Možná, že se Vám stává při poslechu známé historky nebo příběhu, že prostě vypnete a obsah jde mimo, posluchače se nedotkne. Vyslechnutý text o dávání císaři a Bohu co jim patří, znají nejen křesťané, ale citují ho i nevěřící.

Zvu Vás, i přesto, že obsah znáte, vyslechnout srdcem, co toto slovo říká mně, čím Bůh mluví v tomto slovu ke mně.

Je možné postavit se bokem a říci si – mně se to netýká, neboť dávám Bohu vše, co mu patří.

A co Bohu patří?

 Všimněme si nejdřív prvního čtení o Kýrovi. Bůh ho vyvolil, zavolal jménem a poctil. Pohana, neznaboha Hospodin určil, aby se skrze něho oslavil – dal se poznat Izraeli – věřícímu lidu. Kýros byl Boha poslušný a právě zde se nachází otázka, nakolik jsou Bohu poslušni ti, kteří mu nabízejí všechno. Za Ježíšem nepřišli pohané ani agnostici. Přišli věřící, kteří chtějí ukázat svou převahu, vůdčí postavení.

Člověk každou neposlušností, nerespektováním Boží autority, zaujímá stejný postoj jako farizeové a herodovci z dnešního evangelia. Ježíš se neomezil pouze na slova „dávejte, co je Boží, Bohu“, i když by to mělo stačit. Říká „dávejte, co je císařovo, císaři“. Neboť jak je řečeno v Písmu: „Každý se má podřídit vyšší moci, která vládne, neboť není moci, která by nepocházela od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha.“ Řím 13,1

Takže respektováním pravoplatné vlády respektujeme Boha, vzdáváme mu čest. Může nám to připadat pokoutní, ale jak jinak vysvětlit dnešní evangelium?