**Uzdravení slepce a záchrana Zachea Lk 18,35-**

Oba příběhy odpovídají na otázku, kdo může být spasen. Slepý žebrák se dovolá Ježíšovi pomoci, je uzdraven a stává se učedníkem. Přijal Boží království jako bezmocné dítě. Slepý žebrák je jako děti, kterým bránili v přístupu k Ježíšovi, I on je bezmocný a k Ježíšovi by se sám nedostal. Je k němu však přiveden podobně tak jako jsou k Ježíšovi přineseny děti.

V druhém případě je proti všemi očekávání zachráněn bohatý celník, protože přijal Ježíše a díky tomu našel sílu vzdát se majetku. Vážený muž z předchozího oddílu to nedokázal. L však předvádí čtenářům, že je to přesto možné. Zacheův příběh kontrastuje s příběhem předního muže, který je vzorný a zachovává přikázání, ale jedno mu ještě schází, nabídnout svůj život Ježíšovi a díky tomu se osvobodit od majetku. Zacheus na první pohled vypadá jako zazobaný a nepřístupný. Všichni ho mají za hříšníka pro jeho zaměstnání. Právě on však Ježíše radostně přijme a vzdá se závislosti na majetku. Zdání tedy klame. Přední muž se zdál být zbožný, ale majetek byl pro něj důležitější. Když však někdo přijme Ježíše do svého domu a života, je od závislosti na majetku osvobozen. Nemožné se stane možným.

**Uzdravení slepého Lk 18,35-43**

*Žlutě probarvené jsou označeny pasáže, které Lk a Mt přeformulovali a v Mk, ty které vynechali.*

**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: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 39 Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 40 Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. 41 Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím." 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.**

PARALELY

**Mk 10,46 – 52**

*Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. 47 Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 48 Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 49 Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" 50 Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 51 Ježíš mu řekl: "Co chceš abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!" 52* Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

**Mt 20,29-34**

*29 Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. 30 A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" 31 Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" 32 Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?" 33 Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!" 34 Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním.*

L na tomto místě vynechal z Markova textu žádost synu Zebedeových o přední místa (Mk 10,35-45) – snad aby redukoval nepříznivé zprávy o učednících. Markova předlohu stylisticky upravil. Podle Mk se Ježíš setkal se slepcem při odchodu z Jericha, kdežto u Lk ho potká před příchodem do města. Důvodem byla možnost vložení příběhu o Zacheovi a podobenství po hřivnách, která Mk nemá.

Lk přebral příběh od Marka, kterého mírně upravil. Slepý oslovuje Ježíše výrazem Kyrie, zatímco u Marka čteme o něco slabší Mistře (rabbuni). L neuvádí jméno slepce (Bartimeos znamená syn Bartimeův, takže vlastní jméno vlastně nemá). (Mt má dva slepce) a redukuje podrobnosti (odhozený plášť). Nakonec připojí své vlastní důrazy – uzdravený oslavuje Boha a lid vzdává Bohu chválu. Tímto příběhem pro Lk končí řada uzdravení, které začalo kázáním v synagoze v Nazaretě, které se postupně naplnilo.

*Lk 4,17 Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: 18 `Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a* ***slepým vrácení zraku,*** *abych propustil zdeptané na svobodu, 19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.´*

**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.**

Připomenutím Jericha, které se nachází 27 km od Jeruzaléma, je naznačena blízkost Jeruzaléma - cíle cesty. Čekalo je však ještě 1000 metrů převýšení, takže to bylo docela daleko a v jiné krajině. Spojení slepoty a žebrání bylo tehdy příslovečné. Slepce prosí o almužnu nejspíš poutníky, kteří jdou do Jeruzaléma slavit velikonoce. Jméno slepce L vynechává, aby se příběh stal obecnějším a neodvádělo pozornost.

Ježíš zřejmě putoval ve skupině poutníků nebo jde o zástup, který se postupně vytvořil kolem něho.

