**Největší zázrak: Chléb života**

Pro sportovce musí být nádhernou zkušeností vyhrát na olympiádě medaili. Znamená to, že v dané disciplíně je medailista jedním z nejlepších na světě, nejlepší ze sedmi nebo osmi miliard lidí na této planetě. Za takovým zázrakem stojí ale roky tvrdé práce a každodenního tréninku.

Ježíš, Boží Syn, nesoutěží s ostatními ve sportovních disciplínách, ale tvrdě pracuje pro růst Božího království. A z lásky k hladovějícím koná zázrak, když rozmnožuje chleby a ryby, aby se zástupy lidí dosyta najedli. Lidé pak toužebně hledají Ježíše. Chtějí se setkat s tím, který před jejich zraky vykonal divy, které ještě nikdy neviděli. Jakoby mu chtěli předat zlatou medaili za zázrak, kterého byli svědky.

Při čtení dnešního evangelia si můžeme a máme uvědomit, že Ježíši při zázračném nasycení zástupu nejde o uspokojení základních potřeb člověka. Jde mu o mnohem víc.

Nejprve se Ježíš odebral na opuštěné místo, aby tam byl sám. Chce umožnit ohromenému zástupu lidí, aby sami mohli vstřebat zkušenost, která je nesmírně obohatila: Dělili se o chléb a o ryby, a jídla stále přibývalo. Jejich ruce byly svědkem zázraku, když se o jídlo dělili s ostatními. Dívali se jeden druhému do očí, zažili dar společenství, jednoty. Už samotné sdílení života, vzájemné sdílení radostí i bolestí, může působit zázraky. I my se můžeme ptát sami sebe: Co je mým chlebem, o který se můžu podělit s ostatními? Možná můj čas, moje schopnosti a talenty, naslouchající srdce, konkrétní skutek lásky?

Když Ježíš zmizel zástupům z očí, vydali se ho hledat, až ho skutečně našli v Kafarnaum. Pro Ježíše je to příležitost, aby jim na základě zázraku rozmnožení chlebů odhalil tajemství svého vlastního života. Už zde nejde o tělesný pokrm, ale o pokrm pro věčný život. Evangelista Jan v Ježíšově řeči předjímá tajemství eucharistie. Už nestačí dělit se o chléb, ale jde o to přijmout Ježíše do svého života jako toho, který je Chlebem života. Ježíš, který za nás obětoval své tělo a svou krev, se sám stává pro nás největším zázrakem a největším darem, jaký můžeme přijmout.

Když pak lidé položí Ježíši zásadní otázku: Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?, dává jim krátkou a výstižnou odpověď: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho Otec poslal.“ Ježíš nezahrnuje lidi poučkami a radami, co všechno musí dělat, aby jednali podle Boží vůle. Na prvním místě je víra v Božího Syna. Na prvním místě je konkrétní vztah lásky a důvěry mezi mnou a Ježíšem. Vztah lásky, který pramení a žije z tajemství eucharistie.

Ježíš shrnuje dnešní evangelium slovy: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ Tady nejde o pouhé nasycení těla, o uspokojení základních potřeb člověka. Tady jde o plnost lásky; jde o Ježíšovo darování sebe samého z lásky ke každému z nás.

Když přijímáme s vírou Chléb života, pak nás toto přijímání přetváří, abychom mysleli, jednali a milovali jako Ježíš. Ještě nejsme jako On a někdy si připadáme příliš slabí a bezmocní. Pak dovolme Ježíši, aby vstoupil do našich slabostí. Dovolme mu, aby nás přetvářel ke své podobě.

Za chviličku budeme prožívat vrchol dnešní eucharistické slavnosti. Ježíš se nám cele daruje zde na oltáři. My ho přijmeme s láskou do našeho nitra. Poděkujme mu za tento zázrak, že On se pro nás stal chlebem, aby s námi sdílel svůj božský život. A všechny malé zázraky, které můžeme konat, když s druhými sdílíme život, lásku, radost i bolest, vycházejí z tajemství eucharistie, ve které nám Bůh dává sám sebe.