**Svěřený majetek Lk 16,1-18**

**Zařazení**

Nový oddíl evangelia **16,31-17,10.** Je zde spojeno řada textů, které se týkají používání majetku, výkladu Zákona a soužití učedníků. Lk v tomto oddíle zpracoval jednak vlastní látku, která v jiných evangeliích není, a částečně použil pramen Q, který má spolu s Matoušem. V předchozím oddíle byli posluchači farizeové a zákoníci, ale nyní mluví především k učedníkům. Farizeové jsou však stále přítomni. Závěr oddílu znovu připomíná cestu do Jeruzaléma

Spojnicí s předchozím oddílem (marnotratný syn) je sloveso DIASKORPIDZO – mrhat

*Lk 15,13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým* ***životem svůj majetek rozházel.***

*Lk 16,1 Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že* ***špatně hospodaří*** *s jeho majetkem.*

**Podobenství o nepoctivém správci**

Nejzáhadnější ze všech podobenství, kdy nepoctivá osoba je dána za příklad a dostává pochvalu. Objevují se různé pokusy jednání správce ospravedlnit a vyložit v jiném smyslu. Například, že snížením úpisu odstranil skrytý (zakázaný) úrok, nebo že zrušil vlastní provizi, kterou s obchodu měl. Tyto úvahy jsou však zbytečné, protože správce je v textu označen jako nespravedlivý (nepoctivý). Není však chválen jeho podvod ale chytrost. Podobenství končí veršem 8, který odkazuje výrazově na palestinskou terminologii (synové světla – termín užívaný esejci).

**1 Svým učedníkům řekl: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.**

Podobenství je určeno pro učedníky jako lekce, jak je možné zacházet se svěřeným majetkem. Začíná jmenováním dvou hlavních postav. První je bohatý člověk a druhou správce jeho majetku. Bohatý muž se nestará o majetek sám, ale má na to manažera, který s jeho majetkem podniká. Vše patří majiteli, který však do činnosti ředitele firmy přímo nezasahuje. Správce není v tomto případě žádný otrok, ale svobodný člověk, kterému jsou svěřeny velké pravomoci – samostatné podnikání se svěřeným majetkem. Vlastní děj začíná jeho obviněním, které však není konkretizováno ani ověřeno, Může to být i pomluva. Jeho nařčení DIEBLETHE znamená zlý úmysl těch, kdo ho nařkli. Provalí se jakási aféra, která otřese jeho postavením a musí se poroučet. Nekoná se vyšetřování ani odsouzení. Obvinění (nevíme ani od koho) stačí k tomu, aby byl správce odvolán – podobně jako je tomu v politice. Jde o ztrátu důvěry.

**2 Zavolal ho a řekl mu: `Čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.´**

Správce se neptá, zda a jak byl okraden, ale rovnou vyzývá správce, aby předal funkci, klíče od tresoru a účetní knihy. Je odvolán a propuštěn. Obžalovaný to nerozporuje, přijímá bez námitek své odvolání a nic nevyvrací. Špatně hospodařit nemusí nutně znamenat krádež, ale špatnou investici - mít záporné výsledky a schodek. Složení účtů není kontrola ani revize, ale předání agendy. Podobné je to dnes v politice. Při aféře musí úředník odstoupit a teprve pak se může hájit. Podobně se chovají firmy, které své ředitele raději vymění dřív než aféra přeroste a lidé přestanou kupovat její zboží. Zachování dobrého jména je důležitější než udržení třeba schopného managera.

**3 Správce si řekl: `Co budu dělat, když mne pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím.**

Objevuje se pro Lukáše typická samomluva, která naznačuje vnitřní obrat a rozhodnutí. Správce se nehodlá hájit, ale myslí na to, co s ním bude. Propuštění (ztrátu důvěry) bere jako hotovou a danou věc. Jeho úvaha – na práci nejsem - doslova „kopat neumím“, má příslovečný charakter (tyhle bílé ručičky se na to nehodí), má však i psychický problém, pokud by měl jít žebrat. Je to pro člověk jeho postavení nemyslitelné a ponižující. Lépe zemřít než žebrat.

