Dnešní den je nazýván slavností tří králů.

Tradice viděla v mudrcích hledajících Ježíše novonarozeného nejen vzdělané, ale i mocné a bohaté muže a těmi jsou vládci – tedy králové.

Evangelium je tak nenazývá, ale jmenuje takto současného vládce Heroda. Neodepírá mu ani titul, ani moc.

Mudrci zas spatřují – vnímají – poznávají v nemluvňátku krále, a tak se vůči němu chovají – klesají před ním na zem, klanějí se a obětují dary.

Písmo svaté také hovoří, že ten, který se narodí v Betlémě, bude vládce – panovník.

Král Herodes, i když podle lidských měřítek je jeho moc největší, se chvěje – leká – má strach. Cítí se ohrožen.

Jak odlišné je chování těch králů. Ti s Východu vedeni nejen hvězdou, ale jakýmsi vnitřním světlem, poznávají pravého krále a patřičně se k němu chovají.

Herodes zas, i když se mu dostává aspoň částečné světlo – jak od mudrců, tak z Písma – zůstane ve tmě, neboť nepřichází k Ježíšovi; nejen, že ho neakceptuje, ale touží ho zlikvidovat.

Možná, že otázka mnou položená tě překvapí: který postoj je ti bližší, který v sobě rozpoznáváš?

Králů – mudrců – vedených světlem důsledně k Ježíšovi, vyznívajících jeho svrchované postavení a moc

nebo

krále ustrašeného – lháře, který se cítí Ježíšem ohrožen?

Cokoliv bys v sobě objevil, nezůstávej na místě, ale přijď, pokloň se Ježíšovi a řekni mu: „věřím, že Ty jsi Ježíš, pravý Boží Syn, který se pro mě a pro mou spásu stal člověkem a chce se se mnou rozdělit o královskou důstojnost.

Přijímám tuto důstojnost obdrženou ve křtu a ona je mi zárukou, že budu mít plnou účast na tvém království.“