**Oculi - 3. předvelikonoční neděle**

Proč "Oculi"? Oculi jsou latinsky "oči". Slovem "oči" začíná 15.verš Žalmu 25: *"Oculi mei semper ad Dominum"* Tento Žalm se čte tuto neděli - třetí předvelikonoční.

Introit: "Oči své stále (upírám) na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky." Ž 25,15

Tradice církve: Latinsky se neděle nazývá Oculi podle antifony - tj. společně recitovaného refrénu: *"Oči své stále (upírám) na Pána."* V předvelikonočním postním období poznáváme svoji hříšnost, vyznáváme svá provinění a dovoláváme se Božího milosrdenství.

Text kázání: **L 8:40-56 Mk 5:21-43 Mt 9:18-26**  *Vzkříšení Jairovy dcery*

**1.** Tento **zázrak** je všem rodičům velice blízký. Čím jsou děti větší, tím více zjišťujeme, že v mnohých situacích života **jsme na zázrak prostě odkázáni**. Že, i když se snažíme sebevíce, jsou určité hranice, jisté meze našeho úsilí, za něž jít neumíme a nedokážeme.

Židovský premiér Iszak Rabi kdysi řekl: *"Jsem realista, proto věřím v zázraky."* Jednoduše vyjádřil, že život bez zázraků není myslitelný. Že k úsilí, je nutno přidat i zázraky. Naše úsilí se bez zázraků neobejde stejně tak, jako se zázrak nestane bez našeho přičinění. **Očekávání víry** je tedy neoddělitelnou součástí každého racionálně smýšlejícího člověka.

Jinými slovy to znamená, že víra není nadstavba běžného života, ale že je neoddělitelnou součástí nejvšednějších situací, bojů, zápasů a každého úsilí.

**2. Jairus** nebyl žádný náboženský mystik žijící někde ve skalách. Měl svou rodinu, měl své společenské postavení. Byl představeným synagogy, což znamenalo práci spíš organizační a víc zodpovědnosti. Byl tedy víc správce objektu synagogy, než duchovní. A tento člověk, když už nevěděl jak jinak by si pomohl, šel k Ježíši.

Jakou formu audience zvolil? *"Oculi mei semper ad Dominum" - Oči své stále (upírám) na Pána."* Ne písemnou žádost? Neposlal sluhu? Nestoupl si do fronty a nečekal, až na něj přijde řada? Nezeptal se Ježíše, má-li čas? Ne, ne, ne… nic takového. Je napsáno: *"Padl Ježíšovi k nohám a* ***úpěnlivě Ho prosil.****"*

Jairos nebyl hrdina víry. O něm Ježíš neřekl: *"Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenalezl."* Ta slova byla řečena jindy a někomu jinému. Římskému setníkovi v jiném příběhu. Jairovi bude řečeno: *"Neboj se, jen věř."* Jairos není hrdina víry a zdá se že, hledá pomoc tak, jak ji často hledáme i my: *"Když už nic jiného nezbývá."* Až když život jeho milované dcery visel na vlásku. To jistě není příkladné, ale je nám to velmi blízké.

Život visí na vlásku, ale všimněte si, jak reaguje Ježíš. Neříká: *"Jaire, Jaire, proč jsi nepřišel dřív, pojďme honem, ať doženeme to, co jsi zanedbal?"* Právě naopak! Čteme, že Ježíš nespěchá. Nechává se zdržet nějakou ženou v zástupu, která se potají dotkla Jeho šatu. Možná zkouší Jairovu víru.

**3.** Nevíme, ale zdá se z kontextu jiného biblického místa, že Pán Ježíš měl opravdu dost **čas**u. Že Pán života i smrti, **pospíchat nemusí.** Že tento mocný "Stvořitel," v osobě Syna, nespěchá proto, že Mu nemá co utéct. Že zde na světě není nic, co by se vymykalo Jeho moci. To jen my si myslíme, že ty Boží mlýnky melou nějak moc pomalu, že kdybychom jimi mleli my, bylo by to lepší a spravedlivější. To není pravda.

