Marek 2,1-12 Uzdravení ochrnutého,

*aneb sendvič (kazatel/léčitel/kazatel) o Boží moci*

S 246 – Pane, dnešek je den chvály

**kazatel**

1 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma.

*Vrátil:* Po misijní cestě po Galileji, *Kafarnaum*: základna, v Nazaretě nepřijat, *proslechlo* se: už je populární, což mu nevyhovuje (ukrývá se, zakazuje mluvit o uzdraveních), protože je populární jako léčitel (Lk 23,8 *Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak*.) a ne jako kazatel evangelia – cíl je Boží království, tedy proměna celé společnosti – ne jednotlivci a jejich aktuální stav, taková změna je průvodní jev, ne celkový cíl; *doma:* možno chápat „v domě“ – ukryl se v nějakém baráku (u Šimona?), nebo obrazně „ke svým“;

2 Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim.

Zástupy se seběhly, začátek dobrý, není zavalen nemocnými, ale prostě lidmi, co mají zájem – *mluvil:* nevíme co, ani Mk to nestálo za zaznamenání!;

S 274 – Apoštolská

**ochrnutý**

dějová vsuvka, na které je ilustrován obsah Ježíšova kázání (Ježíšova kazatelská pohotovost, nebo Markova redakční práce? Spíš 1. – na konci Mk stejně vyzdvihne uzdravení.)

3 Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli.

Jak to asi vnímali – on si někde uvnitř kecá o kdoví čem, ale my tu máme skutečný problém – stejné, jako když učedníci vytahují Ježíše od modlitby, protože ho lidé hledají (Mk 1,35n); *4 ho nesli:* je zcela nemohoucí, zcela odkázaný na milosrdenství (nemoc jako podobenství pro hřích – hříšník si sám nepomůže!), Kral podtrhnou, že jdou za Ježíšem: „Patrné ovoce živé a pravé víry viděti se při nich může. Neb 1. Toho u Krysta hledali, čehož pouhý člověk dáti nemůže. 2. Lásky pravé k bližnímu, s opovážením se práce i nebezpečenství, dokázali. Při komž jest takové ovoce, tenť víru pravou má.“;

4 Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel.

Dům obležen ze všech stran, lze předpokládat nízké domky s rovnou střechu a schody zvnějšku – nahoru v pohodě; *odkryli:* prorazit a zasypat ty dole ztvrdlým jílem a proutěnou / rákosovou / slaměnou výztuhou; Lk „rozebrali“ – představil si tašky;

5 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."

Jsme uvnitř! Díru snad možno chápat jako snahu slyšet, ale ochrnutý už je jasný; *viděl jejich…:* je neviděl – jsou na střeše, víra se projevuje skutky; *jejich víru:* v uzdravení? Určitě o tam někde je, ale Ježíš je na prvním místě kazatel evangelia o Boží lásce, potud jejich „víra“ může skutečně naprostá otevřenost Boží vůli (není tam protest jejich ani nemocného – ale možná to jen nestihli); modlitba ve „víře“ předložíte problém Bohu, aby s tím něco udělal, Bůh přijme tyto modlitby, ale dá nám ne to, co si (možná) představujeme, ale to, co potřebujeme. Na nás je to přijmout – potud „*viděl jejich víru*“ může znamenat „viděl, že přijmout Jeho vůli“ – a mohl jeho ochrnutí využít k zvěstování evangelia o Boží lásce lépe a intenzivněji, než kdyby jej prostě uzdravil. To by zůstal pořád na úrovni zázračného léčitele; *synu:* dosl. „dítě“; není to „postižený člověk“, ale „člověk s postižením“ – na prvním místě člověk, nelze ho redukovat na nemoc (špatná mluva o pacientech!); Ježíš jede po „své linii“ – v proměně společnost jde o vztahy („hříchy“), ne o fyzické zdraví jednotlivců, ne „hlavně to zdravíčko“; nemoc jde stranou, jsou důležitější věci! Zatím nikdo neprotestuje, nedozvíme se, jak by to lidé vnímali, kdyby příběh tady skončil; v další části příběhu už nejde o ochrnutého, ale o jiné aktéry, kterým Ježíš nad situací s ochrnutým káže evangelium o Boží lásce.

S 118 – Je lepší na skále život svůj mít

**Nemoc jako podobenství**

6 Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali:

*Zákoníci*: teologové a právníci; literárně plní roli Watsona – udělají ty hloupé, aby se dalo vysvětlovat dál, tedy aby se Ježíš v příběhu a Mk ve vyprávění dostali k podstatnému;

7 "Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?"

Neřeší ochrnutého, ani ničení domu (literárně by to rušilo); Ž 130,4: *U Tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň*, ale jistě to může Bůh delegovat na někoho jiného; *může* – ne exusia – právo, ale dynamis – schopnost – nemyslí to zle! Nezpochybňují jeho pravomoc, ale schopnost. Skutečně na něj tuto moc Bůh delegoval? Neslibuje něco, co vlastně nedokáže splnit?! Nijak to neprokázal! Křivdí jim kral.: „Právě způsob pokrytců na sobě ukázali, když pod zástěrou obhajování slávy Boží, zlobili se o to, že lidé z milosti Boží, hříchů odpuštění docházeli.“ –Jejich otázka totiž je, jestli opravdu k odpuštění dochází, nebo se tu jen hraje nějaká rouhačská komedie. Dost možná každý člověk takové „právo“ má! Ale mělo by se nějak projevit v praxi, že k onomu odpuštění došlo (třeba u oběti za hřích je to zjevná smrt obětního zvířete) jinak by mohlo jít o plané vychloubání, a protože jde o „Boží kompetenci“, tak i rouhání (stačilo by to prostě jen takto říct a tak obejít celý Bohem stanovený obětní systém?!);

8 Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: "Jak to, že tak uvažujete?

Ježíš vidí lidem až do žaludku, ale tohle nebylo to tak těžké poznat – od Ježíše to vůči nim bylo dost provokativní. *O čem přemýšlejí*: Řeč je o odpuštění (neřeší nic jiného!) – jedná skrze Ježíše Bůh a je to Boží muž, nebo je to podvodník a tím pádem rouhač? Buď/anebo! Na tomto buď/anebo! Pak Ježíš vystaví svoji argumentaci.

9 Je snadnější říci ochrnutému: `Odpouštějí se ti hříchy,´ anebo říci: `Vstaň, vezmi své lože a choď?´

Pokud je podvodník a jen žvaní, pak je snadnější žvanit o něčem tak nehmotném, jako je odpuštění. Ježíš sám jako „důkazní materiál“ nabízí zázračné uzdravování. Není to argumentace nerozbitná (vposledku falešné dilema podvodník/boží muž; chybí varianta: léčit můžeš, odpouštět ne), ale účinná určitě – minimálně tak, že pokud kývnou na to, že není podvodník, kdo to tedy je?!

10 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému: 11 "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"

*Abyste věděli* – to uzdravení je pro ně, ne pro ochrnutého, ten už to (v rámci MK příběhu!) nepotřebuje, protože dostal něco lepšího; oni mají být ujištěni, že není podvodník; následné uzdravení je podobenství o moci odpouštět hříchy, nejde o uzdravení jako takové; hřích spoutává člověka obdobně jako ochrnutí – Johny Depp: ochromilo ho ve veřejném působení, že mlátil svoji ženu.

12 On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli."

Důkaz je stvrzen; lože (krabbatos) houně; zástupy reagují zase jen na to uzdravení, dialog se zákoníky dost možná nezregistrovali, ale zvěstně je zásadní.

S 353 – Už mi oči tíží sen