Evangelium Mk 1,29-39

30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu ji horečka přestala

Šimonova tchýně leží v horečce - pro antického čtenáře to mohlo být příznakem vážného ohrožení (u Jan 4,52 horečka syna královského služebníka je znamením smrtelné nemoci). **Uzdravení se děje skrze běžné gesto "vzít za ruku a pozvednout nemocného" (srv. Mk 9,27; 5,41). Toto gesto je znamením předání moci - tentokrát uzdravující. Ježíš uzdravuje vlastní mocí - beze slov, bez nějaké modlitby (na rozdíl od Pavla, který na Maltě uzdravuje od horečky vzkládáním ruky a modlitbou - Sk 28,8). Fakt, že tchýně ihned slouží, je potvrzením (před očima přítomných) okamžitého a plného uzdravení**. **Navzdory mnohým pravidlům magie v boji proti horečce, Ježíš uzdravuje velmi prostě.** Div spočívá právě v okamžitém uzdravení: ta, která byla upoutána na lůžko, nyní slouží u stolu. **Díky Ježíšově doteku** může sloužit nejen svému dobrodinci, ale i přítomným učedníkům.

A co my? Nezapomínáme na drobná gesta pozornosti: upřímné podání ruky, podepření v nouzi, objetí nebo obyčejný úsměv? Vnímáme, že Pán může i skrze ně uzdravovat druhé? A to i ve „vážných“ případech?