**LK 17 7-19 – postavení služebníka a uzdravení deseti malomocných**

Tento oddíl tvoří závěr delšího oddílu (16,1-17,10) v němž Lk shromáždil Ježíšovy výroky o životě svých učedníků. Jedná s podobenství, které má pouze Lk ( někteří myslí, že ho převzal z Q a doplnil o verš osmý. Souvislost s předchozím textem může být mezi potřebou víry a odmítnutím myšlenky výkonu. Podobenství navazuje na Ježíšovu kritiku farizeů, kteří se domnívali, že za své (nadbytečné) zbožné skutky mají nárok (přednost) na zvláštní odměnu. Tento Ježíšův výrok má paralely v soudobé židovské literatuře.

*Nebuďte jako služebníci, kteří pánu slouží s úmyslem obdržet odměnu, ale spíše buďte jako služebnici, kteří pánu slouží bez úmyslu obdržet odměnu, kéž bázeň Boží spočívá na vás.*

*Jestliže jsi dosáhl mnoho v Zákoně, nenárokuj si pro sebe zásluhu, protože pro tento účel jsi byl stvořen.*

Poslední desátý verš vztahuje podobenství na učedníky, kteří mají svou církevní službu vykonávat pokorně a s vědomím povinnosti. Lk ho zařazením tohoto výroku dokonce vztáhl přímo na představitele sborů (v Lk 17,5 se mluví o Apoštolech !

**7 "Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: `Pojď si hned sednout ke stolu´? 8 Neřekne mu spíše: `Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty!´?**

Podobenství začíná otázkou a tak vybízí čtenáře k zamyšlení (podobně třeba Lk 11,5 a 15,4). Předpokládá se zde rolník, který má jednoho služebníka, který přijde po těžké práci na poli do domu svého pána. Jeho pán mu neděkuje, ani ho neobsluhuje, ale má pro něj další práci – obsluhu u stolu. Teprve když splní všechny úkoly může se i on sám najíst a napít. Tak tomu bylo v antice všeobecně – otroci jedli jako poslední.

Služebník zde otrok, LK ho taka odlišuje od nádeníka za mzdu ( marnotratný syn)

*Lk 15,17 Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!*

**Oral a pásl** – obě slovesa slouží v NZ *také k*obraznému popsání apoštolské služby

*1 K 9,9 V Mojžíšově zákoně je přece psáno: `Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí´. Má tu Bůh na mysli dobytek? 10 Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten,* ***kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl.*** *11 Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu?*

*J 21,16 Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "****Buď pastýřem mých ovcí****!"*

*Sk 20,28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce,* ***abyste byli pastýři Boží církve,*** *kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.*

*1 Pt 5,1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2* ***Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás****, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,*

**9 Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno?**

Není důvod k díku ani odměně, protože to neodpovídá vztahu pána a otroka. Jestliže se nakonec nají a napije i on, nejedná se odměnu, ale zájem jeho pána, aby pro něj mohl dál vykonávat práci. Děkovat zde neznamená dobré způsoby, ale společenskou povinnost. Otázka předpokládá zápornou odpověď. Člověk, který pracuje v díle evangelia, nemá čekat ani vyžadovat díky za svou službu, ale naopak on má děkovat Bohu, že se smí na této práci podílet. Děkovat Bohu se však sluší a patří, ne však lidem na úkor Boha.

*1 Tm 1,12* ***Děkuji našemu Pánu****, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě,*

*2 Tm 1,3* ***Děkuji za tebe Bohu****, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci.*

**10 Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.´"**

Tato z našeho pohledu až krutá skutečnost je převzata s každodenního života a není nijak zpochybněna. Neříká se, zda je to správné, prostě to tak je – jedná se o společenskou konvenci, kterou každý chápe. Zde však slouží k pochopení našeho vztahu a povinnostem, které máme vůči Bohu. Tak jako se otrok nemůže domáhat díků ani odměny za svou práci (protože celý patří svému pánu včetně své práce), tak je člověk ve vztahu v Bohu v naprosté závislosti a nemůže předstupovat s žádnými požadavky a nároky. I když udělá vše, co od něj Bůh žádá, splní pouze sovu povinnost. Podobenství tak podtrhuje křesťanskou skromnost a pokoru. Jestliže Ježíš jindy mluví o odměně, nemáme na ni žádný nárok - je projevme Boží milosti a lásky.

