Období masopustu je v mnoha regionech spojené s masopustními průvody a maškarními bály. Děti i dospělí se převlíkají za různé pohádkové a jiné bytosti a společně slaví masopust. Pro děti je lákadlem předvést se v originálním kostýmu; pořádají se soutěže v tom, kdo má nejlepší kostým nebo masku. Nosit masky; zúčastnit se masopustních průvodů, to jsou pěkné lidové zvyky, které mají svou bohatou historii. Když se pak v kostýmu s nalíčenou tváří člověk podívá do zrcadla, může se v prvním momentu úplně leknout. Koho najednou v zrcadle vidím? Jsem to já nebo je to někdo jiný?

V dnešním evangeliu se Ježíš nevěnuje tradici masopustu, která tehdy ještě nebyla. Ale věnuje se v jiném smyslu tématu našeho maskování, našich kostýmů a pohledů do zrcadla. Ježíš sám nám nastavuje zrcadlo, a to poměrně kriticky. Upozorňuje nás na to, že nemáme druhým lidem nastavovat zrcadlo před tím, než se pozorně podíváme sami na sebe. Když se podívám do zrcadla, koho tam vidím? Vidím krásný kostým, vidím masku, která mi výborně padne; anebo vidím sám sebe takového, jaký skutečně jsem? Mám vůbec odvahu vidět sám sebe takového, jaký jsem ve skutečnosti? Nebo je tady nějaký trám v mém oku, který mi znemožňuje pravdivý pohled na sebe? Ježíšova slova dobře známe. Přesto není snadné je přijmout a aplikovat do života. Třísek v očích druhých lidí vidíme požehnaně. Posuzujeme je a odsuzujeme je, když se nám na nich něco nelíbí. A často přitom na ně promítáme jen vlastní chyby a slabosti, aniž bychom si to uvědomovali. To, co nám na druhém člověku nejvíce vadí a znervózňuje nás, bývá často to, co je skryté pod naší vlastní maskou; a proto jsme zaslepení, abychom si všimli trámu ve vlastním oku.

Co mě může osvobodit od vlastní slepoty? Kdo mi může sundat mou dobře nasazenou masku? Je to POKORA. Pokora je odvaha k pravdivému pohledu na sebe a své okolí. Schopnost vidět sebe a druhé Božíma očima. Taková pokora je neskutečně osvobozující. Je důležité si uvědomit, že Ježíš nám nenastavuje zrcadlo, aby nás odsoudil a ponížil, ale aby nám pomohl vyndat trámy z našich očí a uzdravit náš zrak. Ježíš se na mě nedívá očima druhých lidí, ale pohledem Boží lásky: Vidí mě takového, jaký jsem, a miluje mě takového, jaký jsem; miluje mě i s mými chybami a slabostmi, které bych nejraději ukryl pod maskou. Před Ježíšem se nemusím převlíkat do kostýmů a nasazovat si masku. Minulou neděli nám Ježíš v evangeliu řekl: *Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.* Takový je Ježíšův láskyplný pohled na nás. Je plný milosrdenství. Ve slově milosrdenství najdeme slovo *srdce*. Říká se, že člověk vidí správně jen srdcem. Možná bychom tuto větičku měli doplnit: Člověk vidí správně jen milým, čistým srdcem, srdcem, které je schopné integrovat Ježíšův pohled.

Učme se každý den Ježíšovu milosrdnému pohledu na sebe a na druhé. Když budu schopný dívat se pravdivě a milosrdně na své chyby a nedokonalosti; když budu ochotný je také přijmout a pravidelně odevzdávat do Božího milosrdenství (například ve svátosti smíření), pak také budu schopný podívat se pravdivě a milosrdně do očí druhého člověka. Možná v těch očích uvidím nějakou třísku. Třísku, která toho druhého bolí. Ale když se na tu třísku v oku svého bratra nebo sestry podívám pročištěným pohledem Božího milosrdenství, pak budu schopný pomoct pomalu ji vyndat, aniž bych svého bližního zranil.