**4.** Všimněme si nyní té ženy, která zdrží celý průvod, kráčící k Jairovu domu. Je to **žena**, která své zdravotní problémy nevytrubuje, ale **naopak skrývá.** Skrývá před očima zvědavců a nenechavými ústy synagogálních klepen. To, že Ježíš její případ zveřejnil, neznamená, že máme problémy své a druhých vytrubovat a veřejně řešit. Ježíš zveřejnil její případ výjimečně a z docela jiného důvodu. Byl nejen pravým Bohem, ale také pravým člověkem. Jsem přesvědčen, že Syn člověka o nemocné ženě skutečně nevěděl a v zástupu ji očima doopravdy hledal! **Nemocná si totiž vzala Ježíšovu moc na své uzdravení sama. Z Ježíše vyšla síla tím, že se ho dotkla.** Toto je neobyčejný příběh o tom, že nemocná byla uzdravena ne proto, že se jí Ježíš dotkl, ale proto, že **ona se dotkla Ježíše**. Ježíš se nemusel rozhodovat, zda chce uzdravit nebo ne, jako v dřívějším případě malomocného. Vyšla z něj síla a on je tím docela lidsky překvapen. Tím, že z něj vyšla síla k uzdravení sama od sebe a hledá toho, kdo to způsobil. Ptá se: *„Kdo se mne to dotkl?"* ... To je jediný důvod, proč byl tento choulostivý případ zveřejněn. Prostě proto, že Ježíš je v rozpacích.

**5.** A tak máme před sebou **„překvapeného“ Ježíše**. To bychom nečekali. Ježíše, který vždy všechno dopředu věděl a najednou neví, kdo se ho to dotkl. Ježíše, který dopředu věděl, co se skrývá v lidském srdci a najednou nevěděl, kdo si bez jeho vědomí vzal kus z Jeho moci k uzdravení. Nečekali bychom, že se ho někdo dotkne dřív, než by se dotkl On jeho. A přece se to stalo! A je to uzavřené slovy: *"Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji."*

**6.** O čem to dnes vlastně čteme? Až se to bojím vyslovit. Znamená to, že existují mezi nebem a zemí věci, které si **smíme od Boha vzít** my sami. (Přitom jistě zůstává v platnosti, že pokud z Boží ruky něco dostaneme, je to jen a jen z Boží milosti.) Ale vedle toho je tu ještě další oblast víry. Tajemná, netušená a mimořádná. Oblast, kterou použila žena v zástupu. Použila ji i jiná žena - vdova z jiného příběhu: "O neodbytné modlitbě".

*Příklad:* Nejlépe snad poslouží příklad dětí. (My jsme přece jako děti. A Boha nám Ježíš přibližuje jako našeho Otce. Otce v nebi. Otce, který má velikou moc.) Děti v domě svého otce si berou ze všeho, co v domě je. I když to patří jejich rodičům. I když to vlastníma rukama nezískaly. A neptají se u mnoha věcí, zda s tím otec souhlasí. Vědí, že mohou. Vědí, že smějí. Jindy zas nevědí, ale klidně to zkusí. Třeba si to budu moct nechat? Takové jsou děti.

My ale nejsme jen Božími dětmi. Nejsme ani služebníky. Jsme i přátelé Stvořitele nebe a Země. Ježíš řekl: *„Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce"… „Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim"…"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi…"*

**7.** Co je to za tu **„moc být Božím dítětem",** o které čteme v 1. kap. Janova evangelia? Není to jen být přijat na milost a mít střechu nad hlavou. Je to také – vzít si ve svém novém domově to, co potřebuji. Ta žena v zástupu se dotkla Ježíše a vzala si Jeho moc ke svému uzdravení. Byl to dotyk víry! A byl to i dotyk práva Božího dítěte. Ona byla Boží dcerou, proto se směla dotknout Božího Syna pro své uzdravení. Dotkl ses už někdy Ježíše? Nechceš se Ježíše dotknout nyní? Nemusíme vždy jen čekat až se Ježíš dotkne nás. Prosit: "Pane kéž by ses mě dotkl." Můžeme se občas dotknout jako první. Ta žena přišla zezadu, Ježíš ji neviděl a nevěděl o ní. Dotkla se ho dotykem víry. Ježíš se zastavil a pátrá po odvážlivce. Neví, co se stalo. Neví, nač byla jeho síla použita. Ví jen, že vyšla. Ale ta žena už to ví. Ví o svém uzdravení dřív než Ježíš! Ježíš se ptát na její potíže, aby se dozvěděl, proč z něj vyšla síla. A my se také ptáme: "Může se to v tomto pořadí vůbec stát?" A víme: "Stalo se to!"