*Sir 40,28 Synu, neveď žebravý život; lépe zemřít než žebrat.*

Zde dostává podobenství až existencionální rozměr. Správce je v krizi a jeho dosavadní způsob života je ohrožen. Brzy bude zcela bez prostředků. Na rozdíl od marnotratného syna však se nemá kam vrátit. Je odkázán jen zcela na sebe. Našetřeno zřejmě nemá. V podobné situaci je tváří tvář smrti a konce svého života každý z nás. I my budeme odvolání z funkce. Ale zatímco správce prozíravě myslí na svou budoucnost, kterou je třeba řešit, my si často myslíme, že je na všechno dost času a nebereme budoucnost, která nás čeká vážně. V tom nás synové světa předbíhají.

**Kopat neumím a žebrat se stydím** je typický výraz pro tragický konec úředníka, středostavovské vrstvy, který byl propuštěn. Až dosud pracoval ve službách pro nejvyšší třídu, ale nikdo my nyní nepomůže – protože si jistě dost nahrabal. Po roce 1989 řada rodin tehdejších funkcionářů měla náhle nouzi. Podle manželky jednoho propuštěného vojáka (úředníka) z povolání byl pro ně rok 1989 katastrofa a sešup. Manžel se dal na pití a už nikdy se nevrátili klidné časy.

**Co budu dělat** – podobnou otázku si klade pošetilá boháč, zástupy posluchačů Jana Křtitele a zástupy po letnicích.

*Lk 12,17-18 17 Uvažoval o tom, a říkal si: `****Co budu dělat****, když nemám kam složit svou úrodu?´ 18 Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby*

*Lk 3,10 Zástupy se Jana ptaly:* ***"Co jen máme dělat?"*** *… 12 Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: "Mistře,* ***co máme dělat?"*** *… Tázali se ho i vojáci:* ***"A co máme dělat my?"***

*Sk 2,37 36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem." 37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům:* ***"Co máme dělat, bratří?"***

Je to správná otázka ve chvíli krize, ale je třeba si na ni také správně odpovědět.

**4 Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!´**

Správce nehází flintu do žita a využívá času, kdy *je ještě správcem a má dosavadní pravomoci*. Je to mezičas, když už ví, že bude propuštěn. Ale ještě má razítko a klíče od pokladny. Je mu jasné, že bude potřebovat pomoc druhých a snaží se vytvořit si na poslední chvíli přátelé, kteří mu budou zavázáni. Lukáš líčí vznik nápadu, který se zrodil ve správcově srdci. Nevysvětlil nám však mechanismus odpuštěných půjček, který bude následovat. Bylo přepsání dlužných úpisů legální? Šlo o odpuštění skrytého úroku nebo jeho správcovy provize? Správce očekává, že mu to tito lidé oplatí. Vychází se z představy helenistické reciprocity – jak ty mně tak já tobě, kterou však evangelium pokládá za samozřejmé minimum.

*Lk 6,32Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.*

*Lk 14,12 Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: "Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty*.

**5 Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: `Kolik jsi dlužen mému pánovi?´ On řekl: `Sto věder oleje.´ 6 Řekl mu: `Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.´**

Správce si nechává postupně zavolat dlužníky svého pána (modelově stačí dva) a každému nabízí snížení dlužního úpisu. U takového jednání nemohou být svědkové, proto si je volá jednoho po druhém. Správce si dlužníky zaváže tím, že jim odpustí část toho, co dluží majiteli hospodářství. Pomáhá vystavením nižšího úpisu, který snižuje na polovinu.

 **Sto věder oleje** dluh prvního se rovná cca 40 litrů oleje, což je roční sklizeň z cca 150 stromů. Dlužník dostane zpátky dlužní úpis, který podepsal, může ho zničit a je mu vyhotoven nový, kde bude zapsána a potvrzena pouze polovina. Tyto zápisy byly v kompetenci správce. Buď jde o drobné rolníky, kteří mají pronajatou půdu (olivový sad) a nájemné odevzdávají v naturáliích nebo jsou to obchodníci, kteří se berou zboží do komise a prodávají je dále. Vzhledem k číslům se však zdá, že jde spíš o velkoobchodníky. Protože zákon zakazoval úroky, byly závazky často v naturáliích, jejichž množství se nadhodnotilo, aby úroky zahrnovalo (odebral 50 litrů oleje, ale podepsal úvěr na sto litrů). Správce by pak pouze uvedl věci na pravou míru a zřekl by se úroku (či své provize). Jak to bylo myšleno, už se nedozvíme, stále však platí, že správce odpouští lidem, co byli dlužni majiteli a ne jemu.

