**Lk 18,15 - 30**

1. **Ježíš a děti**

Evangelista již delší dobu využíval pramen Q(s Mt) a svůj vlastní . Nyní se znovu vrací k předloze podle Marka, do které bude vlastní prameny vkládat. Končí tzv. celá vsuvka Lk 9,51 - 18,14. Přeskočil však u Mk text o manželství a rozluce (Mk 10,1-12), který se mu tematicky nehodil a sám tuto problematiku již zmínil v Lk 16,18. Čtenáře z řad pohanů by nezajímala židovské diskuse o rozvodu. Naopak na celníkovu pokoru a farizeovu pýchu vhodně navazuje téma vstupu do BK jako dítě.

**15 Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. 16 Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.**

**17 Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde."**

**PARALELY**

**Mk 10,13-16**

*13 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 14 Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. 15 Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." 16 Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.*

**Mt 19,13-15**

*13 Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. 14 Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." 15 Požehnal jim a šel dál.*

Původní předlouhou je Marek, kterého oba další evangelisté mírně upravují. L vynechává Ježíšovy emoce (hněv a objímání). Pro L je dítě symbol a příklad toho, jak má člověk přistupovat k Bohu, který navazuje na rozdílnou modlitbu celníka a farizea. Dítě má tak jako celník před Bohem prázdné ruce a nemůže se odvolat na žádný výkon jako farizeus. L proto vynechává i popis dalšího Ježíšova jednání (žehnání a objímání) , takže vynikne Ježíšovo slovo o příkladu dítěte, nikoli samo žehnání dětí.

**Přinášeli mu –** připomíná přinášení nemocných. Všechny dějové podrobnosti jsou vynechány ( místo jména osob, okolnosti), aby vyniklo Ježíšovo slovo.

*Mt 9,2 2 A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."*

**nemluvňátka -** Bezmoc dětí je zdůrazněna výrazem (BREÉFOS - L oblíbený termín a jiní evangelisté ho neužívají

*Lk 1,41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se* ***dítě v jejím těle****; byla naplněna Duchem svatým*

*Lk 2,12 Toto vám bude znamením: Naleznete* ***děťátko v plenkách****, položené do jeslí."*

*Sk 7,19 Ten jednal s naším národem nepřátelsky a přinutil naše praotce, aby* ***odkládali děti****, které se jim narodí, a nenechávali je naživu.*

**aby se jich dotýkal** - dotyku dětí bylo přisuzována ochrana podobně jako při dotyku nemocných. Dotyk měl zprostředkovat požehnání a ochranu před nemocemi (dětská úmrtnost byla vysoká).

*Lk 5,13 On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned se jeho malomocenství ztratilo.*

*Mk 8,22 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.*

**Když to učedníci viděli, zakazovali jim to.**

Podle Mk si Ježíš všimne, že učedníci něco dělají špatně, podle L jsou to naopak učedníci, kteří vidí, co Ježíš dělá a brání tomu. Jejich rozhořčená reakce vychází z tehdejšího přístupu k dětem, které byly chápany ještě jako nehotové bytosti, které patří do okruhu žen a teprve vzděláním a věkem se z nich stávají plnoprávní lidé. Žehnat dětem nemá smysl, dokud nevyrostou a nepřekonají dětské nemoci. Život dítěte byl příliš nejistý. Polovina dětí tehdy umírala a přesto jim Ježíš žehnal, přesto mu stály za to !

**16 Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.**

Ježíš si podle Lukáše volá učedníky k sobě a řeší s nimi problém mezi čtyřma očima nikoli veřejně. Učedníci udělali chybu, ale Ježíš je nechce před ostatními kritizovat. Učedníci jednají z nevědomosti a Ježíš to chápe. Dává jim po té dvojitý úkol – nechat děti přinášet (přicházet tu asi znamená jejich matky) - i v tom jsou děti bezmocné a nemohou přijít sami. Za druhé jim nemají bránit jako dosud – tedy je odrazovat odmítat. Nejde však jen o děti. Neobvyklá praxe dotýkaní a žehnání dětem má být příkladem i pro ostatní. I oni mohou vstoupit do BK jako tyto děti – tedy jako bezmocní, nepatrní, potřební, závislí na pomoci druhých. Děti jsou zde obrazem chudých, slabých, nemocných a opovrhovaných.

*Lk 6,19 A* ***každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny****. 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.*

*Lk 10,21 V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a* ***zjevil jsi je maličkým****. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo.*

**17 Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde."**

Předchozí požadavek je zesílen pomocí slavnostního vyhlášení Boží vůle. Záporná formulace je důraznější.