Lk *2,43 A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. 44* ***Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty*** *a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.*

Slepcův dotaz (pouze u Lk) činí vyprávění barvitější a zajímavější. Slepec sám nemůže vědět, co se děje. Musí se zeptat a dostat odpověď. Kdyby se nezeptal, k setkání by nedošlo. Je dobré se ptát na to, co dobře nevidíme. Slepci byli považování za lidi méněcenné a zbytečné - jeho hlasité prosby proto byly chápány jako obtěžování a žadonění o almužnu. Slepec je odmítán podobně jako předtím děti. V Jerichu žilo mnoho kněží a proto se dala almužna očekávat stejně jako od poutníků ( žebráci u kostela mají větší šanci podobně v mešitě). Lk a MK uvádí příběh jako kontrast k bohatému muži, který odešel zarmoucen kvůli majetku. Žebrání byla tehdy hanba, jak dokazuje úvaha nepoctivého správce (*na práci nejsem a žebrat se stydím*) Také Epiktétos říká: *Kynik, který budí soustrast, se chová jako žebrák, od se lidé odvrací a každý se nad ním pohoršuje.* Je to člověk, který se o sebe neumí postarat. – vlastní vinou.

**Smiluj se nade mnou** – tato prosba se v evangeliích ozývá v situaci, kdy je člověk bezmocný a bezradný. Prosba však může znít u žebráka jako prosba o almužnu. Proto je ais umlčován.

*Sk 3,2-10 2 Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. 3 Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. 4 Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: "Pohleď na nás!" 5 Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane. 6 Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7 Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby,*

Ale právě tato bezmocnost paradoxně vede slepého k prosbě - modlitbě a víře spojené s touhou po uzdravení. Mt zdvojuje nejen slepce ale i příběhy – snad podle hesla z úst dvou či tři tří svědků …

*Mt 9,27 Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním* ***dva slepci*** *a křičeli: "****Smiluj se nad námi, Synu Davidův****!" 28 A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." 29 Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." 30 A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!"*

**37 Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38 Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"**

Slepec dostává informaci, která sama o sobě mnoho neříká. Přízvisko Nazaretský je označením Ježíšova původu, ale nic neříká o tom, co Ježíš činí a nabízí. Slepec však o něm již musel něco vědět a proto se na něj obrací s prosbou o pomoc. Volání po milosti odpovídá prosbě člověka, který je bezbranný a bezmocný (na všechno se musí ptát, Ježíše nevidí a neumí k němu sám dojít.

*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 17,12 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál 13 a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře,* ***smiluj se nad námi****!"*

*Lk 18,13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: `****Bože, slituj se nade mnou hříšným.***

Jeho volání se posléze stalo nejčastější křesťanskou modlitbou. Měli bychom si však tuto svou bezmoc také přiznat a nepoužívat prosbu o smilování jako frázi. Pak je to poněkud laciné.

**Synu Davidův** – titul odpovídá židovskému očekávání, podle něhož byl očekáván Mesiáš - král z rodu Davidova, jenž připraví konečný příchod Božího království. Židovství však neznalo Mesiášovu osobní pomoc jednotlivcům. Ta byla očekávána od Boha. Slepý však čeká Boží pomoc od Ježíše. Později je titul syn Davidův zproblematizován. Ježíš je víc než politický Mesiáš – proto se ozve titul Pán

*Lk 20 41 Řekl jim: "Jak mohou nazývat* ***Mesiáše synem Davidovým?*** *42 Vždyť sám David praví v Knize žalmů: `Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, 43 dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.´ 44* ***David tedy nazývá Mesiáše Pánem; jak potom může být jeho synem?"***

**39 Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 40 Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli.**

Umlčování se podobá bránění dětem, aby jim Ježíš požehnal. Neurčitá skupina, která pospíchá, aby byla v cíli co nejdřív, slepce umlčuje. Jsou přece důležitější věci než jeden slepý žebrák – velikonoční svátky a naděje na příchod Božího království pro všechny – a nejen pro jednoho slepce u cesty. Důvodem je tedy nedostatek času a nezájem o lidi u cesty,

*Lk 19 11 Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a* ***oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned.***

**Ti, co šli napřed** – vůdci, kteří se brzy pokusí umlčet volání idu

*Lk 19, 38 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" 39 Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!"*

Slepec se však nenechá od svého volání odradit, ačkoli je umlčován. Jeho křik je ukázku toho, jak se má člověk modlit vytrvale a opakovaně -nenechat se umlčet.

Zvolal – sloveso BOAÓ místo Markova KRAZÓ

*Lk 18, 7 Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu* ***dnem i nocí volají,*** *i když jim s pomocí prodlévá?*

*Lk 11, 9 A tak vám pravím:* ***Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.***

*Lk 18,1-8 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal,* ***jak je třeba stále se modlit a neochabovat****:*

Ježíš na opakované volání reaguje a uslyší ho ve změti jiných hlasů (!) Nechává si slepce zavolat. K jejich setkání bylo třeba slepcova silného hlasu a Ježíšových dobrých uši. Ježíš se přitom nijak nevyjádří k pravdivosti oslovení Synu Davidův. Je také zvláštní, že Ježíš nejde ke slepcovi, ale nechá si slepce přivézt. Příkaz přivézt ho dostávají učedníci. Náš úkolem je přivádět k Ježíšovi ty, kteří se k němu sami dostat nemohou.