**Rychle sedni** (honem)´naznačuje že jde o akci na hraně zákona. Času není nazbyt, brzy bude třeba předat funkci.

Podobě jako politik, který už ví, že nebyl zvolen, ale stále je ještě v úřadě a může leccos rozhodnout a změnit. Možná to není košer, ale má na to právo. Ze svého pohledu jedná prozíravě (milost pro odsouzené, jmenování někoho do funkce, státní zakázka). I po propuštění bude znát lidi, kteří budou zavázáni.

**7 Pak řekl druhému: `A kolik jsi dlužen ty?´ Odpověděl: `Sto měr obilí.´ Řekl mu: `Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.´**

Druhý dlužník dluží cca 400 hektolitrů pšenice, je mu však odpuštěna pouze pětina. Převedeno na peníze je to však cca stejná částka jako u prvního cca 500 denárů. Jednalo se proto nejspíš o obchodníky než o malé rolníky. Přesné číselné údaje ukazují na promyšlenost a rozhodnost, s kterou správce myslí na svou budoucnost a snaží se u nich uložit morální kapitál, který si pak bude moci vybrat. Je to na poslední chvíli a na úkor svého Pána, ale je to dobrá investice. Na poslední chvíli se o sebe postaral. Sám nic neukradl, a přitom druhým pomohl z dluhů.

 **8 Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové světla.**

Pochvala se týká výslovně jeho prozíravému opatření a zajištění budoucnosti. Skutečnost že správce jednal vůči svém pánu nespravedlivě je výslovně uvedena. Podobně je nazván soudce, který nakonec vyhoví vdově.

*Lk 18,6 Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, 5 dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.´" 6 A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten* ***nespravedlivý soudce!***

Překvapivé posouzení tohoto činu majitelem hospodářství je použito jako rada do současnosti. Lidé, kteří se řídí světskými hodnotami (jako např. správce) jsou často chytřejší než synové světla, je to kritika křesťanů (učedníků), kteří jsou liknaví a neberou vážně situaci, v které stojí před Bohem. Prozíravostí je zde míněna připravenost na Kristův příchod. Už je jasné, že jsme byli obviněni a je zbytečné se hájit, protože je jasné, že jsme se svým životem a časem hospodařili šatně. I my budeme muset složit účty, ale přitom můžeme **ve zbývajícím čase** ještě něco dobrého udělat. Pomoci svým bližním, odpustit jim jejich dluhy a hříchy.

**Nepoctivý** správce – doslova správce nespravedlnosti (podobně se mluví v 9 verši o mamon nespravedlnosti

**Prozíravost** – FRONÉSIS charakterizuje Aristoteles jako praktickou moudrost. Je to dovednost poznat, co je pro člověka (lidi) dobré. Takové jsou dobří správci hospodářství a v politice. Předmětem chvály je schopnts nálewžitě a včas reagovat nikoli mravnost takového činu. Pochvala od majitele je naprosto nečekaná – pro nás a zřejmě i pro managera, který mohl čekat, že bude pokárán za to, že šikovně využil situace. Odkud se majitel o změnách úpisů dozvěděl, není jasné.

**Různé verze výkladu**

a/ špatný překlad, původně prý bylo, že správce proklel (to by bylo logické, ale příběh ztrácí se pointa.

b/ věta je ve skutečnosti otázkou: Myslíte si snad, že ho pán pochválil? V textu potom chybí odpověď …

c/ Pánem je míněn Ježíš (ve třetí osobě) „Ježíš pochválil toho správce“ – ale pak nám zase chybí reakce majitele z podobenství, které by nemělo závěr. Navíc Ježíš pokračuje - ale já vám pravím

d/ logické proto je, že chválu vyslovil Pán vystupující v podobenství, ale proč chválí?

* Mohlo jít o finanční operaci, která byla i pro něho výhodná (odpis daní)
* Pán projevil nadhled a uznal, že správce šikovně využil situace.
* Jde o divadelní jednoaktovku komediálního typu, ve které vystupuje sympatický rošťák nebo mazaný sluha, Majitel možná také šikovně využíval různé účetní machinace a ocenil, co provedl jeho správce.
* Pán ocenil - jak ho správce mazaně oblestil a připravil o část majetku, kterého ho však má tolik, že mu tato drobná krádež neuškodí.

**Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové světla.**

Tyto termíny užívali v té době esejci v poušti, kteří se považovali za syny světla a ostatní měli za syny tmy.

