„Pokoj vám!“

„Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Jsou to slova určená každému s nás.

Když farizeové a zákoníci uslyšeli Ježíšova slova - „Synu, odpouštějí se ti hříchy“ – reagovali – „Rouhá se!“

Co by teprve řekli na ona slova: komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou?

Není to podstatné – neboť tato slova jsou určena nám – ne farizeům a zákoníkům.

Co to znamená odpustit hříchy?

Myslím, že nic jiného, než pohlédnout na hříšníka Božím pohledem. Jenže to se snadno řekne. Jak se Bůh dívá na hříšníka?

Člověk, když vidí hřích, ztrácí správné vidění, naplňuje ho hněv, zlost, možná i nepřátelství.

Bůh se dívá se soucitem, zájmem o člověka, s milosrdenstvím.

Který pohled, postoj, je ti bližší: hněv, zlost, nepřátelství nebo soucit, zájem, milosrdenství.

Aby byl postoj správný, je potřeba přijmout Ježíšova slova – Pokoj vám.

Uvěřit, že mám moc odpouštět. Jenže ne sám z vlastní moci – ale všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Je to už sedm let, kdy jsem slyšel od mladého člověka definici milosrdenství: láska, která si nedá pokoj.

Zdá se to velmi výstižné a jasné. Vidím to i ve scéně setkání Ježíše s Tomášem. Ježíš nabízí své rány k prozkoumání. Bolavá místa, rány, nemoci, člověk odhaluje před lékařem, zdravotníkem. Před tím, kdo není lékař nebo zdravotník, to nedělá, neboť ten mu nemůže pomoci.

Ježíšovy rány nevyžadují pomoc lékaře – nejsou nemocí – už nepřinášejí utrpení, bolest, ale naopak uzdravení.

Nabídnuté rány mají Tomáše uzdravit. Ne zahanbit, ponížit, nýbrž pomoci mu.

Všimněme si, jakých prostředků Ježíš používá. Tomáš si o to žádal a Ježíš mu vyhovuje. Láska, která si nedá pokoj.

Očekával jsi někdy od Ježíše něco tak nevšedního jako Tomáš? Dotknout se místa, na které se běžně nesahá?

Přeji vám víru, která nehledá důkazy. Přeji vám schopnost přijmout neposednou lásku.