**O uzdravení ochrnutého**

**Mt 9:1-8**

V tomto čtení máme důkaz o tom, že náš pán a spasitel Ježíš byl a je velmi snaživý, co se týče spasení lidí. Čteme, že chodil, plavil se, kázal a často i usnul vysílením. Dnes čteme znovu o jeho milosrdenství a moci Boží, když ochrnutého uzdravil. Neviděl jen tělo, jako ostatní přihlížející, ale i duši. Nejen rozchodil jeho nohy pro život na zemi, ale odpustil i jeho hříchy pro život na nebi.

V tomto čtení ovšem slyšíme také o zlosti a obvinění, které mu zákoníci přišili. Obvinili jej z rouhání proti Bohu, protože řekl: *„Odpouštějí se ti hříchy“*. On jim však v klidu dokázal, že má tu moc hříchy odpouštět. Dokázal to tím, že všem předvedl zázračnou uzdravující moc pro ochrnuté nohy, která jim vyrazila dech natolik, že velebili Boha. Uprostřed chval a velebení Boha si někteří řekli, že tento Ježíš musí jistě mít moc i hříchy odpustit, když dokáže uzdravit chromého takto zázračným způsobem.

Jak Ježíše bereme dnes? Jak mu věříme? Kdy jsme naposledy žasli nad jeho mocí a kdy jsme jej velebili a Boha chválili? Kdy jsme si naposledy do hloubky naší bytosti uvědomili, že má moc odpouštět hříchy a kdy jsme jej prosili s opravdovou vírou o pomoc, jako toho, jemuž je dána všeliká moc na nebi a na zemi? Bylo to dnes a nebo snad až včera?

Uzdravení chromého se stalo poté, co Ježíše nepřijali v gerasenském okrese a prosili ho, aby od nich odešel. To se stalo proto, že utopil jejich vepře a proto, že uzdravil nebezpečné individuum, kterého se gerasenští báli. Proto, že si vůbec nebyli jisti, co by v jejich rajónu změnil a co by od nich ještě vyžadoval a kam až by to všechno zašlo. Prostě si nechtěli s Ježíšem zahrávat, protože pro ně byl příliš mocný a příliš nebezpečný a oni chtěli mít jen ty své vepříky a to své jisté a netoužili po žádných výraznějších změnách.

To asi taky známe. Jakmile do našeho života vstoupí novoty, tak je nám to nepříjemné a jsme nedůvěřiví. Ježíš tedy odchází pryč. Ježíš nikdy nezůstává tam, kde není vítán a odplouvá na protější břeh, kde k němu přinášejí ochrnutého. A protože je Boží moc s ním a protože ji v gerasenské krajině nemohl uplatnit, neboť se ho zřekli, okamžitě ji používá zde.

K příběhu se ještě vrátíme, ale podívejme se teď naopak dopředu. Jaký důsledek mělo uzdravení tohoto chromého. Důsledkem bylo obrácení Matouše. Matouš to viděl, rozhodl se, nechal všeho a šel za Ježíšem. Ne proto, aby mu Ježíš také uzdravil tělo (třeba mu v těle nefungovalo všechno, jak mělo), ale výhradně proto, aby se uzdravila jeho hříšná duše. Matouš byl celník, bral víc než by měl, cizí bídu neviděl, kolaboroval s Římem a měl pochybné přátele. To vše v budoucnu opustí a stane se jedním ze dvanácti přátel Ježíše z Nazaretu.

A teď se zase vraťme zpět do přítomnosti. Uzdravení ochrnutého se stalo, jak přidává ke stejnému příběhu Marek, ve městě Kafarnaum. Každé město má svoji historii. Nejen naše Praha, ale také Betlém, Nazaret, Kafarnaum, Jeruzalém. Ta 4 města mají historii spojenou s Ježíšem. V Betlémě se narodil, v Nazarétu vyrostl, v Kafarnaum učinil nejvíc zázraků a v Jeruzalémě trpěl a zemřel. Dnešní čtení se stalo v Kafarnau. Kafarnaum bylo tedy „město zázraků“. Kdopak z nás by nechtěl žít ve městě zázraků? Kdo by se nechtěl jmenovat „kafarňák“ na místo přízviska „pražák“? Já bych chtěl! A možná i ty bys chtěl. Ale ono to není jen tak. Vidět zázraky pod rukama Ježíše nese sebou i velkou odpovědnost. Ježíš totiž nečinil zázraky jako kouzelník k pobavení diváků, nevybíral za ně vstupné, nebudoval jimi vlastní kariéru a nelahodilo mu, že jej chtějí vidět. Zázraky z Ježíšových rukou měli vždy, vedle pomoci nemocnému, přivést diváky a posluchače k víře. Pokud bys byl „kafarňák“ a viděl ty divy, které se v Kafarnaum udály, ale k víře by tě to nepřivedlo, bylo by to moc zlé. Někomu z lidí stačí jen zdálky zaslechnout o moci a lásce Ježíšově a uvěří hned, jako ten římský setník z Kafarnaa o kterém později napsal sám Matouš, ale někdo jiný - takový Tomášovec – ten musel vidět a sáhnout si. Ale nakonec také uvěřil. Jenže v Kafarnaum byli ještě větší skeptici, než byl Tomáš. Mnozí viděli, žasli, Boha velebili, ale neuvěřili, jak v Písmu čteme! Ježíš na jiném místě nad městem pláče a říká *„Běda ti, Kafarnaum běda ti! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidónu bude na soudu lehčeji než tobě. A ty, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Ne, až do propasti klesneš!“ (L 10:13-15)* A proto i my – kdykoli vidíme nebo slyšíme o mocných Božích skutcích, není to proto, abychom přišli, viděli, odešli a zapomněli, ale proto, abychom uvěřili a zůstali.

