje jedna žena. Je to královna Žofie. A není to náhodné.

My se setkáváme zde v rodném kraji sv. Jana Nepomuckého, abychom si uvědomili, jakou roli hraje dětství a mládí v životě každého z nás. Víme málo o dětství sv. Jana Nepomuckého. Otec podle jména měl vztah k německé národnosti. Podobně jako i cisterciácký klášter.

Tradice říká, že onou spojnicí s naší českou národností byla jeho matka. Neznáme její jméno. Myslím, že je nesmírně důležité si uvědomit, že právě dětství nás spojuje s kořeny naší identity, našeho lidství, protože člověk ve své kompatibilitě, jak říká Bible i biologie, je muž a žena. Setkáváme se v roce sv. Ludmily, a tak si uvědomujeme, jak velikou a důležitou roli hrají ženy, matky a manželky v životě nejenom každého z nás, ale i celého národa a naší kultury. Naše civilizace a svobodná církev se váží k postavám Ježíše Krista a jeho Matky Panny Marie, sv. Augustina a jeho matky sv. Moniky a křesťanství jako světové náboženství vděčí za svobodu Konstantinu Velikému a jeho matce sv. Heleně. A tak bychom mohli pokračovat.

Zmíněné postavy sv. Jana z Nepomuku či Pomuku a Mistra Jana Husa se pojí v našich dějinách s velkými postavami lucemburské dynastie, ale také i s úsilím o reformu. Mladší Jan Hus vstupuje do tohoto velkého proudu jako kritik, a to především jako kritik církve nesoucí zodpovědnost za duchovní rozměr společnosti. Naproti tomu sv. Jan Nepomucký patří k velkému reformnímu proudu, v jehož kořenech stojí otec vlasti, který povolává reformní kazatele, muž, kterého doprovází po návratu papežů z avignonského zajetí sv. Kateřina Sienská. Její úcta k nejsvětější Krvi Páně stojí u kořenů utrakvistů, s kterými však Mistr Jan Hus nemá mnoho společného.

Účast na reformně Jana Nepomuckého je účastí na reformách, které se dotýkají postavení ženy a jejich dědických práv, ale také reformy, která se dotýká kléru, jeho formace a vedení. Oba tyto muže pojí evropské veletoky. Jestliže popel Mistra Jana Husa končí ve vodách Rýna, pak rok po zavraždění sv. Jana Nepomuckého naše Vltava ztrácí v době sucha svoji vodu a stává se v Praze bažinou. Tedy jestliže sv. Jan Nepomucký je patronem lidí od vody, ale také patronem poutníků a proto stojí na mostech a rozcestích, pak Jan Hus se stává pomyslným rozcestím v naší historii. Několikrát právě tato rozcestí, rozdělený národ a společnost způsobí, že netáhneme za jeden provaz.

Jestliže pouť v roce 1993, která připomínala 600 let od umučení sv. Jana Nepomuckého, se stala setkáním církve a obnoveného státu v suverenitě a svobodě, měli bychom se zamyslet, co znamená třicet let společného života. Na toto setkání bychom neměli zapomínat. Je to setkání, které hovoří o kooperaci, tedy vzájemné součinnosti, která má garantovat svobodu a rozvoj celé společnosti, při které nelze zapomenout na člověka, jeho poslání, jeho svobodu a jeho práva. Právo být svobodným znamená také zodpovědným. A to nás vede k zápasu o svobodu, pravdu a přátelství, a tak může vyrůst skutečná láska.

Dovolte mi jen krátkou poznámku. Setkáváme se zde ve chvíli, kdy jsme překonali ten velký atak koronaviru a je to příležitost, abych vzhledem k předchozímu textu poděkoval sv. Janu Nepomuckému jako knězi, který obstál i ve chvíli, kdy byl z části opuštěn všemi. Nemohu se zbavit pocitu, že arcibiskup Jan z Jenštejna, výrazná postava reformy církve, ho neměl opustit. A tak bych chtěl poděkovat všem kněžím, kteří v době koronaviru dokázali podpořit nemocné a pracovat s těmi, kteří s touto zákeřnou nemocí bojovali. Sv. Jan Nepomucký a dovolte mi říci, že i druhý nositel jména Jan (Jochanan, tj. Bůh je naše milost, Bůh je zdrojem milosti), nám rukou lásky dovoluje obstát. A tak sv. Jan Nepomucký se stal a stává symbolem českého kléru, který v době obrození, v době okupace i v době komunistické diktatury byl oporou a výzvou.

Ne, nejsem schopen vyslovit jména všech, ale snad mohu jen některá připomenout: Balbín, Dobrovský, Prokop Diviš, Mendl, Třebízský, Jirsík, Baar, Toufar či Štemberka, Beran, Matocha, Hlouch, Zvěřina, Tomášek, Otčenášek a další… Neříkám to, abych vytvářel gloriolu, ale abych řekl, že my kněží a biskupové této země chceme jít touto cestou. Jsme dětmi svého národa, své společnosti a také spolu s ní často podléháme ranám a úderům těžkostí, které na nás doléhaly či doléhají. Mnohé kroky v našem životě byly poznamenány i neochotou spolupráce a služby, ale právě zmíněné postavy a sám sv. Jan i jeho druhý život jako našeho světce a patrona nám ukazují, jakou cestou chceme jít.

Říkám to ve chvíli, kdy celá společnost, nejenom našeho státu, ale můžeme říci převážné části světa, stojí na kritické křižovatce a bude záležet na každém z nás, bude záležet na každé instituci, která si vytkla nebo jí byl svěřen cíl, aby člověk stvořený k Božímu obrazu mohl žít důstojný, to jest svobodný a odpovědný život. Život, ve kterém člověk jako bytost, kterou antický svět nazval bytostí rozumnou a společenskou, a kterou Kniha knih nazývá obrazem Božím, bytostí schopnou lásky (tj. Boha), opět se stal zodpovědným hospodářem Matky země. Jestliže i k nám doléhají zprávy o válečných hrůzách nad rodnou zemí Ježíše Krista, nad zemí, která nám darovala díky Bibli Desatero a Ježíšovo jediné přikázání lásky a přátelství. Domnívám se, že v solidaritě s obyvateli Ježíšovy vlasti toto naše shromáždění naplní své poslání. A tak přijmeme úkol, který nám předal nepomucký rodák sv. Jan z Pomuku či Nepomuku.

Amen.

+ Dominik kardinál Duka