**Kázání Svaté rodiny – 29. 12. 2024**

Boží Slovo nás čte. Zvu vás – v tomto duchu prožívejme událost s 12 letým Ježíšem.

Podobně jak Maria s Josefem a Ježíšem my splňujeme své náboženské povinnosti. Provází nás pocit, že jsme vykonali všecko, a uspokojeni se vracíme domů. Návrat po bohoslužbě – dovolím si tvrdit – nikdy není stejný. Bohoslužba – rozuměj – Bůh ve službě – proměňuje zúčastněného. Jestli člověk odchází nedotčen, znamenalo by to, že se nesetkal s Bohem sloužícím. Nevšiml si, že mu Bůh slouží.

Maria s Josefem odešli z Jeruzaléma a nevšimli se maličkosti, detailu. Ježíš s nimi nebyl. Ježíš zůstal, zdržel se v místě bohoslužby. Podle Ježíšových let, podle lidských zkušeností a zvyků nemuseli být zavázáni Ježíšovým názorem. Je mu teprve 12. Jde se domů a hotovo. Jenomže Ježíš uděluje lekci nám, s tím, že to odnesla Marie s Josefem.

*Rodina šla na večeři do restaurace. Nejdřív si objednali rodiče. Rodina šla na večeři do restaurace. Nejdříve si objednali rodiče, pak se číšnice obrátila na sedmiletého klučinu. "A co si dáš ty?" zeptala se. Chlapec se plaše podíval kolem stolu a řekl: "Já bych si dal párek." Než si servírka stačila poznamenat objednávku, ozvala se matka: "Žádný párek. Přineste mu pěkně řízek s mrkví a bramborama." Servírka si jí nevšímala: "Hořčici nebo křen?" zeptala se chlapce. "Jenom hořčici." "Hned to bude," řekla servírka a zamířila ke kuchyni. Když odešla, nikdo se ohromením nezmohl na slovo. Po chvíli chlapec zvedl hlavu a řekl: "Viděli jste? Ona to bere, jako že fakt existuju."*

Kolikrát jsme někam šli, plánovali, podnikali, a ani nás nenapadlo zeptat se Ježíše – a co ty nato? Jak je snadno jít podle svých zvyků, úsudku, dojmů a cítit se v tom dobře, neboť takto se to dělalo vždycky. Ježíš nejedná podle schémat a uděluje nám lekci, jakoby se ptal – kam jdeš? Je už čas? Zajímá tě, kde jsem já, a co chci já?

Dnešní evangelium upozorňuje na důležitou pravdu. I těm nejzbožnějším, nejbližším Ježíšovi, jako byla Maria s Josefem, se může stát, že odejdou bez něho.

Doufám, že nikomu z nás není jedno, jestli chodí nebo nechodí s Ježíšem, jestli On je, nebo není.

Začal jubilejní rok. Slaví se 2025 let od narození Ježíše. A bude se slavit až do Slavnosti Zjevení Páně v roce 2026. Více než rok Vánoce. Více než rok zaznívají slova - *Vám se dnes narodil Spasitel.* A také: *Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi*. A ještě: *Pojďme tedy podívat se, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!*

Přemýšlel jsem, jak by měl vypadat jubilejní rok ve farnosti. Také jsem se o tom radil s farníky.

Jestli to vezmeme jako slavení Vánoc, tak doporučuji tři věci – aby to nebylo moc.

Za prvé – na svátky se připravujeme skrze svátost smíření. Obnovme slavení této svátosti skrze přípravu, reflexi a četnost. Třeba si také něco přečíst o svátosti smíření. Slavit tuto svátost každý měsíc, a tímto přijmout milost Bohem nabízenou.

Za druhé – dárky. Zakomponujme Boží slovo do své řeči, aby bylo darem. Dovolme, ať ovlivní moje slova, ať je přítomné v mé mluvě, ať si postaví stan v mém životě, neboť takový je řecký význam slov: *Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.*

Třetí – atmosféra pokoje. Budu se snažit nést pokoj nejbližším i náhodně potkaným. Rozhodnu se, že budu chodit s Ježíšem – nositelem pokoje – nezapomenu na něj.

Tři body – slavit svátost smíření, Slovo jako dar a přinášení pokoje.