Nevzpomínám si, aby mně zaujalo téma vody i přesto, že se dnešní čtení v mém kněžském životě již 12x opakovala.

Voda – každodenně se s ní setkáváme, používáme ji, působí na nás, myjeme se s ní, koupeme se v ní, pijeme ji, kupujeme, vyléváme….

Podívejme se na vodu jako na symbol, znamení – obraz Boha.

Je tak blízko – nikdy nás neopustí, vždyť je Emmanuel – Bůh blízký.

A dnes vybízí: *"Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma……*

Kolikrát v životě jsme zakoušeli působení životodárného deště. Ten, když schází – bez vody vše umírá. Přece jsme zažili trápení sucha.

Dnes slyšíme: *Poslouchejte, a naplní vás nový život!* Bůh dává život.

*Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit.*

Spolu se znamením vody, ve druhém čtení, vystupuje krev. *Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev.* Krev – vykoupení, voda – křest, naše odpověď na dar Ježíšovy krve.

*Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno.*

Nelze odloučit prolití krve – spásy, od křtu – člověk říká ve křtu Ježíšovu dílu své ano. To zas působí Duch, neboť *jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“*

*Když přijímáme svědectví lidské, tím větší (platnost) má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu.*

Co nám říká dnešní evangelium?

*Přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít.*

Stal se člověkem se vším všudy – obyčejný jako voda, zapadl mezi ostatní. Nikdo v Nazaretě netušil, že v jejich městě žije vtělený Bůh. Přijetím Janova křtu se zařadil nejen mezi lidi, ale i mezi hříšníky, mezi potřebné. Obklopil se hříšníky, jako člověk je v řece obklopen vodou. Připustil hříšníky k sobě.

To vše mělo svůj účel:

*Jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo.*

Soucitem a solidaritou s člověkem otevřel nebe navždy. A nejen to. Dal další znamení – přítomnost Ducha a vyznaní lásky.

*Na něho se snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"*

Tato slova nám mohou připadat obyčejná, všední, běžná. Kdybys je odhodil, nepoužíval, opomenul, budeš jako člověk bez vody. Ale Bůh dává vodu – chce, aby ses spolu s Kristem do ní ponořil. Tou vodou je Bůh sám.