Ježíš oslovuje učedníky a dává jim příkaz. LK vynechává slova povzbuzení -přímou řeč. Škoda.

*Mk 10,49: Buď dobré mysli, vstaň, volá tě.*

**41 Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím." 42 Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila."**

Nestačí však pouze volat a přijít. Ježíš se ptá, co si slepec žádá a on musí odvážně vyslovit svou prosbu. Všichni čekali, že bude chtít peníze! Slepec však žádá víc. Prosí o Boží zásah a uzdravení. Musí pojmenovat svůj problém. Nazývá Ježíš silnějším titulem Panem (Mk Mistře můj – jde o oslovení, které vyjadřuje důstojnost a úctu). Prosba vyjadřuje nouzi tázajícího. Ježíš ho uzdraví svým rozkazem: Prohlédni a dovětkem Tvá víra tě uzdravila, která není příčinou zázraku, ale lidským předpokladem pro uzdravení. Zatímco zástup pokládá Ježíš pouze za kohosi z Nazareta a slepého umlčuje, slepý (!) ví, že jde o syna Davidova a věří v možnost svého uzdravení. Zástup je slepý, kdežto slepý vidí.

**43 Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.**

Uzdravení nastává okamžitě, což každý z evangelistů vyjádří jiným slovem. Uzdravený Ježíše následuje, čímž je vyjádřen smysl a cíl uzdravení. Jako slepý by ho následovat nemohl. Člověk by měl vědět, proč chce a potřebuje uzdravit. Výraz následovat (šel za ním) je zde výrazem pro učednictví.

*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.***

Nakonec LK doplňuje informaci, že uzdravený oslavuje Boha. To je Lukášova častá poznámka a závěr příběhu.

*Lk 1,64 Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a* ***chválil Boha.***

*L 7,16 Všech se zmocnila bázeň,* ***oslavovali Boha*** *a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid".*

*L 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.***

Podobně činí i všechen lid. Lk od této chvíle začne mluvit o Božím lidu (19 krát), v kontrastu s představiteli národa v Jeruzalémě, kteří Ježíše odmítnou Pro L je typický výraz *všechen lid*. Marek ho nezná a Mt a Jan pouze jednou

*Lk 19,47 Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, 48 ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž* ***všechen lid mu visel na rtech****.*

*Lk 2,10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.*

*Lk 7,29 A* ***všechen lid,*** *který ho slyšel, i celníci* ***dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest.***

Uzdravení Zachea Lk 19,1 -10

**Lukáš 19:1 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.**

**4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.**

**5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." 6 On rychle slezl a s radostí jej přijal. 7 Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" 8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." 9 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. 10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."**

Tento příběh, který má pouze Lukáš je možno považovat za shrnutí jeho teologie. V obou příbězích je Ježíš představen jako záchrance – slepce i celníka. Vrcholme je poslední desátý verš o hledání a záchraně všeho, co zahynulo. Který připomíná tři příběhy z Lk 15.

*Lk 15,6 `Radujte se se mnou, protože jsem* ***nalezl ovci****,* ***která se mi ztratila****.´*

*Lk 15,32 Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž* ***tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´"***

Lk nás chche přesvědčit, že Bůh je schopen spasit i boháče, protože v setkání s Ježíšem Zachea, který jistě lpěl na majetku, dokáže změnit. Kladná postava Zachea kontrastuje s boháčem, který Ježíše nepřijal a vzdal to. Oba jsou přední muži (vrchní celník) a stávají se příkladem pro ostatní Druhé zdůvodnění, proč Ježíš Zacheovi pomáhá (vždyť je to syn Abrahamův + hledání všeho ztraceného) je možná doplněno Lukášem. Zacheova reakce a nápravy křivd, kterých se dopustil, je možná také doplněno jako ilustrace. Po verši sedmém totiž může přijít rovnou devátý

*7 Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" … 9 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.*

**1 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;**

Výraz procházel je Lk oblíbený a poukazuje na Ježíšův záměr – hledá Zachea.

