**Varování do vlastních řad - Lk 17,1-6**

Po delším podobenství (Lazar a boháč) následuje několik krátkých výroků, které spolu obsahově příliš souvisí, spojuje je však nějaký výraz (např. moře). Lukáš tu zachoval původní podobu pramene Q.

**Výrok I.**

**17:1 Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení (pohoršení); běda však tomu, skrze koho přicházejí.**

*Mt 18,6 Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných,* ***kteří ve mne věří****, pro toho by bylo lépe, aby mu* ***pověsili*** *na krk mlýnský kámen a* ***potopili*** *ho do mořské* ***hlubiny****. 7* ***Běda světu****, že* ***svádí k hříchu****!* ***Svody sice nutně přicházej****í, ale běda tomu, skrze koho přijdou.*

*Mk 9,42 "Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných,* ***kteří ve mne věří,*** *lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.*

Jde o všeobecné varování před nebezpečími, která budou doprovázet poslední dny a běda adresované svůdci. Pokušení jsou nevyhnutelná (Bůh je připustí) a je třeba s nimi počítat. Jaké jsou druhu? Např. lživí proroci, ti, co budou křesťanům hrozit vyloučením se společenství Izraele nebo i smrtí, pohoršovat někoho tím, co jí atd.

*Mt 24,10 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11 povstanou* ***lživí proroci*** *a* ***mnohé svedou*** *12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.*

*J 16,1 To jsem vám pověděl,* ***abyste se nedali svést.*** *2* ***Budou vás vylučovat za synagóg****; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.*

*Ř 14,20 Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. 21 Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat* ***nic, co je tvému bratru kamenem úrazu****.*

SKANDALON – pohoršení – původně past, která zaklapne nebo překážka na cestě. Skandalon je zrada a útok, odkud ho nečekáš, z vlastních řad. (lživí proroci). Pohoršení může být výzva k odpadnutí od víry. Nezbytnost pohoršení je součást Božího plánu, který neodstraňuje lidskou zodpovědnost. Běda staví svůdce před soud. Křesťané, kteří dávají špatný příklad, jsou varování před důsledky takového jednání. Skandalon ničí a ohrožuje víru člověka nebo jí překáží a tak mu bere život.

Příklady svodů ze SZ:

*Lv 19,14 Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty* ***překážku,*** *ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.*

*Sd 2, 2 Vy však nesmíte uzavřít žádnou smlouvu s obyvateli této země. Jejich oltáře rozkopáte.« Vy jste mě neuposlechli. Čeho jste se to dopustili? 3 Proto jsem také prohlásil: »Nevypudím je před vámi. Budou vám* ***osidlem a jejich bohové vám budou léčkou.«"***

*Ź 106,34 Nevyhladili národy, o nichž Hospodin mluvil, 35 smísili se s pronárody, učili se dělat to, co ony. 36 Sloužili jejich modlářským stvůrám a* ***ty se jim staly léčkou****; 37* ***obětovali své syny a své dcery běsům****.*

Příklady svodů z NZ:

*Mt 16,22 Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: "****Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát****!" 23 Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane!* ***Jsi mi kamenem úrazu****, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"*

*Lk 7,22 Odpověděl jim: "Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. 23 A blaze tomu,* ***kdo se nade mnou neuráží."***

*Ŕ 9,31 Izrael však, který usiloval o* ***spravedlnost podle zákona****, k cíli zákona nedospěl. 32 Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, 33 jak je psáno: `Hle, kladu na* ***Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení,*** *ale kdo v něho věří, nebude zahanben.´*

*Ř 14,13 Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat,* ***abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení****. 14 Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. 15 Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce.* ***Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel****! 16 Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali. 17 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.*

*Ř 16,18 Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a* ***chtěli by vás svést od učení, které jste přijali.*** *Vyhýbejte se jim! 18 Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí.*

*1 Kor 1 22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, 23 ale my kážeme* ***Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu,*** *pro ostatní bláznovství,*

*1 Kor 8,13 10 Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? 11 Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby - bratr, pro kterého Kristus zemřel! 12 Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. 13* ***A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu.***

*Ga 5,11 Kdybych já, bratří, dosud kázal, že* ***obřízka je nutná****, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo* ***odstraněno pohoršení, jímž je kříž.***

*1 Pt 2,* 6 *Neboť v Písmu stojí: `Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.´ Vám, kteří věříte, je vzácný, ale* ***nevěřícím je to `kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným´, 8 ale i `kamenem úrazu a skálou pádu****´.*

*1 J 2,9 Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 10 Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a* ***není nikomu kamenem úrazu****. 11 Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.*

BĚDA Je to Lk jedenácté běda, ale první, které se týká učedníků.

