**Boháč a Lazar Lk 16,19-31**

Lukáš vkládá do svého evangelia podobenství, které je určeno farizeům

*Lk 16,14 Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.*

Jde o jeho vlastní látku, kterou stylisticky skoro neupravil (jak to měl jindy ve zvyku)a ponechal je v původní podobě. Jde o **příkladové vyprávění**, podobně jako příběh o milosrdném Samařanu, boháči a stodolách a farizeovi a celníkovi. Není tedy řečeno, že se to někdy skutečně stalo. Podobenství má dva vrcholy – změnu lidského postavení po smrti a možný návrat vzkříšeného jako posla, který by varoval živé. Téma zvratu v posmrtném životě je oblíbeným námětem antické literatury. První část podobenství je ilustrací dřívějšího výroku o blahoslavenství chudých a druhá odmítá znamení z nebe. Dvojí odkaz a Mojžíše proroky navazuje na předchozí

*Lk 11,29 Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: "Toto pokolení je zlé;* ***žádá si znamení,*** *ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka tomuto pokolení.*

*Lk 6,20/24 Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám,* ***chudí, neboť vaše je království Boží****. 24 Ale běda vám,* ***bohatým,*** *vždyť* ***vám se už potěšení dostalo****.*

*Lk 16,* ***Zákon a proroci*** *až do Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup. 17 Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.*

V té době existovalo několik verzí tohoto příběhu v lidových vyprávěních. Na našem podobenství je originální ( a ježíšovský) jeho druhá díl – rozhovor v pekle a snaha zachránit své nejbližší. Egyptská pohádka končila slovy Kdo je na zemi dobrý, k tomu se se dobře chovají i v říši mrtvých a kdo je na zemi zlý, k tomu se tam chovají zle.

Palestinská verze hovořila o chudém zákoníkovi a bohatém celníkovi. Zákoník je pohřben bez průvodu, celník s velkou okázalostí. To se zdá být nespravedlivé. Ale ukáže se, že boháč udělěl v životě přece jen jeden dobrý skutek (rozdal jídlo, které mu zbylo) a zákoník udělal jednu chybu při modlení, za kterou je potrestán chudým pohřbem. Na onom světě však chudý zákoník vejde do krásné zahrady, kdežto bohatý celník prožívá muka. Chtěl by se napít, ale voda mu vždy unikne. Vzhledem k tomu, že příběh byl všeobecně znám a Ježíš ho pouze použil, nemusí si dělat starosti s tím, že by to snad byla Ježíšova informace o tom, jak to vypadá v nebi a v pekle. Lidská představa a konstrukce je použita k tomu, aby se posluchači uvědomili, že všechno důležité vědí a záleží na nich, co je čeká po smrti.

**19 Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.**

Zmíněný člověk nemá jméno ani bydliště, je zmíněn pouze jeho způsob života. – má zálibu v drahém (značkovém) oblečení. Purpurová barva byla oděvem králů a zámožných lidí. Tento muž dokonce hoduje každý den!

***Lk 7,25****25 Nebo co jste vyšli shlédnout?* ***Člověka oblečeného do drahých šatů?******Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepychu, jsou v královských palácích.***

*Est 8,1515 Mordokaj vyšel od krále v královském rouchu z purpurově fialové látky a sněhobílého plátna, s velkou zlatou korunou a* ***pláštěm z bělostného plátna a šarlatu.***

Připomíná boháče, pro kterého je jídlo a pití nejvyšším a jediným cílem. Bohatý člověk není mravně špatný, je však zaměřen pouze sám na sebe. Nic víc ho nezajímá. Nemá jméno – jako kdyby nebyl. Pozdější rukopisy mu proto dávají jméno Neznámé jméno boháče, ale známe jeho styl života. Nemusí pracovat a denně pořádá hostiny. Svrchní šat má z purpurové vlny a spodní z egyptského jemné látky- kmentu). Může si dopřát luxus. Jeho vina není však zmíněna. Vyvstane teprve později. Užívat si – podobně jako otec, když přišel marnotratný syn domů. Nezazní nic vysloveně negativního, ničím se přímo neprovinil ale také nic osobního. Víme jen, jak si užívá a jak se obléká. Není o něm co jiného říci.