Jak? Velmi tiše! Ne s halasem a pýchou. Nýbrž s velikou pokorou, bázní a tichostí. Pravá víra je pokorná, tichá a třesoucí se.

**8.** Mluví to i k nám? Týká se to i nás? **Jak daleko jsme od Ježíše?** Jak daleko jsme od Něj? Kde v tom v zástupu stojíme my? Vidíme vůbec ještě na Něj? Nebo už ani ne?! Třeba nám stačí jen to, že jdeme se zástupem, co kdysi vyšel s Ježíšem? Ale co když už Ježíš vpředu není? Co když už jdeme za docela jiným zástupem a nevíme o tom? Neměli bychom si zkontrolovat, jestli je v něm pořád ještě Ježíš? Co když se nám cestou ztratil? Co když už náš zástup, vede někdo úplně jiný? Poznali bychom to vůbec? Možná že ne! Je příjemné jít s davem, který kdysi s Ježíšem vyšel. Ale ta žena chtěla víc. Potají se dostala skrz zástup k Ježíši až na dotek. Nespokojila se se svým místem vzadu. A když už byla těsně u Něho – dotkla se Ho! A vzala si to, co si může Boží dítě vzít v domě svého nebeského Otce.

Otevřme Bohu dveře svého srdce! Počítejme s Ním! Očekávejme denně na Něj. Chtějme Jeho zázraky. Věřme v Jeho pomoc. Spolehněme se na Jeho milost! On ti praví: *"Já nezklamu tě nikdy!"*

**9. Ježíš nezklamává ani tehdy, kdy už je vše ztraceno!**

A teď se vrátíme k Jairovi. Najednou totiž zazněl ten strašlivý výkřik. Snad tiše pronesen, ale do mozku Jaira se zaryl obrovskou silou: *"Jaire, Jaire, neobtěžuj Mistra. Tvá dcera již zemřela! Už je mrtvá!"* Už je všem dnům konec ... A přece – tam, kde po lidsku už je všem dnům konec, zní zvučné slovo Ježíše: *"Neboj se Jaire, jen věř a bude zachráněna."*

Ve slově *„zachráněna“*, které Lukáš zapsal, nezní jen slib vzkříšení. Je zde použito slovo mnohem širšího významu. Slovo, vyjadřující spásu věčnou a záchranu všeobecnou. Jairus nemohl po vyřčení aramejského slovesa "zachráněna" vědět, zda jeho dcera bude ještě žít na této zemi. Podobně Marta o svém zemřelém bratru Lazarovi. Jairus ale mohl věřit, že bude spasena pro věčný život. Nakonec však vstala dokonce i tělesně. I k dalšímu životu na této zemi.

**10.** Ježíšovo zvolání,***"Dcero, vstaň!"*** je nadějí pro miliony duchovně mrtvých. Chci jím končit toto kázání. Je to slavné zvolání: ***"Dcero, vstaň!"*** Tak Ježíš zavolal nejen na Jairovu dceru, ale i na všechny temné duchovní mocnosti. Tak zavolal na celou smrt. Tak zavolal proti hříchu, jehož mzdou smrt je. A všechny mocnosti strachu, skepse a beznaděje vykázal ven. Utekly! Museli pryč z domu. Vykázány byly plačky, beznaděje, uteklo všechno zoufání. Vykoupen byl hřích, přemožena byla smrt. Dívka vstává živá a zdravá.

Já jsem Ježíšovi uvěřil. A vím že můj Vykupitel je živ. Že porazil smrt. Že Ježíš je živý, mocný, a koná tyto mocné divy. Můžete si to vykládat, jak jen chcete. Můžete to probírat shora i zdola. Můžete k tomu mít tisíc otázek, ale pro mě je jedno jisté: ***"Ježíš je vítěz nad smrtí"!*** Nebojím se zemřít, protože On se jednou postaví i nad mým prachem a řekne: *"Amen, pravím ti, vstaň“!* A já, díky Ježíšovu kříži a Jeho mocnému volání budu moci povstat k věčnému životu. Amen