**2 Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. 3 Mějte se na pozoru!**

**PRALELY:**

*Mt 18,6 Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných,* ***kteří ve mne věří****, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a* ***potopili*** *ho do mořské* ***hlubiny****. 7 Běda* ***světu****, že* ***svádí k hříchu****! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.*

*Mk 9,42 "Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných,* ***kteří ve mne věří,*** *lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.*

Evangelia se shodují v tom, aby mu dali na krk mlýnský kámen a vrhli ho do moře. Ostatní mají odlišně.

Mt a Mk to chápou jako reálnou variantu - aby byl utopen je pro svůdce lepší než být vinen pohoršením druhých. Tak závažný je to hřích. Lk to zmírňuje a uvádí pouze jako pouze jako teoretické srovnání (než aby). Mt a Mk doplňují, „kteří ve mne věří“. Lk to vynechává, ale výraz „nepatrní“ je u něj pouze zde, zatímco u Matouš tak tradičně označuje členy křesťanské obce.

Kdo jsou **nepatrní**? Možná slabí ve víře, nebo Ježíšovi učedníci, kterými společnost opovrhuje a vylučuje je ze svého středu. Z kontextu by to také mohl být Lazar, kterým pohrdal boháč, u jehož vrat Lazar ležel Maličcí jsou ti, kdo se nedovedou bránit a Ježíš je zde bere pod svou ochranu. Nikdo je nesmí vystrnadit z církve.

Závažnost varování zdůrazňuje drastický příklad. Smrti utonutím by byla dokonce výhodou, jestliže by zabránila pohoršení bližního. Lukáš přeje svůdci raději tu nejhorší smrt (utonulý neměl hrob ani pohřeb), než aby způsobil ztrátu věčného života někomu jinému. Podobná slova jsou určena Jidášovi.

*Mt 26,24 Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!"*

MYLOS ONIKOS - oslí žernov je těžký kámen, do něhož se zapřahal osel (člověk sám jí neuhnul), jímž vláčel a mlel obilí. Hození do moře, znamená trvalé umlčení člověka, který druhé svádí a pokouší a odmítá jim odpouštět. Je to srovnání jak nebezpečné a zločinné je svádět někoho k hříchu.

**3 Mějte se na pozoru!** - Lukáš má často podobné výroky bez bližšího upřesnění

*Lk 12,1* ***Mějte se na pozoru*** *před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím.*

*Lk 21,34* ***Mějte se na pozoru****, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. 35 Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.*

*Sk 5,34 Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na chvíli vyvedli ven,¨35 a řekl: "****Dobře si rozmyslete****, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat.*

*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.*

Poprvé toto varování zaznělo u Lukáše jako varování před farizeji, zde je to však varování pro učedníky, aby ani oni nikoho nepohoršovali a byli ochotni odpouštět (následující oddíl). Jejich chování musí být v souladu s jejich deklarovaným přesvědčením - Kámen úrazu může však být i to, že někomu odmítneme odpustit – viz druhý výrok

**II. výrok**

**Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. 4 A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den, a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: `Je mi to líto´, odpustíš mu!"**

Další výrok se týká odpouštění ve společenství církve.

**PARALELA** – Lk uchoval původní znění pramene Q, Mt do něho vložil **verše 16-20** – postup v třech krocích

Mt 18,15/21-22

*15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.*

*16 Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´. 17 Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. 18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. 19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.*

*21 Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" 22 Ježíš mu na to odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát."*

V okamžiku, kdy někdo spáchá něco zlého, máme mu jako jeho bratři a sestry mu přispěchat pomoc. Odpouštění je však spojeno s podmínkou, že nejprve musí být projevena lítost. Cílem napomenutí je přivézt viníka k pokání, na které naváže odpuštění. Kdo doufá v odpuštění od Boha pro sebe, musí být připraven odpustit druhým.

*Lk 11,4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. ( Otčenáš)*

Připravenost k odpuštění nemá mít žádné hranice. Lk uvádí sedmkrát za den, MT sedmdesátkrát sedmkrát.

Podobný důraz čteme i v tehdejší židovské literatuře.

*Milujte se navzájem ze srdce. Prohřeší-li se pak někdo proto tobě, řekni mu to pokojně. Tak odstraníš jed nenávisti a ve své duši nebudeš ukrývat lest. Jestliže to uzná a bude se kát, odpusť mu.*

Pro Lukáše je to pozitivní aplikace podobenství o marnotratném synu. Odkazují na to shodná slovesa „zhřešit“ a „litovat“. Učedníci mají být milosrdní jako je milosrdný jejich Otec.

Lk neuvádí Mt nadsázku 77 krát 7, ale obratem „za den“ zdůrazňuje každodenní potřebu odpouštění podobně jako u nesení kříže.

