Vánoce 2024 Půlnoční

Klasická Rybova vánoční mše, kterou posloucháme, neodmyslitelně patří k našim svátkům, a to nejen při bohoslužbě. Při jednom z mnoha koncertů minulých dnů jsem měl radost, že se zapojilo mnoho amatérů a připadlo mi to jako skvělý lék na společenskou nemoc, která se projevují tím, že jsme sólisti, žijeme pro sebe, moc mluvíme a málo nasloucháme druhým. Všichni píšeme a nikdo nečte. Při sborovém zpěvu se každý drží daných not a nevymýšlí si podle nálady, ale taky naslouchá druhým, bere na ně ohled, ztrácí něco ze své originality, aby přispěl k společné harmonii. Dokonce při pohledu na soprány na levici a basy na pravici jsem si představoval, jak by to vypadalo v parlamentu či na radnicích, kdyby se každá strana držela svého partesu, ale snažili se vytvořit společnou harmonii; nebo jak by to vypadalo v rodinách! O Vánocích si přejeme s mnoha lidmi to nejlepší. Jsme nějak přejícnější. I když je to přání někdy bohužel jen povrchní a formální. Přejeme si klid, sváteční pohodu a štěstí. Klid a pohoda však ještě nejsou Vánoce.

Ticho k nim patří, ale nejde o hluchotu či nudu. Člověk má ztichnout, protože mluví Bůh. Dnes Bůh poslal své Slovo, které se stalo člověkem. Bůh se mimořádně vyslovil do dějin, ale ne jako ten, kdo hřímá, či ukazuje moc. Vše zjevující Slovo přichází tiše jako bezbranné dítě. Skutečný pokoj je pak jeho darem pro ty, kteří ho přijmou. Jeho pokoj však není pohodlný klídek. To je hluboký klid duše naplněné Bohem, ponořené do Boha a silné jeho silou, schopné unést napětí a kříž nejen svůj, ale i jiných. To patří k podstatě Vánoc: Bůh se daruje lidem pro jejich spásu. I nás vedou Vánoce k nasazení se pro spásu druhých. Jako štědře obdarovaní si nemůžeme dopřát pokoj, dokud nepoznají Krista a nebudou spasení lidé kolem nás.

Nejde jen o to, abychom dali nějaký dárek blízkým, navštívili nemocné a opuštěné, potěšili smutné, přispěli dětem v domovech či lidem bez domova. To všechno ano, ale to je málo. Vánoční poselství je silnější. Mluví o zásadních věcech, mluví o věčnosti a věčné spáse celého člověka, o absolutní lásce, která dává naději. Vánoce jsou nabídkou a obdarováním pro každého z nás, ale současně jsou závazkem mít starost o nejvyšší dobro druhých. Ta starost nás nenechá v klidu nicnedělání, ale uzdraví nás ze sebestřednosti a vtáhne do úžasného dobrodružství.

Vánoce nás vedou k betlému. Kéž by pohled na Dítě v jeslích, které je středem pozornosti všech postaviček v betlémě, probudil v našem vymírajícím národě touhu po dětech! Kéž by nás přivedl k respektování základních práv dětí na společnou lásku otce i matky!

Vánoce jsou o příchodu Světla, které prozařuje temnoty. Nejde o světlo slunce, které zažene temno noci. Boží světlo prozařuje ducha. Každý z nás někdy zažil temnotu strachu, smutku či beznaděje, temnotu neschopnosti se rozhodnout. Když je Kristus pozvaný, přichází jako světlo do našich temnot. Ale ne tak, že by v jeho přítomnosti bylo všechno hned jasné a pochopitelné. To bude až nebi. Tady nám svítí skrze víru. Jak říká papež František: *Víra není světlo, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale svítilna, jež vede naše kroky nocí, a to nám na cestu stačí. Bůh neposkytuje trpícímu člověku argumenty, které všechno vysvětlí, ale nabízí svou odpověď v podobě doprovázející přítomnosti, dějin dobra, jež jsou svázány s každým příběhem utrpení, aby v něm otevřely přístup ke světlu. V Kristu sám Bůh chtěl s námi sdílet tuto cestu a nabídnout nám svůj pohled, abychom v něm spatřili světlo*. (encyklika Světlo víry 57)

Důležité je Krista pozvat. To dělá každý, když v bolesti volá: *Bože pomoz!* To dělal vyvolený národ v celých dějinách spásy, když volal po Mesiáši, bez něhož neměl naději. To dělá církev po celý Advent, když touhou rozšiřuje srdce, a čekáním roste v naději. To děláme, když souženi nedalekými válečnými konflikty či chybami politiků a strachem o bezpečnost prosíme o dar skutečného míru. Tak to asi myslel Václav Neckář ve své Půlnoční, kde zpívá: *Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma… Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás, až začnem se bát!* I tak se dá modlit. Když vytryskne ze srdce modlitba, pak jejím plodem bude víra. Plodem víry láska. Plodem lásky služba. A plodem služby pokoj.

Tento veliký vánoční pokoj přeji každému z vás. Nezapomeňte však, prosím, na ten řetězec plodů. Pokoj není na začátku, ale na konci. Je-li na začátku temnota či bolest, volejme upřímně k Bohu. Plodem modlitby bude víra. Plodem víry láska. Plodem lásky služba. A plodem služby pokoj.