**Narodenie Panny Márie – Mt 1,18-23 – 8.9.2010nz**

Tento dnešný sviatok vznikol v Jeruzaleme v 6. stor. Je ale pravda, že už v 5. stor. tu stál kostol sv. Anny a podľa tradície stál dokonca na mieste, kde sa Mária narodila. Písmo sa o Máriinom narodení nezmieňuje. Ale predsa máme k dispozícii jeden duchovný prameň, ktorý nám o tomto niečo bližšie hovorí. Ide o Jakubovo protoevanjelium. Tento text ešte spolu s niektorými ďalšími sa nedostal do zoznamu biblických kníh. Je to text veľmi starý – pochádza z 2. storočia po Kristovi – a pochádza pravdepodobne z ľudových príbehov a rozprávania. V tomto texte sa dozvedáme, ako sa volali rodičia Panny Márie. Toto je ten text, odkiaľ teda vieme, že sa volali Joachim a Anna, a taktiež sa dozvedáme, že obaja boli bezdetný. Nemohli mať deti a preto Boha neustále prosili o pomoc, i keď už boli starý. Na začiatku celého príbehu plačú nad svojím údelom a prosia Boha o pomoc. Boh nenechá ich modlitby bez odpovedi, prichádza anjel a sľubuje im dieťa. Toto je typická schéma, ktorú nájdeme i v Biblii – je tu neprekonateľný problém, tu už ľudské sily nestačia, ľudsky sa tu nedá nič robiť. Ale ešte je tu Boh, Boh ktorý zasahuje zvláštnym spôsobom a ujíma sa ľudskej núdze. Rodičia Panny Márie boli neplodný, ale Boh má svoj plán. Keď som spomenul ono Jakubovo protoevanjelium, kde sa dozvedáme o týchto udalostiach, tak môžeme spomenúť ešte jednu vec: autor sa zaslúžil tiež o to, prečo sa Jozef znázorňuje už ako starší muž. On je tam skutočne takto zobrazený. Autor ho zobrazil – teda zachytil Jozefa pravdepodobne preto, aby sa predišlo zbytočným špekuláciám ohľadne Máriinho panenstva.

Dnešný sviatok nás však chce priviesť k tomu, aby sme sa hlavne zamysleli nad Máriinou ľudskosťou. My totiž často uvažujeme nad jej dokonalosťou a svätosťou. A možno, že práve skrze jej jednoduchú ľudskosť sa k nej môžeme priblížiť ešte viac a ešte lepšie sa s ňou stretnúť. Tí ktorí majú malé deti, tak si Máriu môžu predstaviť ako maminku, pretože ona bola taktiež mladou mamičkou. Manželstvo v Ježišovej dobe sa uzatváralo tak okolo 12-13 roku života. Rodičia, ktorí prišli o svoje deti, sa môžu taktiež stretnúť s Máriou, pretože i ona prišla o svojho syna. Každý človek, ktorý trpí, sa môže stretnúť so ženou, ktorá prežívala obrovskú bolesť duše. Takto môžeme byť Márii veľmi blízko. Ona bola jednoduchá, obyčajná a veľmi chudobná. Ona vyzerala tak úplne obyčajne. Žila v skrytosti nazaretského domu tak obyčajne a normálne. A ak o Ježišovi hovorí písmo, že nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu tak o matke Božej to platí taktiež. Bratia a sestry skrze túto svoju jednoduchú ľudskosť nám môže byť teda Mária tak veľmi blízko a blízka!