***Am 6,4-7****4 Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny,* ***povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, 5 blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David,*** *6 pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. 7 Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců, ustane hodokvas povalečů.*

***LK 12,19*** *18 Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby 19 a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let;* ***klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´***

***Lk 15,23*** *22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste* ***ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. 23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí****, 24 protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´* ***A začali se veselit.***

**20 U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, 21 a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.**

V protikladu je obšírně vylíčen života chudáka. Na rozdíl od boháče jméno má. Lazar znamená Boží pomoc – řecká forma hebrejského jména Eleazar (Bůh pomáhá). Jméno vypovídá o tom, že i když si tohoto člověka nikdo nevšímá, Bůh o něm ví a nezapomene na něj.

Ležel- ELEBLEPTO – pasivní tvar, který se používal o osobách upoutaných na lůžko a znamená bezmocnost.

*Mt 8,6 "Pane, můj sluha* ***leží doma ochrnutý a hrozně trpí****."*

*Mt 8,14 Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že* ***jeho tchyně leží v horečce****.*

*Mt 9,2 2 A hle, přinesli k němu* ***ochrnutého, ležícího na lůžku****.*

Vředy připomínají Joba a znamenají tšěžkou nemoc

*Jb 2,7 7 A satan od Hospodina odešel a* ***ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy****.*

Touha nasytiti se zbytky padajícími ze stolu a obtěžování od potulných psů (nečistá zvířata) dokreslují jeho bídu a nouzi. Ale i zde chybí jakýkoli odkaz na jeho jednání a víru. Není zmíněna ani trpělivost a důvěra v Boha (kromě jména). Podle tradiční nauky o odplatě je jeho neštěstí způsobeno následkem jeho dřívějšího provinění, zatímco bohatství znamenalo zdar a viditelné Boží požehnání.

Nedostává ani zbytky – odhozené kusy chleba, který sloužil jako podložka pro maso a zeleninu. Psi znamenají nečistotu, dotírání divokých cizích) psů.

*Ex 22,3130 Buďte mými muži svatými. Maso zvířete rozsápaného na poli nebudete jíst****, hodíte je psovi.***

*1 Kr 21,19 Promluv k němu: »Toto praví Hospodin: Zavraždil jsi a teď si zabíráš.« Ohlas mu: »Toto praví Hospodin: Na místě, kde* ***psi chlemtali krev*** *Nábotovu, budou psi* ***chlemtat i tvoji krev.«"***

*Ž 22,16 17* ***Smečka psů mě kruhem svírá****, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy,*

*Mt 15,26 26 On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a* ***hodit jej psům****."*

Lazar leží u dveří, nežebrá, nevolá o pomoc, jen čeká, byl by se spokojil i s odpadky. Boháč ho nemůže nevidět, však ho také později pozná a oslovuje jménem. Je třeba vidět trápení a bolest, která mlčí a nic neříká. Boháč by asi neměl námitky, kdyby mu „někdo“ nosil, co stejně spadlo pod stůl stolu, ale nikomu takový příkaz nedal.

Věta o tom, že toužil se nasytit je nedořečená, některé rukopisy doplní „ a nikdo mu nic nedal“. Ale silnější je jeho trvalá a nesplněná touha. Toužil - ale psy byli rychlejší. Ti dva muži se míjí, i když jsou si tak blízko. Lazar není chudý leč spravedlivý rabín, ani poctivý, i když chudý řemeslník jako je tomu v současných verzích. Je pouze chudý. A ještě má vředy. – to naznačovalo, že ho Pán Bůh za něco trestá.

**22 I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.**

Věta začíná slovy i stalo se, což je znamená zlom ( I stalo se v těch dnech … Lk 2) Změna udělu nastává po smrti. Nejprve umírá chudák a je přenesen do nebe – do klína Abrahamova. O jeho pohřbu není řeč, zřejmě ho ani neměl. Andělé vykonají, co u neudělali lidé? Podobnou představu z tehdejší židovské literatury však neznáme. Scéna připomíná Henocha nebo Eliáše U boháče je naopak pohřeb zmíněn jako to důležitá okolnost. Chudák dostává čestné místo na nebeské hostině – hned vedle Abrahama.

