Dnešní evangelium je pro mě sympatické tím, že staví svatou rodinu do jiného světla, než jak si ji obvykle představujeme. Na jedné straně zdůrazňuje evangelista Lukáš, že Ježíš prospíval moudrostí a oblibou u Boha i u lidí. Jak pro své niterné spojení s Bohem, tak jistě i pro dobré podmínky k osobnímu růstu, které nalezl ve své přirozené rodině, u Marie a Josefa. Na straně druhé ale evangelista nezamlčuje, že ve vztahu mezi Ježíšem a jeho rodiči docházelo k napětí a nedorozumění. A to nutilo Marii a Josefa hledat řešení.

Jistě můžeme dnešní úryvek evangelia pojmout víc teologicky. Ježíš, Boží Syn, má svůj první domov u Otce, a jeho posláním je plnit Otcovu vůli. Nepatří jen své pozemské rodině, která ho přijala za svého, ale přichází jako Syn Otce, který zvěstuje příchod Božího království a učí lidi o podstatě vztahu k Bohu a ke světu. Maria to zpočátku nechápe; nicméně nedělá urychlené závěry. Rozjímá nad tím ve svém srdci, předkládá své otázky Bohu, naslouchá. A postupně se učí odevzdávat svého Syna Bohu, aby mohl uskutečnit plán spásy.

Když se na dnešní evangelium podíváme očima výchovy dětí, můžeme říct, že Maria a Josef se právě učí pedagogickým schopnostem ve fázi, kdy se Ježíš stává z dítěte mladým mužem a začíná se od nich postupně odpoutávat. Evangelista zdůrazňuje, jak důležitá je ve fázi odpoutávání dětí od rodičů jejich důvěra v Boží plány, i když jim člověk úplně nerozumí.

V lůně matky je dítě jedno se svou matkou. Od narození se začíná pomalu postupně odpoutávat. Na začátku znamenají rodiče pro dítě všechno: obživu, jistotu, ochranu. Asi nejvýstižnějším symbolem pro ranní fázi života dítěte je otevřená náruč maminky, ve které se dítě cítí v bezpečí... Časem se ale dítě do náruče nevejde. Stává se nezávislejší a vzdaluje se svým rodičům stále víc, svými názory, postoji, časem, který společně s nimi tráví. A už třeba není tak často doma.

Je určitá doba, kdy rodiče „sytí“ své děti vědomostmi a zkušenostmi. Ty jim mají být později proviantem na cestu, kterou se ony vydají. Pak přichází čas, kdy rodiče pozorují kroky svých dětí z dálky, a kdy se od nich vyžaduje důvěra. Mladý pták, když je dost silný, musí vylétnout z hnízda, jinak nebude schopný žít. Bohužel si to někteří rodiče nebo některé děti neuvědomují. Někdy přetrvává ve vzájemných vztazích nezdravé pouto, a to může způsobit, že proces odpoutání vůbec neproběhne nebo proběhne v nevhodnou dobu. Proces odpoutání je však nesmírně důležitý, aby se dítě mohlo osamostatnit, stát se dospělým, a zároveň získat úctu k rodinným kořenům, ze kterých vyšlo.

Při této mši svaté můžeme zvlášť myslet na rodiny, kterých se toto téma týká. Maria a Josef nám dnes ukazují, že k dobré výchově a doprovázení dětí na jejich cestě životem patří modlitba, naslouchání a hluboká důvěra v Boží plán lásky. Je dobré si uvědomit, že Ježíšovi rodiče nebyli dokonalí ve výchově od začátku, že se tomu učili a museli projít mnoha zkouškami, než dozráli. Svěřme jim do ochrany všechny naše rodiny. Rád bych nyní zakončil modlitbou ke Svaté rodině z apoštolské exhortace Amoris Laetitia*(AL 325)*:

Ježíši, Maria a Josefe,

ve vás nazíráme krásu opravdové lásky;

obracíme se k vám s důvěrou.

Svatá rodino z Nazareta,

učiň také naše rodiny místem srdečného sdílení a společenstvím modlitby,

skutečnou školou evangelia

a malou domácí církví.

Svatá rodino z Nazareta,

Ať v našich rodinách už nikdy nevládne násilí, neústupnost a rozdělení;

kéž ti, kdo zakusili zranění a pohoršení, najdou brzy útěchu a uzdravení.

Svatá rodino z Nazareta,

ať si všichni uvědomují, jak je rodina posvátná a nedotknutelná

a jakou krásou byla obdařena v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,

slyšte nás a vyslyšte naši prosbu. Amen.