Svatý Martin svátek 11. listopadu

\*kolem r. 316 Sabaria

+ 397 Candes

Patron: vojáků, jezdců, zbrojířů

Atributy: jezdec na koni s půleným pláštěm

 žebrák u koně, husa

Martin se narodil tři roky po vydání milánského ediktu, kdy církev byla na vzestupu nejen počtem svých příslušníků, ale i svým vlivem v oblasti občansko-sociální a politické. Jeho otec, tribun císařského vojska, i jeho matka byli pohané. Když mu bylo dvanáct let, požádal proti vůli svých rodičů, aby byl přijat mezi katechumeny, ale pokřtěn byl až za šest roků. V patnácti letech vstoupil rovněž do vojska a stal se důstojníkem v císařově gardě. Už tehdy oceňovali jeho druhové jeho skromnost a lásku k bližním. V Amiensu se rozdělil o svůj vojenský plášť se žebrákem, v noci se mu prý zjevil Kristus, přioděný polovinou jeho pláště. Zakrátko opustil vojenskou službu a odešel do Poitiers, kam ho přitahovala pověst biskupa Hilaria, který ho později vysvětil na exorcistu. Když byl Hilarius vypovězen na Východ, vrátil se Martin do rodné Panonie a obrátil na víru svou matku. Bylo to v době

ariánských zmatků, a když se postavil proti bludařům, vytrpěl ve své domovině nejedno příkoří. Odešel do Itálie a žil zprvu u Milána, později na ostrově v Janovském zálivu jako poustevník, ale po návratu Hilariově se vrátil do Poitiers. Nechtěl se však ani zde zříci své samoty a postavil si vně města poustevnickou celu, kam za ním později přicházeli žáci, vznikl tak klášter Ligugé, první ve střední Galii.

Když se stal Martin roku 471 přes svůj nevalný zevnějšek a chování „sedláka od Dunaje“ biskupem v Toursu, založil za čtyři roky v blízkosti města klášter Marmoutier, který se stal líhní misionářů a centrem galsko-franckého mnišského hnutí, z Ligugé i z Marmoutier vyšlo během staletí mnoho vynikajících biskupů a oba kláštery měly velký vliv na celý náboženský život církve z této strany Alp.

 Martinův episkopát značí vítězství křesťanství v západní Galii, jeho misionářské cesty směřovaly k organizování prvních venkovských farností a k zakládání četných klášterů. Jeho působením se obrátilo na víru i mnoho předních osobností římské Galie, ale v posledních letech byl vystaven útokům méně horlivých nebo příliš světských biskupů. Církev byla v té době zahrnována dary od císaře i knížat a klérus si zvykl na pohodlí, pěkné oblékání i na první místo u stolu, takže se musilo zdát skandální, že jeden z biskupů vede život poustevníka, zříká se při bohoslužbě slavnostního trůnu, obléká se jako chudák. Dovedl snášet urážky, ale když šlo o církev, uměl vystupovat rázně, zastávat se všech, jimž bylo činěno příkoří, a to i v případech, kdy postižení nebyli vždycky bez viny, jako tomu bylo v případě vysoce vzdělaného, asketicky žijícího laika Priscilliána, jehož učení, blízké montanismu, se ve Španělsku rychle šířilo. Priscillián, který byl zvolen za biskupa v Ávile, byl přičiněním dvorních intrikánů odsouzen císařem Maximem pro magii k smrti – první trest smrti v církevní historii, uvalený na kacíře. Martin, který roku 384 odsoudil v Bordeaux s ostatními biskupy jeho učení, jel do Trevíru za císařem prosit o život heretiků.

Zemřel v Candes a pohřeben byl v Toursu, jeho hrob se stal ihned poutním místem. Jak byl ve Francii milován, je vidět z toho, že jeho jméno nese 485 městysů nebo vesnic a 3667 farních kostelů.

(Z knihy Svatí církevního roku)