*Gn 5,24 I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho,* ***neboť ho Bůh vzal.***

*2 Kr 2,11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a* ***Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.***

**23 A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.**

Boháč se nachází v říši mrtvých – HADES. Lazar tam však není a je někde daleko. (komentář Lk 10,15)

Nad boháčem byl vynesen rozsudek a nemá možnost své postavení změnit. Pouze by si mohl ulehčit.

Chudák je naopak v místě blaženosti. Oba však na sebe vidí! Boháč zakouší trýzeň a vidí toho, kdo se má dobře Tak je pospána velikost jeho utrpení.

Abrahamova náruč (na prsou) se vyskytuje pouze u Lukáše. Je asi odvozena ze starobylého výrazu – být připojen ke svému lidu. Jde o čestné místo.

*Jan 13,23 Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku.*

*Gn 49,33 Když Jákob dokončil příkazy svým synům, uložil se opět na lože a zesnul. Tak byl připojen k svému lidu.*

*Nu 27,12 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abárím a pohlédni na zemi, kterou jsem dal Izraelcům. 13 Až ji uvidíš, budeš i ty připojen ke svému lidu, tak jako k němu byl připojen tvůj bratr Áron.*

Podsvětí HADES -zde se boháčovi vede zcela opačně, než na této zemi. Je potrestán vzdáleností od Boha a jeho lásky. Jaká byla vzdálenost mezi ním a Lazarem (přitom byl u jeho dveří!), tak je nyní vzdálen od radosti svého lidu. Co zlého provedl? Naše vina nebývá jen v tom, co uděláme špatně, ale i v tom co neuděláme vůbec. Hřích je odepření zájmu a lásky druhým lidem, nevšímavost. Lhostejnost.

Hádes je řecké místo pro mrtvé, podzemní svět stínů, hebrejsky šeol.

*Gn 37,25 34 I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní.*

*35 Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal: "Ve smutku sestoupím za synem do podsvětí." Tak oplakával otec Josefa.*

*Ž 6,5 5 Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň! 6 Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?*

*Iz 14 11 Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů." 12 Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!*

*13 A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. 14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." 15 Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!*

*Lk 10,1515 A ty, Kafarnaum, budeš vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš!*

**24 Tu zvolal: `Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´**

Boháč se obrací na Abrahama slovy „Otče“ a tím dává najevo svou příslušnost a naději svázanou s židovstvím.

(Josef Flavius nazývá Abrahama otcem všech židů. Je přesvědčen, že jako potomkem Abrahama má nárok na pomoc a zastání.

*Lk 1,73 71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí, 72 slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, 73* ***na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi****, že nám dá, 74 abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu 75 jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.*

*Lk 3,8 8 Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a* ***nezačínejte si říkat: `Náš otec jest Abraham****!´ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.*

*Lk 13,1616 A* ***tato žena, dcera Abrahamova****, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?"*

*Lk 9,99 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu;* ***vždyť je to také syn Abrahamův****.*

Boháč žádá o tři věci:

Poprvé o úlevu a pomoc – kterou on sám neposkytl chudému u svých vrat - o svlažení rtů (v ráji tečou řeky) Źízeň v říši smrti byla známá Neutišitelná žízeň byla součást věčného trestu

4 Ezd 8,59

4 Ezd 15,58

Boháč si přitom stále myslí, že je něco víc. Žádá, aby byl k něm Lazar poslán jako sluha a pomohl mu schladit žízeň. Přesto je vidět, jak hluboko klesl. Musí prosit o číši vody studené. Boháč neprotestuje proti svému údělu a přijímá ho.

O smilování proís ten, kdo smilování neměl. Těmito slvoy prosí lidé Ježíše o uzdravení.

*Lk 17,1312 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál 13 a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!"*

*Lk 18,36-3937 Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38 Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"*

**25 Abraham řekl: `Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.**

Abraham se na boháče obrací přátelsky a důvěrně (synu doslova dítě!). Uznává ho za svého potomka, avšak ani toto privilegium mu už nyní nepomůže Důvod je vysvětlen jako princip odplaty a byl už zmíněn v  Blahoslavenstvích a Běda.