Srovnej podobenství od dělnících na vinici

*Mt 20,12 `Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!´ 13 On však odpověděl jednomu z nich: `Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? 14 Vezmi si, co ti patří a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; 15 nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?´ 16 Tak budou poslední první a první poslední."*

**Tak i vy** – z pravidel každodenního života vyplývá něco podobného do vzahů k bohu a bližním v církvi

*Lk 14,32 Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.* ***Tak ani žádný z vás****, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.*

**Neužiteční služebníci** – výraz je použit ještě v Mt 25,30 ve smyslu: „ten, z něhož není žádný zisk, užitek“

*27 Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. 28 Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! 29 Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 30 A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.´*

Z pánova pohledu jde o službu, kterou může klidně vykonávat někdo jiný.

**Třetí část zprávy o cestě Lk 11,11- 19,27**

Třetí zmínka o Jeruzalému, který je cílem Ježíšovy cesty a začátkem cesty církve.

*Lk 9, 51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru,* ***upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma***

*52 a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. 53* Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.

*Lk 13,22 Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil* ***a přitom stále směřoval k Jeruzalému.***

Příběh navazuje na předchozí oddíl tématem vděčnosti k Bohu (uzdravený poděkoval Ježíšovi), který kontrastuje s předchozím očekáváním, že lidé budou děkovat nám.

Příběh o uzdravení (očištění) deseti malomocných má pouze Lk a pochází nejspíš z jeho vlastního pramene. Úvod i závěr Lk přeformuloval. Příbuzný oddíl najdeme u Marka. Odkud ho převzal i Lukáš. Jsou to však odlišné příběhy.

*Lk 5,12-16 12 V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." 13* ***On vztáhl ruku, dotkl se ho*** *a řekl: "Chci, buď čist."* ***A hned se jeho malomocenství ztratilo****. 14 Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal: "Ale jdi," pravil, "ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví." 15 Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí. 16 On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.*

**11 Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou.**

**Galilea a Samařsko** – Lk to říká obecně a nemá představu, na kterém místě k události došlo. Kvůli později uvedenému Samařanovi se zřejmě Samařsko objevuje jako první, ačkoli zeměpisně by to mělo být naopak (cesta do Jeruzaléma vedla z Galileje přes Samařsko). Vesnice není pojmenována a počet deset je spíš zaokrouhlený. Jde tedy o typickou a nikoli konkrétní situaci.

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

Podle zákona museli malomocní stát opodál a upozornit a sebe.

*Lv 13,45-46 45 Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat: »Nečistý, nečistý!« 46 Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.*

Místo volání nečistý volají malomocní o pomoc a smilování. Oslovují Ježíše titulem Mistře, který používají u Lukáše výhradně jeho učedníci (toto je jediná výjimka). Prosba o smilování je výrazem nouze a úcty (nečiní si na uzdravení nárok).

Ž 25,16 Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.

Lk 16,24 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.´

*Lk 18,35 Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. 36 Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. 37 Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38 Tu zvolal:*

**14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.**

Ježíš nepronáší mocné slovo vedoucí k uzdravení, ale dává jim pokyn, aby se šli ukázat kněžím, Pokud by byli uzdraveni, museli se ukázat kněžím, aby se mohli opět vrátiti do lidského společenství.

Lv 13,2 "Když se někomu objeví na kůži otok nebo vyrážka či bělavá skvrna a na jeho kůži bude příznak malomocenství, bude přiveden ke knězi Áronovi nebo k některému z jeho synů, kněží. 3 Kněz mu prohlédne postižené místo na kůži.

Lv 13,6 Sedmého dne ho kněz opět prohlédne. Je-li postižené místo nevýrazné a nerozšířilo se po kůži, prohlásí jej kněz za čistého. Je to jen vyrážka. Vypere své šaty a bude čistý.

Nu 5,2-32 "Přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém. 3 Vyhostíte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, vyhostíte je ven za tábor, aby neznečišťovaly tábory těch, uprostřed nichž já přebývám." 4 Izraelci tak učinili a vyhostili je ven za tábor.

Zde jsou však podrobnie zm,oušce, zda uvěří, že mohou být uzdraveni ( jinka by cesta nedávla smysl.