Lidé přijmou Boží království jako děti, když se nechají Ježíšem zavolat a nepřijmou ho na základě předchozího výkonu (na který se odvolával farizeus), ale na základě připravenosti zříci se všeho, co děti nemají: vážnosti, nadřazenosti, sebejistoty, zásluhy. Příkladem takového dítěte je celník

1. **Bohatý muž Lk 18,18-27**

**Paralely**

Mk 10,17-31 a Mt 19,16-30

Lk zde navazuje na podobenství o farizeovi a celníkovi. Celník má obdobu v dítěti, farizeus v bohatém muži. Lukáš vynechává Mk úvod. Doplňuje, že žadatel je z předních mužů (Mk - nějaký člověk, Mt –mladík). Lk ho charakterizuje jako bohatého, Mt má neutrálně mnoho majetku. Výzva k prodeji majetku je zdůrazněna slovem všechno. Lk také odstranil Mk zmínku o Ježíšově citové reakci

*Mk 10,21****Ježíš na něj s láskou pohleděl*** *a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"*

Lk také neříká, že muž nakonec odešel, takže slyší Ježíšovu kritiku bohatých lidí. Lk nezmiňuje vůbec učedníky

*Mk 10,24-26 Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: "Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! 25 Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království." 26 Ještě více se zhrozili a říkali si: "Kdo tedy může být spasen?"*

Seznam toho, čeho je třeba se zříci je upraven. Důvod pro vzdání se majetku je u Mk „pro mne a evangelium“, u Lukáše nahrazen „pro Boží království“. L také vynechává obdržení pozemských statky pro učedníky, aby nic nestálo v cestě duchovnímu pojetí odměny. L také vynechává i pronásledování , protože se nehodí do příslibu.

*Mk 10, 29 Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, 30 aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. 31 Mnozí první budou poslední a poslední první."*

**18 Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"**

Lk nemá úvod a zmiňuje pouze otázku předního muže, který se nejspíš těšil vážnosti a mohl být třeba představeným synagogy nebo členem velerady. Je to člověk, který byl zasažen Ježíšovým slovem o dětech a rád by se dozvěděl více o podmínkách k dosažení Božího království - to znamená vstupu od věčného života. Otázka už jednou v evangeliu zazněla y byla častou otázkou, tehdejšího židovství. Předpokládá dodržování přikázání a jako odměnu podíl na konečném dědictví, které bylo Izraeli přislíbeno. Oslovení „mistře dobrý“ je nezvyklé, většinou stačilo pouhé mistře – zde je výrazem nadbytečným a vyjadřuje úctu a respekt.,

*Lk 10,25 Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" 26 Ježíš mu odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"*

**19 Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš `dobrý´? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.**

Ježíš tento rozšířený titul nepřijímá a zdůrazňuje, že existuje pouze jeden zdroj dobra a tím je Bůh sám. Ježíš chce aby si tazatel uvědomil, že dobro je pouze tam, kde je Bůh a člověk není jeho zdrojem. Tím dává tazateli částečnou odpověď na jeho otázku, Nikdo není dobrý sám ze sebe. Nikdo si nemůže dělat nárok na spásu, ta je pouze od Boha jako dar.

**20 Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku."**

Ježíš tazateli připomíná, že odpověď na svou otázku zná a je obecně k dispozici. Cesta k věčnému životu je již dávno známá a spočívá v životě podle Božích přikázání. Ježíš však cituje pouze polovinu Desatera, která má vztah k druhým lidem a vynechává první desku, která se váže k samotnému Bohu. To neznamená, že by byla vynechána – výčet zde slouží spíš jako příklad

**21 On řekl: "To všechno jsem dodržoval od svého mládí."**

Tazatel Ježíše ujišťuje, že to všechno zná a dodržuje od mládí – vše je tedy v pořádku a získání věčného života by nic nemělo bránit. Tazatel může být spokojen je to tak, jak jsi myslel a Ježíš mu to potvrdil. Ptal se ne proto, že by to nevěděl, ale chtěl se ujistit, že má splněno (razítko do nebe). Podobně o sobě kdysi smýšlel i apoštol Pavel.

*Ga 1,14 13 Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. 14 Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. 15 Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí,*

*Fp 3,6 5 obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon - farizeus; 6 jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. 7 Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.*

**22 Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"**

Ježíš pokračuje v rozhovoru, i když se tazatel už na nic neptá! Ani dodržování všech přikázání totiž není úplné a nelze si z něho činit zásluhu. Je tu ještě jedna věc, která tazateli může bránit ke vstupu od BK – tj. být jako dítě. Bylo by třeba se vzdát majetku, tedy jistoty každodenního života. Majetek byl tehdy chápán jako Boží požehnání a nebylo zvykem se ho vzdát. Rabíni doporučovali udílení almužen, Esejci v Kumránu dávali majetek do vlastnictví komunity. Ježíš na rozdíl od nich nežádá o předání majetku pro skupinu učedníků, ale pro chudé. Podle Lukáše má rozdat všechno podle Mt a MK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Otázka je, zda je toto jedenácté přikázání je míněno jako povinnost, nebo si má tazatel spíš uvědomit, že nikdy nebude docela dobrý a bez chyby.