To je jeden z dôvodov, prečo ľudia radi navštevujú pútnické miesta – aby sa stretli so ženou, ktorá je nám tak blízko. Na pútnické miesta chodia mladí i starí, deti i chorý... tam môžeme byť uzdravení. Stretávame sa s niekým, kto je nám blízko,/ prežíval to čo my a ku tomu sa ešte za nás prihovára. Takéto stretnutie má v sebe uzdravujúcu moc. Kto sa takto stretáva s Božou matkou, je uzdravený. Je uzdravený na duši a niekedy i na tele. Škoda len, že ľudia predovšetkým hľadajú zdravie tela a až potom zdravie duše. To je totižto jeden z dôvodov, prečo je u nás dostatok lekárov a nedostatok kňazov. Ľudia chcú predovšetkým zdravie tela. Zdravie duše už pre nich nie je tak dôležité. Ak sa však stretneme s Božou matkou, prežijeme predovšetkým uzdravenie duše. Potom som skutočne zdravým človekom, i keď som možno pripútaný na invalidnom vozíčku! To je teda dotyk madony. Stretnutie s človekom, ktorý krásne zvládol svoj život, prihovára sa za mňa u svojho Syna a to mi prináša uzdravenie. Môžem byť potom upútaný na lôžko, môžem byť postihnutý – ale pritom budem zdravý, pretože moja duša bude v poriadku.

Pánov anjel povedal (Jozefovi): „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“   
Mt 1, 1 – 16. 18 – 23, Mich 5, 1 – 4a; Ž 13   
Narodenie každého nového človeka je tak trochu narodením všetkých okolo. Začína sa nová fáza života s novým človekom a nové obohacovanie sa navzájom. V tom zmysle sa Ježiš, ale ani žiaden iný človek nenarodil iba pre seba. Zvláštne narodenie si žiada zvláštne znamenie. A to Mária aj Jozef dostali prostredníctvom anjela (por. Lk 1, 26 – 38; Mt 1, 18 – 25). Pre oboch to takisto znamenalo nielen skutočnosť prijatia nového života, ale aj „prijatia seba samého“ (Romano Guardini). Ježišovo pôsobenie sa bude od tejto chvíle uberať práve k tomuto bodu, k znovunarodeniu každého človeka (por. Jn 3, 3), a vyvrcholí v jeho zmŕtvychvstaní, ktoré rozmenené do jednotlivých všedných dní každého človeka predstavuje opätovné narodenie a štart života. Ježišovi teda nejde iba o to, aby sme ním predstavovaného Boha uznali vo svojej hlave, ale aby sme týmto uznaním naplnili život a vytvárali ho spolu s ním. Jeho vykúpenie teda spočíva v plnom živote (por. Jn 10, 10), ktorý sa začína už tu a nikdy nekončí.

Anjel povedal: „To, čo sa z nej počalo,je z Ducha Svätého.“   
Mt 1, 1–16. 18–23; Rim 8, 28–30; Ž 13   
Anselm Grün a Petra Reitzová v spoločnej knihe píšu: „Narodeniny oslavuje v cirkvi Mária a Ján Krstiteľ. Dôvod je u oboch zjavný. Cirkev nepripomína ich narodeniny, aby poctila človeka, ale preto, že už v ich narodení vidí Božie pôsobenie.“ Katolícky kňaz a evanjelická pastorka sa tak snažia nájsť spoločnú reč v Márii, ktorá sa neraz stala kameňom úrazu vo vzájomnom dialógu. A darí sa im to ohromne, pretože prichádzajú na koreň mariánskej úcty, ktorá má byť vždy teocentrická a kristocentrická. Inak hrozí vytrhnutie z kontextu. „Táto žena má narodeniny rovnako ako my, má meno tak ako my a trpí tak ako my. Že sa Boh narodil z človeka ako sme my, je nepochopiteľné, je možné o tom len znova a znova rozjímať, žasnúť nad tým,“ konštatujú. A ono to tak je. Keby nebolo Boha a jeho stratégie prehovoriť k nám skrze človeka, ako sme my, narodeného z Márie, nebolo by čo oslavovať. Ale keďže toto „keby“ neexistuje, o to väčší má byť náš úžas a oslava. Oslava všetkých zainteresovaných – od Boha až k nám.

