Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok, čteme v dnešním evangeliu. Musím přiznat, že tato slova mi doposud nic neříkala. Až nyní ožila pod vlivem čtení o pohostinství ženy ze Šunem. Prorok Elizeus se mohl v jejím domě nejen najíst – měl tam i připravený pokojík.

Asi za poskytnuté služby nedostával účet, protože se cítí zavázán vděčností: Co by se pro ni dalo udělat?

Tato otázka může být na jedné straně hlasitým přemýšlením, na druhé straně zkouškou pro jeho služebníka a pro nás. Ptá se takto, protože neví, nebo vyjadřuje pohotovost k službě? Obojí je možné.

Vrchol celé této příhody je ve slovech: „Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna.“

Žena poskytla prorokovi jídlo i pohodli. Dostala mnohem víc. Přijala ho jako člověka – Božího člověka a obdržela dar od Boha.

Ona neznala slova: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. My jako křesťané, učedníci Ježíšovi, známe jeho slova a máme jeho Ducha. Jakým směrem nás vede dnešní slovo?

Prorok je služebníkem slova.

Služebnicí slova se ukázala žena ze Šunem, připravila svůj dům pro slovo.

Služebníkem slova je beze sporu Gechazi, Elizeův sluha, ví o situaci ženy, vnímá problém a udává směr jednání.

No a samotný Elizeus také. Přichází nejen jako pocestný, ale jako nositel slova – má zprostředkovat Boží dar.

Milovaní, i my máme možnost připravit svůj dům, své srdce pro slovo Boží.

Máme schopnost poznávat situaci člověka a přinejmenším ji na správném místě oznamovat.

Máme možnost předkládat Bohu poznané potřeby druhých.

Máme potenciál předat druhým Boží slovo jako dar.

Pro postavy z knihy Královské to nebylo vůbec pracné jednání.

Díky Božímu vedeni, pomazání a světlu, to nebude těžké ani pro nás.

 „Jdi a stejně jednej i ty!“