*2 Kr 5,10 Elíša mu po poslovi vzkázal: "Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist." 11 Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: "Hle, říkal jsem si: »Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství.« Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?" Obrátil se a rozhořčeně odcházel. 13 Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: "Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: »Omyj se, a budeš čist.«" On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist.*

Tím, že se řídí jeho pokynem, projeví víru a jsou cestu uzdraveni. Ježíš vyslyšel jejich prosbu- Jediný případ uzdravení, které se stane cestou bez přítomnosti ostatních.

**15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;**

Pouze jeden poznal, že Bůh mu pomohl skrze Ježíše. Vrací se proto k němu a dříve než mu poděkuje -velebí Boha. To je obvyklá reakce na zázrak.

*Lk 5,25 A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a* ***chválil Boha****. 26 Všechny zachvátil úžas a* ***chválili Boha****. Byli naplněni bázní a říkali: "Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání."*

*Lk 7,15 Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. 16 Všech se zmocnila bázeň,* ***oslavovali Boha*** *a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid".*

*Lk 13,12 Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; 13 ona se ihned vzpřímila a* ***velebila Boha.***

*Lk 18,42 Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." 43 Ihned prohlédl, šel za ním a* ***oslavoval Boha.*** *A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.*

**16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan.**

Uzdravený člověk chválí Boha a pak padne Ježíšovi k nohám. Nejde však o božskou poctu, ale projev vděčnosti.

(děkování – eucharisteo). Jde o jediné místo v NZ, kde někdo projeví vděčnost přímo Ježíšovi !! Na jiných místech je vždy vděčnost projevena Bohu. Klíčové je tedy to, že ten jeden z deseti poznal, že Bůh pomáhá skrze Ježíše a proto se k němu vrátil. Ostatní nejspíš také děkovali, ale v chrámu. Pouze tento poznal, že Bůh působí skrze Ježíše a šel mu poděkovat.

Slova, že šlo o Samařana, podtrhují, že Boží pomoc nezná hranice a prolamuje náboženské bariéry. Pohané a Samařané část odpovídají na zvěst evangelia vděčněji, než Izraelité. Oddíl zdůrazňuje vděčnost cizince i nevděk vlastního lidu. Samařsko hrálo roli prvního rozšíření misijní oblasti.

*Sk 1,8 Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."*

*Sk 9,3131 A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.*

**K nohám** - znamená projev úcty a učednictví.

*Lk 8,35 Lidé se šli podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně.*

*Lk 8, 41 Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos; byl to představený synagógy.* ***Padl Ježíšovi k nohám*** *a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu,*

*10,38 Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, 39 která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.*

**17 Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? 18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"**

Rétorická otázka vypichuje nepoměr deset ku jedné. (rozdíl v řádu!). Skupina ostatních malomocných zřejmě byli židé. Tři otázky zdůrazňují míru nevděčnosti. Nevrátili se k Ježíšovi. I když byli uzdraveni, nikdy nepoznali, kdo je uzdravil a skrze koho Boží pomoc přichází. Jediný kdo Ježíše najde je cizinec - doslova ten, který se narodil jinde. Vyprávění je tedy líčeno z pozice židovské komunity a odehrálo se asi v Galilei nikoli v Samařsku - tam by byl Samařan doma. Cizinec je tu příkladem správného chování. Díky tomu, že projevil vděčnost tomu, kdo mu Boží pomoc zprostředkoval, objevil Ježíše a poznal, že nástrojem uzdravení byla jeho víra. Jedině on se s Ježíšem setkal hlouběji a trvaleji. Ostatní byli uzdraveni ale setkání s Ježíšem je nijak nezměnilo. Ježíš je nezajímal - pouze vlastní uzdravení. A to je málo. Ke své škodě nepřijali víc. Všichni malomocní byli cizinci ale tento Samařan jím byl dvakrát. Byl malomocný a ještě Samařan – přesto byl ve skupině judských malomocných. Utrpení sbližuje. Malomocní mezi sebou nedělali rozdíly. Postižení je svedlo do jedné skupiny – jako zdraví by žili odděleně.

**19 Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."**

Ke třem řečnickým otázkám přichází Ježíšova osobní řeč k uzdravenému Samařanu. Má vstát a jít svou cestou jako věřící člověk. Věta *tvá víra tě zachránila*, se objevuje ve více příbězích. Mají společné, že se ti lidé stydí žádat o uzdravení (hříšná žena, umlčovaný slepec, nečistá žena, malomocný). Víra tu slouží k překonání překážek a vysvětlení, jakým způsobem došlo k uzdravení (Lk 7,49 // 8,47//18,42 //