V každém dnešním čtení máme příklad prozření, a každý je jiný, odlišný od ostatních.

Samuel neviděl špatně, ale jeho úhel pohledu byl pouze lidský. Hospodin mu propůjčil svůj pohled na Jesseovy syny. A určitě to mělo dopad i do budoucna.

Žalmista vnímá Hospodina jako blízkého, starajícího se, jako dobrého průvodce a ochránce. Co stojí za jeho zkušeností, nevíme. Poznáváme ho již jako vidoucího.

Slepý nejen nabyl zraku, ale uzdravení a následný výslech před farizei ho přivedly k víře v Ježíše.

Konečně, sv. Pavel prozřel takovým způsobem, že se stal horlivým Ježíšovým učedníkem a apoštolem, přestože byl dříve zabedněným farizejem.

Každému z nás může být jedna z dnešních postav něčím spřízněná, inspirující.

Prozření se nestalo, v případě hrdinů z dnešních čtení, na základě jejich úsilí, stalo se z milosti živého Boha.

Co se od nás, ode mě dnes očekává?

Uvěřit a přijmout, že právě já potřebuji prozřít a vyjádřit před Ježíšem touhu svého srdce, jak to vyjádřil jiný slepý – Bartimaios. Na Ježíšovou otázku „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ odpověděl: „Pane, ať vidím!“

Kéž přes všechny potíže, a možná i námitky, dokážeš také ty říci s přesvědčením „Pane, ať vidím!“