15. neděle v liturgickém mezidobí, 13.07.2025, Evangelium Lk 10,25-37**,** jáhen Václav

Sestry a bratři,

v dnešním evangeliu je Ježíš opět podroben zkoušce ze strany znalce Zákona. Někdo by možná poznamenal, že kdyby znalec Zákona věděl, koho se vlastně ptá, možná by se tak blbě neptal. 😊 Ježíš se však nenechá vyvést z míry a klidně mu odpovídá sugestivní otázkou, aby ho přivedl k odpovědi. Najednou Ježíš dostává zajímavou otázku – A kdo je můj bližní? Ježíš vypráví příběh, kterým šokuje své posluchače a který můžeme parafrázovat do dnešní doby:

Představte si, že jdete po cestě a vidíte člověka, který leží zraněný u silnice. Je evidentní, že ho někdo napadl a okradl. Kolemjdoucí, jako například lékař a právník, se mu vyhýbají, protože se bojí, nebo nechtějí mít potíže, podle hesla NEHAS, CO TĚ NEPÁLÍ.  Pak přijede někdo, kdo by mohl být považován za "outsidera" - třeba člověk z jiné sociální či etnické skupiny, který by mohl být vnímán DOKONCE jako podezřelý. Přesto se ten člověk zastaví, pomůže zraněnému, ošetří jeho rány, a ho odveze do bezpečí a zaplatí za jeho péči.

Ten zraněný člověk zůstává symbolem každého, kdo se ocitl v nouzi, bez ohledu na jeho původ, postavení nebo identitu.

Kněz a levita představují ty, kteří mají možnost pomoci, ale z různých důvodů tak neučiní.

Hrdinou se stává samaritán - Po náboženské stránce mezi Samařany a Židy v Jeruzalémě existovalo silné napětí: Odmítali náboženskou praxi judaismu, proto byli pravověrnými Židy pokládáni za méněcenné. K pohrdání ze strany jeruzalémských Židů přispělo i podezření z etnické nečistoty.

Samaritán ukazuje, že skutečná dobrota a soucit se neomezují na hranice skupin, národů nebo náboženství.

Tato parafráze se snaží zdůraznit hlavní myšlenku podobenství – laskavost a soucit by měly být univerzální a neměly by být omezeny na to, kdo je nám "bližní" podle nějakých definic, ale měly by se vztahovat na každého, kdo je v nouzi.

**Co si z toho dnes odnést?**

Teď je tedy otázkou, jak jsme na tom my? Jsme na úrovni kněze či levity, možná lékaře, možná právníka, tj. člověka na úrovni a nechceme si kazit den a špinit si ruce a ztrácet čas s nějakým bezdomovcem či ožralou? Anebo i v tom chudákovi uvidíme samotného Ježíše? Vzpomeňme na Písmo sv. – „*[byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou..](https://www.bible.com/cs/bible/compare/MAT.25.36)*[“ Mt 25,36](https://www.bible.com/cs/bible/compare/MAT.25.36)

Církevní otcové spatřovali rovněž za milosrdným Samaritánem právě Ježíše, jak se sklání nad tím ubožákem. Sestry a bratři, nespočívá pravá podstata lidství právě v tom, že dokážeme vyjít sami ze sebe, zapomenout na sebe a myslet i na ty, kteří jsou na tom hůře? Zrovna tak i my můžeme být Ti ubožáci, zničeni hříchem, okradeni Ďáblem a čekáme jen na Boží milosrdenství. Právě tehdy přichází sám Ježíš a pozvedá nás – to je i podstata Ježíšovy smrti na kříži.

A co Vy děti? Naučte se vidět ve svém sourozenci nebo kamarádech Ježíše, který Vás miluje. Nebuďte na něj oškliví a rozdělte se. Jak chcete, aby se k Vám ostatní chovali, tak se také vy takto chovejte k nim. AMEN.