V dnešním evangeliu mě zaujalo kratičké slovo „vím“. Jeden ze služebníků – nota bene - nejméně schopný, hrdě prohlašuje „Pane, vím…“ Znám tě. On o svém vědění nepochybuje. Asi neznal výrok připisovaný Sokratovi „Vím, že nic nevím“. Já v počínání pána vůbec nevidím důvod připisovat mu tvrdost. Rovněž ani první, ani druhý služebník potíže s Pánem nemají. Avšak tento služebník potíže má. Patrně se tu dá aplikovat přísloví "Strach má velké oči". Služebník má v sobě strach, a proto na pána nahlíží negativně. Problém bude pravděpodobně v služebníkovi, v jeho pohledu, a to nejen na pána, ale i na sebe.

Dejme stranou služebníka a podívejme se na sebe, zkoumejme svůj postoj, svůj pohled na Pána.

Co jsi dnes Pánovi řekl?

Předložil jsi mu seznam svých potřeb, požadavků, nebo jsi tupě odrecitoval naučenou básničku, případně mu neřekl nic?

Pán je bohatý, štědrý, schopný, má všechno a od tebe nepotřebuje nic, a přesto tě chce zapojit do svého díla, chce tě obohatit.

Proč?

Protože takto jedná láska.

Než odložíš všechny své nesprávné pohledy na Boha, nejdřív se na ně ještě podívej. Jak vidíš Boha? Navrhuji chvilku ticha……..

Možná ti z toho vzešla modlitba. Třeba takováto:

Bože, děkuji Ti, že jsi trpělivý, laskavý, nezávidíš, nevychloubáš se a nejsi domýšlivý.

Děkuji Ti, že nejednáš nečestně, nehledáš svůj prospěch, nedáš se vydráždit, nepočítáš křivdy. Nemáš radost ze špatnosti, ale vždycky se raduješ z pravdy. Ať se děje cokoliv, Ty vydržíš, Ty věříš, Ty máš naději, Ty vytrváš. Tvoje láska nikdy nezanikne.

Pane, už neříkám, „vím, že jsi tvrdý“, ale vyznávám, že jsi láska.

Vím, že jsi láska.