*Lk 9,23 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,* ***nes každého dne svůj kříž*** *a následuj mne.*

Odpouštění, které nám poskytuje Bůh je nekonečné a podobně tomu má být i s naším: sedmkrát za den.

**Příklady napomenutí v NZ**

*2 Tm 4,2 Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod,* ***usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování****.*

*1 Tim 5,20* ***Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní****. 21 Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil.*

*Tit 1,7 Biskup má být … pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, 9 pevný ve slovech pravé nauky,* ***aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.***

*Tit 2,15 15 Tak mluv,* ***napomínej a přesvědčuj se vším důrazem****. Nikdo ať tebou nepohrdá.*

**III. výrok**

**5 Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" 6 Pán jim řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře´, a ona by vás poslechla."**

Lukáš zachycuje původnější podobu pramene Q. Spojovacím slovem je zde moře: *kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho* ***do moře*** *- Vyrvi se i s kořeny a přesaď se* ***do moře***

**PARALELA:**

*Mt 17,20 19 Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" 20 On jim řekl: "****Pro vaši malověrnost****!* ***Amen, pravím vám****, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete* ***této hoře:******`Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné****." 21 Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.*

Mt ho připojil k příběhu o uzdravení chlapce, kterého učedníci nedovedli uzdravit. Mluví o „malé víře“ učedníků.

**DRUHÁ VERZE**

*Mk 11,20 Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. 21 Petr se rozpomenul a řekl: "Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl." 22 Ježíš jim odpověděl: "****Mějte víru v Boha!*** *23 Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni do moře´ -* ***a nebude pochybovat****, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. 24 Proto vám pravím:* ***Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.***

*Mt 21,21 20 Když to učedníci viděli, podivli se: "Jak najednou ten fíkovník uschl!" 21 Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: `****Zdvihni se a vrhni se do moře´ - stane se to.*** *22 A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."*

Obecně jde o mudroslovný výrok, který se vyjadřuje formou paradoxu.

*Lk 18,24 Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! 25* ***Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království****." 26 Ti, kdo to slyšeli, řekli: "Kdo tedy může být spasen?" 27 Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné."*

Označení učedníků za **apoštoly** je slavnostní a je na tomto místě velmi neobvyklé.

*Lk 9,10 10 Když se* ***apoštolové*** *navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a odešli sami do města Betsaidy.*

*Lk 11,4949 Proto také Moudrost Boží promluvila: Pošlu k nim* ***proroky a apoštoly*** *a oni je budou zabíjet a pronásledovat, 50 aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa,*

Velcí apoštolové zde žádají o víru! Prosba přidej nám víru, o kterou žádají představitelé církve, zde není dána konkrétním podnětem, ale týká se obecného nedostatku víry (vytrvalosti?). Apoštolové si nejsou schopni pomoci sami. Víra je dar, o který je možné jedině prosit.

*1 K 12,9 8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,*

*9 někomu zase* ***víra v témž Duchu****, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,*

Zde jde o víru v Boží pomoc ne o víru v Krista. V kontextu Lukášova evangelia je prosba vyvolána varováním před svody a potřebou napomenutím a odpuštění. Obojí vyžaduje pevnou (vytrvalou a cílevědomou) víru.

Ježíšova odpověď používá jako paradox podobenství. I kdyby víra byla sebemenší - je schopna toho, co je člověku nemožné. Morušovník byl pokládán za strom, který má velmi hluboké kořeny a nedá se vykořenit. Je to tedy něco nemožného. A přece by i ta nejmenší víra na podobný úkol stačila. Co z toho vyplývá? Není důležité množství víry (dej nám více víry), ale její druh – pokud bude víra opravdová - má velikou moc a nic víc není třeba. Tato každodenní víra však často chybí těm, kteří jsou v čele.

**Hořčičné zrno** - příklad něčeho velmi malého. Další pokračování uvádí neskutečnou podmínku. Přesadit moruši nejde, a proto je zřejmé, že apoštolové potřebnou víru nemají.

*Lk 13,19 Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích*

Hořčičné zrnko je příslovečně něco malého. Makové zrnko. Je podceňované a malé, ale nakonec z něho vyroste veliký strom., I nepatrná víra mnoho dokáže. Mít víru je napohled málo, člověk má stále prázdné ruce, ale i malá víra má potenciál hořčičného zrna, které roste. Učedníci tu ovšem nejsou proto, aby přemísťovali hory nebo přesazovali moruše, ale od toho, aby pomáhali těm, kteří strádají. K tomu potřebují víru.

Zjevná narážka u apoštola Pavla:

*1 Kor 13 1 Korintským 13:1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl* ***tak velikou víru, že bych hory přenášel****, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.*