Mt1,18-23 – Narodenie PM. - Havlát

Tento svátek vznikl v Jeruzalémě v 6. století. Je ale pravda, že už v 5. století zde stával kostel svaté Anny a podle tradice stával dokonce na místě, kde se Maria narodila. Písmo se o Mariině narození nezmiňuje. Přece jenom ale máme k dispozici jeden dochovaný pramen, který nám už něco bližšího říká. Jedná se o Jakubovo protoevangelium. Tento text ještě spolu s několika dalšími se nedostal do seznamu biblických knih. Je to text velice starý – pochází z druhého století po Kristu – a pochází pravděpodobně z lidových příběhů a vyprávění. V tomto textu se dovídáme, jak se jmenovali rodiče Panny Marie. Toto je ten text, odkud tedy víme, že se jmenovali Jáchym a Anna, a také se dozvídáme, že oba byli bezdětní. Nemohli mít děti a proto Boha neustále prosili o pomoc, i když už byli starší. Na začátku celého příběhu naříkají nad svým údělem a prosí Boha o pomoc. Bůh nenechá jejich modlitby bez odpovědi, přichází anděl a slibuje dítě. Toto je typické schéma, které najdeme i v Bibli – je zde nepřekonatelný problém, tady už lidské síly nestačí, lidsky se tu už nedá nic dělat. Ještě je tu ale Bůh, který zasahuje zvláštním způsobem a ujímá se lidské nouze. Rodiče Panny Marie byli neplodní, ale Bůh má svůj plán. Když jsem zmínil ono Jakubovo protoevangelium, kde se dovídáme o těchto událostech, tak můžeme zmínit ještě jednu věc: autor se zasloužil také o to, proč se Josef znázorňuje už jako starší muž. On je tam tak skutečně vylíčen. Autor tak vylíčil Josefa pravděpodobně proto, aby se předešlo zbytečným spekulacím ohledně Mariina panenství.  
Dnešní svátek nás může přivést k tomu, abychom se také zamysleli nad Mariiným lidstvím. My totiž často uvažujeme nad její dokonalostí a svatostí. A možná, že právě skrze její prosté lidství se k ní můžeme přiblížit ještě víc a ještě lépe se s ní setkat. Kdo mají malé děti, tak si Marii mohou představit jako miminko, protože byla také malým dítětem. Mladá maminka se stejně tak může přiblížit k Marii, protože ona byla také mladou maminkou. Manželství v době Ježíšově se uzavíralo kolem 12 – 13 let. Rodiče, kteří přišli o své děti, se mohou také setkat s Marií, protože i ona přišla o svého syna. Každý člověk, který trpí, se může setkat s ženou, která prožívala obrovskou bolest duše. Takto můžeme být Marii hodně blízko. Ona byla prostá, obyčejná i velice chudá. Ona vypadala tak obyčejně. Žila ve skrytosti nazaretského domku tak obyčejně a normálně. A jestliže o Ježíši říká Písmo, že nám byl podobný ve všem kromě hříchu, tak o Boží matce to platí také. Tedy skrze toto své prosté lidství nám může být Maria tak blízko!

To je jeden z důvodů, proč lidé rádi navštěvují poutní místa – aby se setkali s ženou, která je nám tak blízko. Na poutní místa chodí mladí i staří, děti i nemocní…tam můžeme být uzdraveni. Setkáváme se s někým, kdo je nám blízko, prožíval to co my a navíc se za nás přimlouvá. Takové setkání má v sobě uzdravující moc. Kdo se takto setkává s Boží matkou, je uzdraven. Je uzdraven na duši a někdy i na těle. Škoda jenom, že lidé především hledají zdraví těla a teprve potom zdraví duše. To je také jeden z důvodů, proč je u nás dostatek lékařů a nedostatek kněží. Lidé chtějí především zdraví těla. Zdraví duše už pro ně není tak důležité. Jestliže se ale setkám s Boží matkou, prožiji především uzdravení duše. Potom jsem skutečně zdravým člověkem, i když jsem upoután na vozíček! To je tedy dotek madony. Setkání s člověkem, který krásně zvládl svůj život, přimlouvá se za mě u svého Syna a to mi přináší uzdravení. Mohu být potom upoután na lůžko, mohu být postižený – ale přitom budu zdravý, protože moje duše bude v pořádku.