NZ zná tuto terminologii také:

*1 Tes 5,3 2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. 3 Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. 4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 5* ***Vy všichni jste synové světla a synové dne****. Nepatříme noci ani temnotě. 6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.*

*Ef 5,8 8 I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.* ***9 Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;*** *10 zkoumejte, co se líbí Pánu.*

*Jan 12,335 Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. 36* ***Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla."*** *Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi. 37 Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho;*

Synové tohoto věku jednají v krizových případech prozíravěji než synové světla. Nevymlouvají se na nic a jednají.

Možné Intepretace podobenství:

A

Člověk, který je bezprostředně ohrožen (např.vyhozen z práce) a neví, co s ním bude. Ve chvíli, kdy neví, co dělat dostane spásný nápad – využije krátké lhůty, kdy už ví, že se musí poroučet, ale ještě není sesazen a podnikne kroky, kterými se zajistí, Místo, aby si stěžoval, odmítal tomu uvěřit, podnikne rozumné kroky, kterými se zachrání. Takto je na tom každý tváří v tvář svému konci, o němž víme, že přijde, i když stále ještě můžeme leccos změnit. To, co je zde doporučeno jako příklad ze světa byznysu - je navazování vztahů. Získávání si přátel. Investice do lidí. Takové přátelství je silnější než smrt. Zůstane po nás to, co jsme udělali pro druhé.

B

Na celém příběhu je nejpodivnější jednání Majitele. ( správce u oba dlužníky chápeme). Majitel jedná velmi velkoryse, nic nepočítá, nezjišťuje a má pochopní pro správce i dlužníky i když žilou pouští jemu. Do této role můžeme dosadit pouze Boha, kterému také patří vše, a my to jen spravujeme. Majitel světa má velký nadhled a na pár litrech oleje mu až tak nezáleží. Má jiný vztah majetku než většina z nás. Záleží mnu víc na lidech (kterým bylo odpuštěno) než na majetku.

Jsou tu však ještě ti, kteří našeho správce pomluvili. Za nimi můžeme hledat samospravedlivé, kteří by nejraději každého odsoudili a na každém si něco najdou. Majitel je v tomto pojetí Bůh a my správcové. Takový byl i model dědictví v zaslíbené zemi, která patří Hospodinu - ale každý má svěřený díl, který se předává z generace na generaci.

Podobně se hovoří v jiných podobenství o služebníku, který nechtěl odpustit a dalších. Vždy tam přichází pán, který si vyžádá účty z toho, co jim bylo svěřeno.

*Mt 18,23 23 "S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. 24 Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven.*

*Lk 19,11 15 Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.*

*Lk 20,9 9 Pak začal vypravovat lidu toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a odcestoval. 10 V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali zpět s prázdnou.*

Obvinění, že hospodařil špatně. správce nerozporuje. I my víme, že jsme lidé hříšní a neudělali jsme vše, co jsme mohli. Správce začne jednat úplně jinak než dosud. Už ví, že na Božím soud bude odvolán, rozhodne se získat aspoň pár lidí na svou stranu. Snaží se získat jejich přátelství a zmenšit jejich dluhy. A Bůh je spokojen! Protože toto je jeho představa, jak se má s majetkem zacházet: ne ho hromadit víc a víc, ale využít ho ve prospěch druhých. – a to se právě stalo. Majitel správce pochválí za to, že rozdal jeho majetek – ale rozumně. Marnotratný sny také rozdával majetek svého otce - ale bezútěšně, nesmyslně, bez efektu – Správce však investoval svěřený majetek do své budoucnosti.

C

V podobenství nehraje hlavní roli majetek, ale dluh. Nejde o to, kdo co má, ale kolik dluží. Všichni mají (máme) dluh u Pána. Správce odpouští dluhy, které nejsou jeho, Odpouští z cizího. Dluh je ovšem v Bibli metafora pro hřích. A odepsání dluhu znamená odpuštění. Matoušovo podobenství je také o dluzích a jeho smyslem je odpuštění druhým, Možná toto podobenství patří víc spíše k předchozímu příběhu, kde otec odpouštěl svému synovi. Správce ve chvíli kdy se uvědomí, že na Božím soudu neobstojí, nepropadne panice, ale udělá něco prozíravého. Začne odpouštět svým bližním. Odpouštění se ovšem mnoha lidem nelíbí a mají za to, že hřích má být po zásluze potrestán. Jinak hrozí, že naše poslušnost a věrnost bude zbytečná. Všechny dlužní úpisy patří Bohu, a ne nám. Když odpouštíme, vtahujeme do to hry nejen své ale i Boží odpouštění. Ale Bůh to tak chce a raduje se, když odpouštíme. Navíc si tím děláme přátele.