**23 On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.**

Tazatel Ježíšův požadavek neodmítá, nezpochybňuje, ale uvědomí si na něm, že není tak dokonalý, jak si myslel. Není schopen se zcela vydat Bohu a bojí se, že věčný život je mu uzavřen, protože není schopen se zcela změnit život, vzdát se majetku a Ježíše následovat. Na druhou stranu učedníci na zavolání vše opustili. Fakticky však své vztahy s domovem neopustili, měli se později kam vrátit a museli dál živit své rodiny.

*Lk 5,11 11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.*

**24 Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!**

Ježíš si všímá bezradnosti člověka, který se nedovede vzdát majetku a přitom touží po věčném životě. Je rozpolcen a zarmoucen, ačkoli to byl člověk, který žil příkladně podle přikázání. Podle ostatních evangelistů boháč odešel, ale podle LK zůstává a slyší Ježíšovo slova spolu s ostatními.

*Mk 10,22 On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku*

**25 Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království."**

Výrok patří mezi humorné výroky, které chtějí říci, že něco je nemožné a pro člověka neřešitelné.

*Lk 6,41 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?*

*Lk 17,22 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.*

*Lk 17, 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."*

Velbloud bylo tehdy největší známé zvíře a ucho jehly nejmenší otvor. Pokusy číst místo velbloud lodní lano nebo to chápat jako odkaz na úzkou branku v hradbách zde neobstojí. Jde o viditelný důkaz, toho, co není možné.

(podobně nemůže levhart změnit svou skvrnitost atd.

*Jr 13:23 Může snad Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo? -*

**26 Ti, kdo to slyšeli, řekli: "Kdo tedy může být spasen?"**

Jde o zásadní otázku, která trápila jako židy tak křesťany. Jestliže Ježíš vyhlásil tak tvrdý požadavek vzdát se všeho, má vůbec někdo šanci tuto podmínku splnit?

*Lk 13,23 Kdosi mu řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim odpověděl: 24 "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.*

**27 Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné."**

Ježíš odpovídá nadějným výhledrm, že i to, co je pro člověka nemožné, je možné pro Boha. Naše spása tedy nevzniká na základě nároku (žádné přikázání jsme neporušil a vše rozdal ), ale na základě Božího moci a milosrdenství. S podobnou větou se setkáváme v řeckém překladu Genesis a při zvěstování Marii-

*Gn 18,14 Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."*

*Lk 1,36 Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 37 Neboť `u Boha není nic nemožného´." 38 Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova."*

Naše spasení je pro člověka stejně nemožné, jako narození z panny – přesto je možné jako zázrak Boží milosti.

Člověk nemá nárok na nic - podobně jako dítě. A přece může do Božího království vstoupit na základě Boží moci a milosti, které nemůže nic zabránit.

**28 Petr řekl: "Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou."**

Petr v roli mluvčího apoštolů připomíná, že on a ostatní učedníci opravdu vše opustili a učinili přesně o to, co bylo žádáno od bohatého muže.

*Lk 5,11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.*

*Lk 5,27 Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou." 28 Levi nechal všechno, vstal a šel za ním.*

Lk na rozdíl od Marka neříká, že učedníci opustili všechno, ale to, co měli za vlastní: TA IDIA. Tento výraz se vyskytuje ve Sk 4,32, kde jde o společné vlastnictví prvotní církve.

Mk 10,28 28 Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou."

Lk 4,32 ??

To by mohlo znamenat, že i církev se musí umět zříci svého majetku a dát ho k dispozici chudým¨a potřebným

Viz rozhodnutí synodu ČCE dát 20 % restitucí na Diakonii.

**29 On jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, 30 aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný."**

**Paralela**

*Mk 10,29 Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, 30 aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.*

Význam závěrečné věty je opět silně zdůrazněn. Mk má sedm svázaností, které třeba rozvázat a důvodem je Ježíš a jeho evangelium. Lk má pět vazeb (navíc je žena, vynechány jsou sestry a pole). Důvodem je Boží království, společenství církve a život věčný. U Mk je vyjmenováno, co všechno dostává zpátky ve společenství církve. Podobné požadavky jsou kladeny na křesťanské misionáře, kteří se mají vzdát domova, manželství a rodiny.

*Lk 14,25 Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: 26 "Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. 27 Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.*

Odměna se však netýká pouze budoucnosti ale i současnosti. Marek zdůrazní, že člověk, který se rozhodne pro Ježíše, najde novou rodinu, kterou je křesťanské společenství. Lukáš to chápe víc duchovně a obecně: **mnohokrát víc.** Bylo tu jisté nebezpečí, když se církve dá ovládat majetkem – byť společným. Jmění svěření učedníkům:

*Lk 16, 10 Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. 11 Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? 12 Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? 13 Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."*