*Lk 6,20 Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "****Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží****. 21 Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. --- 24 Ale* ***běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. 2****5 Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat.*

*Lk 14,11 Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."*

Boháč si má vzpomenout, že jemu se dobrého již dostalo a to vrchovatě, zatímco Lazar nyní konzumuje svou útěchu a Boží pomoc. Abraham mu vysvětluje, že jejich role se nyní a navěky obrátily. Co byl Lazar v pozemském životě, to je nyní boháč v pekle. Co Lazarovi chybělo a po čem marně toužil ( a ty jsi měl do sytosti !), má on nyní a navěky. Tak je už nyní jasně řečeno, co je důležité dělat v tomto životě. Konat dobro a projevovat milosrdenství, aby se nám těchto věcí v budoucnu dostalo. Není milosrdenství v budoucím životě pro ty, kteří neprojevili milosrdenství v tomto světě. Mít se dobře zaživa stojí proti zakoušení muk po smrti. Lazar naopak je nyní potěšován

**26 A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám.´**

Veliká propast podtrhuje oddělenost nebeské blaženosti od místa trvalých muk. Jde o trvalé rozdělení, které již není možné překonat. Ani Abrahama nemůže pomoci, i kdyby sám chtěl. Abraham boháčovi připomíná, co se obecně soudilo, o sociálních rozdílech na zemi. Mezi lidmi je propast, chudí a bohatí jsou odděleni a nemohou jeden k druhému, Propast, která je dělila za života, se nyní opakuje. Lazar mlčel a jen toužil. Boháč se trápí, a touží po vodě. Volá Lazara na pomoc. V příběhu překvapivě chybí Bůh. Vše řeší Abraham jako znalec poměrů toho, jak to na onom životě chodí. Jako kdyby se tu nechával ještě prostor pro Boží zásah a změnu … Ježíš jako kdyby nechtěl Pána Boha do tohoto příběhu zatahovat a nechává vše na Abrahamovi ( svatý Petr), který si to tma organizuje

Propast je mezi my a vy.

1 Hen 18,11-16, 21,1-10, 22,1-14

**27 Řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, 28 neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.´**

Rozhovor dostává nový směr a příběh nečekané pokračování. Dosavadní příběhy posluchači znali a byli překvapeni novým vyústěním. Boháč přestává myslet na sebe a začne myslet na druhé. Přestává řešit sám sebe a není mu jedno, co poznal. Jeho případ je uzavřen, ale mnozí ho mají ještě otevřený, Opět chce využít „svého“ Lazara, který pro něj byl dosud jen vzduch a teď se na něj obrací už podruhé.

Druhá prosba, kdy boháč oslovuje Abrahama podruhé jako svého otce, dává vyprávění nový směr. Jestliže boháč nemá možnost na změnu svého postavení, chce varovat své nejbližší – příbuzné. Jeho bratři jsou dosud naživu a zřejmě žijí podobným způsobem jako boháč – možná dokonce ve stejném domě. Má je varovat /( vydat jim svědectví), aby je nestihl podobný osud. Toto varování ze záhrobí by mělo lidi bezpečně přesvědčit. Boháč chce opět použít Lazara jako sluhu, který má pomoci jeho rodině. Ale přesto se situace mění. V jeho srdci se poprvé objeví kus lásky – zatím aspoň k vlastní rodině.

Sloveso nabádat /napomínat/ dosvědčovat je pro Lk typické pro křesťanské kázání

*Sk 2,40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr* ***zapřísahal a napomínal****: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" 41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.*

*Sk 10,40* ***Bůh jej však třetího dne vzkřísil*** *a dal mu zjevit se - 41 nikoli všemu lidu, nýbrž* ***jen svědkům****, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. 42 A uložil nám, abychom* ***kázali lidu a dosvědčovali,*** *že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. 43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."*

*Sk 20,21 Naléhal jsem na Židy i Řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána, Ježíše Krista.*

*Sk 28,23 Určili Pavlovi den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k nim hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčoval je o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. 24 Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. (v Římě)*

**29 Ale Abraham mu odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!´**

I druhá prosba je zamítnuta. Dosavadní starozákonní svědectví je plně postačující. Zákon a proroci tvoří větší část trojdílné hebrejské Bible (chybí zde tzv. Spisy: např. žalmy, Job, Ester Rut, atd. Boží vůle byla jasně vyslovena. Člověk nepotřebuje a nedostane žádné poselství z onoho světa. Stejně by mu neuvěřil, když věřit nechce.