Podívejme se, co bylo dál, když k Němu přinesli chromého: Ježíš před sebou nevidí jen nehybné údy ochrnutého, vidí také jeho nemocnou a hříchem poškozenou duši. Vidí ji vnitřním zrakem spasitele, co přišel kvůli našim vinám, aby vyhledával a spasil, co už zahynulo. A jelikož byla v Ježíšově chápání na prvním místě i u nemocného především ochrnutá duše a ne nohy, věnuje pozornost nejprve jeho duši.

To máte to stejné, jako když záchranáři dávají první pomoc. Nezačnou nejprve řešit zlomenou nohu nebo vypíchnuté oko, ale vrhnou se na zástavu srdce, zástavu dechu, na protišoková opatření apod. Zajistí nejprve funkce ze všeho nejdůležitější. Funkce, které vedou rychle ke smrti. Ježíš jedná stejně. A proto věnuje pozornost duši nemocného před jeho ochrnutýma nohama. Srdce má vždycky přednost nohama.

Zde zjišťujeme, že co se zdá nám, lidem, přednější, nemusí být doopravdy ze všeho nejdůležitější. Tělo člověk nemá navždy, duši ano. Uzdravení těla proto počká, duše má přednost. Tělo je na pár desítek let, pak se rozpadne, duše zůstává. Ježíš uzdravuje duši na prvním místě a pak se teprve sklání k tělu.

Sklání se s velikou něžností a dotýká se míst, kterých se druzí lidé dotknout štítili. Svatý Jeroným to komentuje takto: *„O veliká pokoro! Bídného a mdlého, ve všech údech poraženého, nazývá „synem“! Toho, jehož se kněží nechtěli ani dotknout. A jistě jest pravdivá řeč Ježíšova, že synem ho nazval, neboť chromý se v tom okamžení skutečně stal Božím synem, neboť Ježíš jemu v tu chvíli všechny hříchy ze své milosti odpustil“*

Farizeové a zákoníci to vše kontrolují s odstupem a nadhledem. Dospívají k verdiktu: *„Ten člověk se rouhá“*. A přitom se rouhají oni. Vždycky se rouháme, když chceme Boha nebo Božího Syna soudit. I farizeové měli možnost poznat kým Ježíš je. Jeden z nich, Nikodém, to tušil a jindy Ježíšovi řekl: *„Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“* To řekl nejen za sebe, ale i za ostatní farizeje a zákoníky. A přece to ostatní farizeové odmítli.

Člověk se vždy Bohu rouhá, když 1) **Bohu odjímá** to, co Bohu patří, jako zde - Boží moc. 2) Když **Bohu přidává** to, co mu nesluší, např. že Bůh může lhát, křivě soudit nebo se mstít a 3) Když si člověk na **Bohu přivlastňuje** to, co Bohu patří - Boží čest, když se staví Bohu na roveň a chce být „jako Bůh“.

Závěrem: Pán Ježíš neřekl ochrnutému: *„Odpouštím ti hříchy“*, ale „*Odpouštějí se ti hříchy.“* A tak i každý z nás může kajícímu kamarádovi **vyřídit** odpuštění jeho hříchů. Neodpouštíme je přece my samj, ale vyřizujeme Boží odpuštění, které se stane v Kristu Ježíši, který přišel, aby naše hříchy vzal na sebe, činíme-li pokání.

A podobně i my sami můžeme v pokání **přijmout** odpuštění a znovu tak vzít Pána Ježíše za jeho slovo, když řekl: *„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“* Ježíš má moc uzdravit tělo i duši, a proto se k Němu s novou vírou a pokorou znovu přibližme.

Amen