Otázka znějící dnešním evangeliem má nejspíše větší význam, než tušíme.

Jan byl první ze svědků potvrzujících Ježíšovu identitu.

Ještě, než začala Ježíšova veřejná epocha, ještě, než Petr vyznal – Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha, dříve, než zaznělo svědectví, o které Ježíš nestál – vím kdo jsi, jsi Svatý Boží, zaznělo: Hle Beránek Boží, který snímá hřích světa.

Proto je těžké se domnívat, že se Jana zmocnily nejistoty, když pokládá otázku: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?"

Proč tedy ten dotaz?

Jan je ve vězení. Tuší, jak bude pokračovat jeho život a má starost o skupinu svých učedníků. Nechce je nechat jako ovce bez pastýře. Nadále už nemůže zůstat jejich učitelem, přišel čas, aby se Janovi stoupenci ubírali dál.

Dotaz zazněl kvůli těm, kdo byli vázáni na Jana.

Tou otázkou Jan vyznává víru, třebaže neobyčejným způsobem. Vyznání posiluje jeho samotného a je zároveň svědectvím pro jeho nejbližší. Svým počínáním navíc „vyprovokoval“ Ježíše, aby otevřeně řekl – vyznal, že je Mesiášem.

 Ježíšova odpověď nenechá nikoho na pochybách.

„Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst.“

Koho chceš dnes vidět?

Koho chceš dnes slyšet?

Komu se podřídíš?

Nejsou to otázky abstraktní ani metaforické. Nejde tu o řečnění.

Moje odpověď zní: Já chci vidět Ježíše.

Chci slyšet Ježíše.

Ježíšovi se ve všem podřídit.

Být jeho učedníkem.

Na něj ukazovat. Jeho zvěstovat.