*Lk 16,16* ***Zákon a proroci*** *až do Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a* ***každý si do něho vynucuje vstup****. 17* ***Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona****.*

**30 On řekl: `Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´**

Boháč dále „bojuje“ za své bratry, kteří tak jako on netuší o zkáze, která je čeká. Má za to, že teprve kdyby k nim přišel někdo z mrtvých, vezmou to vážně. Tento motiv by mohl být ozvěnou povelikonočního zvěstování církve, které nebylo mnohými bráno vážně. Podobný motiv se však vyskytuje i nezávisle na tom už ve SZ.

*1 Sa 28,6 Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí:* ***"Věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého.*** *Přivolej mi, koho ti řeknu."*

*2 Kr 21,6 Mennaše svého syna provedl ohněm, věštil z oblaků* ***a obíral se hadačstvím, ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce;*** *dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel.*

*Iz 8,19 Řeknou vám: "****Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají****." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých? 20 K zákonu a svědectví!*

Bible obsahuje všechny potřební příkazy. Je tam, řeč o soucitu i odsouzení zbytečného luxusu.

*Mk 8,11 I přišli farizeové a začali se s ním přít;* ***žádali na něm znamení z nebe*** *a tak ho pokoušeli.*

*12 V duchu si povzdechl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení.*

**31 Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.´"**

Ti, kdo nečiní pokání na základě Božího slova, které je obsaženo v Bibli, nebudou činit pokání, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Zde již je odpověď ovlivněna křesťankou zkušeností. Jestliže někdo nepřijímá Boží slovo, v jeho moudrosti a pravdivosti, nedá se přesvědčit ani zázrakem vzkříšení (bude zpochybňovat i vzkříšení).

*Lk 16,1616 Zákon a proroci až do Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup.*

Důraz na péči o chudé je např.

*Ex 22,20 Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. 21 Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. 22 Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším.*

*23 Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci.*

*Lv 19,9 Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. 10 Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh.*

*DT 10,17 Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, 18 ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat.*

Smyslem podobenství není být jako Lazar a dostat se do nebe, protože jsme za života poznali jen chudobu, Podobenství však připomíná, že na světě jsou těsně vedle sebe lidé, kteří žijí v přepychu a lidé kteří mají nedostatek. Naším úkolem je tyto rozdíly zmírňovat a bídu odstraňovat. To je úkolem církve demokratikcé společnosti. Pro naši budoucnost po smrti je rozhodující, jak se chováme a žijeme dnes. Je třeba vidět Lazary, kteří žijí vedle nás (na prahu u našich dveří)

Výraz BASANOS -. (verše 23/28) se překládá jako muka. Původně jde o prubířský kámen, jimiž byla zkoušena pravost kovu nebo obsah zlata v mincích. Přeneseně jde o vyšetřování, při němž je člověk podroben tělesnému utrpení , aby se ukázalo, co je zač. V závěreční větě (jednotné číslo) může jít o význam jako zkoušení, tříbení. Někteří ho proto vykládají jako místo očištění, nikoli definitivního trestu. Už prosba za boháčovi bratry ukazuje na pozitivní působení tohoto očistce. Abraham nemá možnost propast překročit. Ale Ježíš Kristus ano.

*Zj 1,17 Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků.* ***Mám klíče od smrti i hrobu****.*

*1 Pt 3,18 18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 19* ***Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení****, 20 kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí.*

Kristu může tuto hranici překročit a člověka zachránit. Tak to zaznívá ve starých hymnech: Kristus rozbil prány podsvětí, sestoupil do říše mrtvých, aby i zde zvěstoval moc svého odpuštění a oběti, která nás vykoupila z hříchu.

Ježíšův příběh neřeší hříchy nebo zásluhy. Je tu pouze boháč a chudák. Lazar je odměněn z pouhé milosti. Ničím si svou spásu nezaslouží. Ale to spása a boží království – nebo jen lidová představa. V příběhu Lazar ani jednou nepromluví. Když se s ním ztotožníme, pak víme, že ani chudoba ani nemoc není prokletí a bude z nás jednou sejmuto. Abraham učí že poměry na zemi se v nebi zrcadlově obrací. Boháč je varován před prázdným životem, Nic neudělá, nic nepokazí, ale je sám. Na všechno je pozdě. Je tu i majetek který se nehýbe. Nikomu neprospívá ani nepomáhá.