**Pozornost vůči vlastnímu nitru**

Kdo pozorně naslouchal prvnímu čtení a evangeliu, může vnímat odlišnost i určité napětí mezi oběma úryvky. Kniha Deuteronomium (pátá kniha Mojžíšova) je pojata jako Mojžíšova řeč k Izraeli na hranicích kenaanské země před jeho smrtí. Vyzdvihuje Boží Zákon, který Bůh skrze Mojžíše svému lidu svěřil a který je svědectvím jeho velikosti a moudrosti před všemi národy na zemi. Kdo plní Boží přikázání a ustanovení, ten dosáhne plnosti života a bude oplývat moudrostí, skrze kterou zakusí Boží blízkost a jeho vedení. Boží přikázání jsou pak konkrétním vyjádřením smlouvy mezi Bohem a jeho lidem.

Naproti tomu ve sporu Ježíše s farizeji a učiteli Zákona ohledně umývání rukou nejde o Boží přikázání a ustanovení, ale o konkrétní praxi tehdejší židovské smetánky, která vychází z tradice předků. Ježíš vyostřuje tento spor, když sám cituje proroka Izaiáše, a mluví o tom, že farizeové a učitelé Zákona opustili přikázání Boží a dovolávají se předpisů, které stanovili lidé.

Ale vadí Ježíši jen dané kultovní předpisy nebo povinnost umýt si ruce před jídlem? O tom by nám asi evangelista nevyprávěl tak barvitě. Co Ježíši skutečně vadí, není tradice předků, ale pokrytectví farizeů a učitelů Zákona a jejich povrchní odsuzování druhých. I proto jim Ježíš nastavuje zrcadlo, když od vnějšího zdání přesouvá pozornost na nitro člověka. A Ježíš nastavuje zrcadlo i každému z nás.

Ke svému vlastnímu nitru je třeba být pozorný. Není dobré si příliš rychle myslet, že kdyby v mém nitru bylo něco v nepořádku, musel bych sám o tom vědět první! Nemusel. Protože ty defekty, o kterých mluví Ježíš, například lakota, závist, pýcha, jsou věci, které často vidí spíš druzí na mně než já sám na sobě. Chceme-li vědět, jaké je naše nitro, nemůžeme zůstat jen u vlastního zpytování svědomí. I když nám to může být nepříjemné, může nám hodně pomoct, když jsme ochotní zeptat se opatrně druhých, jak nás vnímají oni. Když uslyšíme nějaké nepříjemné věci, budeme se možná chtít v první fázi hájit. Bráníme se a vysvětlujeme jim nebo sobě, jak to vlastně vidí špatně. Jak my to myslíme dobře. Jak vlastně nemůžeme jednat jinak. Jak jsme nevinní... Je dost obvyklé, že se člověk brání. Ale nemusí u toho zůstat. V "druhé fázi" se přece jen ve světle pocitů a poznatků druhých lidí můžu podívat do svého nitra. Trochu jinak, než se obvykle dívám. S odvahou, že se mohu ledacos o sobě samém dozvědět a poznat. Nebude to třeba příliš příjemné. Ale může to být uzdravující, pokud nezůstanu rezignovaně nebo smutně nebo třeba i vítězně u zjištění, že "já už jsem takový". Nebo pokud nezačnu jen a jen vlastními silami měnit sám sebe. Protože ten největší odborník na změnu mne samotného je Ježíš.

Chybou farizeů a učitelů Zákona nebylo to, že dodržovali ty nebo ony předpisy. Jejich chybou bylo, že v dodržování předpisů, v tradici předků viděli spásu. Že už vlastně od Boha, od Ježíše, od nikoho nic nepotřebovali, protože se "pojistili" dodržováním vnějších předpisů, a co bylo uvnitř, v jejich nitru, na to nehleděli.

Ježíš však vidí do nitra každého člověka. Může nám to být také nepříjemné. Je důležité si ale uvědomit, že Ježíš se na nás nedívá, aby nás odsoudil a sebral nám veškerou sebedůvěru – jako mnozí lidé. Jeho pohled je vždycky pohledem lásky, on touží po naší spáse. Touží po tom, abychom se nebáli otevřít pravdě o nás samotných a svá srdce spojili s jeho srdcem. Můžeme mít problém otevřít naše srdce pohledu druhého člověka. Ježíš nás zve, abychom naše nitro otevřeli jeho uzdravující lásce, protože on to s námi myslí dobře; jemu na nás záleží. Prosme Ježíše, aby nám pomohl správně rozlišovat, co je v nás dobré a co špatné, a aby nám dal sílu zapracovat na tom, co v sobě můžeme změnit. A především ho prosme, abychom ho více milovali, protože láska se raduje z pravdy, je autentická, nikdy není pokrytecká. Skutečná láska totiž přispívá k harmonii mezi naším vnitřním postojem a jednáním navenek.