*Lk 9, 6 Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali.*

*Lk 17, 11 Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou* a potkal deset malomocných

**A hle muž jménem Zacheus** – jde o řeckou podobu jména Zakai , které znamená čistý. Tato osoba není jinak známa. Jméno naznačuje židovský původ. Titul vrchní celník se vyskytuje pouze zde a možná to slovo vytvořil Lukáš, aby ukázal, že jde o vedoucího všech celníků – jehož jednání se zde stává příkladem pro ostatní. Měl za úkol dohlížet na ostatní celníky. Jericho bylo důležitou celnicí, procházela tudy hranice mezi Judském a Pereou. Za své bohatství vděčil Zacheus důslednému vymáhání poplatků

**3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.**

**4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.**

Naléhavým přáním Zachea je vidět Ježíše. Mohla to být pouhá zvědavost, ale evangelista dodává: „aby poznal, kdo to je“ což značí hlubší zájem a touhu. Slepec a hříšník touží spatřit spásu, kterou Ježíš přináší a udělají proto, co je v jejich silách a možnostech (jeden hlasitě křičí a druhý šplhá na strom). Vydává se tak na pospas posměchu – když ho objeví. Popis toho, jak běží a leze na strom, vyjadřuje velikost jeho touhy setkat se s Ježíšem. Množství lidí kolem Ježíše mu brání v setkání s ním (podobně jako slepci). Nikdo mu neuhne, každý se tlačí k Ježíšovi sám za sebe. Nikoho nenapadne udělat vrchnímu celníkovi místo a nechat ho setkat se s Ježíšem. Nemají ho rádi. Přesto se nevzdá a leze na strom, který má větve nízko nad zemí a mnoho listí. Snadno se na něj leze a dobře se tam člověk schová. V každém případě to není důstojné pro člověka v jeho postavení. Ale právě tím, dává najevo svou touhu a to jak mu na Ježíšovi záleží. Co jsme udělat, abychom mohli mít podíl na Boží blízkosti.

**5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě."**

Odkud Ježíš celníka znal jménem, není známo, ale něco o něm vědět musel. Ujímá se inciativy a navazuje ze Zacheem přímý kontakt. K setkání nedošlo náhodou, ale záměrně. Je to součást Božího plánu. Zacheus, který se snažil Ježíše blíže poznat, se dozvídá, že je to on, koho Ježíš v Jerichu hledá. Ježíšovo „ dnes musím zůstat v tvém domě“ odkazuje ke skryté Boží u vůli a muselo být pro obyvatele Jericha provokující. Ježíš se nijak nevyjadřuje k jeho dosavadnímu životu. Jeho hříchy a šizení nejsou smazány ani zapomenuty. Ale Boží milosrdenství je rychlejší než Zacheovo pokání! Ježíšovo přiznání k Zacheovi má však uzdravující účinek. Výrazy: **rychle (**neodkládej to) **,** **dnes** (Boží čas) **musím** (Boží vůle) a **zůstat** ( společenství**)** odkazují na Boží plán spásy

***Lk 1,39* V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.**

***Lk 2,16***  **Spěchali** tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

*Lk 2,11* ***Dnes*** *se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.*

*Lk 4,21 Promluvil k nim:* ***"Dnes*** *se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."*

*Lk 23,43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti,* ***dnes*** *budeš se mnou v ráji."*

*Lk 2,49 On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že* ***musím být ta****m, kde jde o věc mého Otce?*

*Lk 4,43 Řekl jim: "Také ostatním městům* ***musím zvěstovat Boží království****, vždyť k tomu jsem byl poslán."*

*Lk 9,22 "Syn člověka* ***musí mnoho t****rpět, být zavržen od starších, velekněží i zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen."*

*Lk 1,56 Maria* ***zůstala*** *s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů.*

*L 24,29 Oni ho však začali přemlouvat: "****Zůstaň s námi****, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.*

**6 On rychle slezl a s radostí jej přijal. 7 Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!"**

Zacheus okamžitě udělá, oč Ježíš žádá, Přijme ho ve svém domě. Sloveso HYPODECHOMIA - přijmout znamená veškerou tehdejší pohostinnost. Boží nabídka spásy nestrpí odkladu a váhání. Člověk musí jednat, aby nepromeškal hodinu spásy. Zacheus poznává radost z přijetí a Boží milosti. To se však setkává se zcela opačnou reakcí okolí, Zacheus se raduje, ale všichni ostatní jsou rozhořčeni. Předmětem kritiky však není celník ale přímo Ježíš, protože vstupuje do kontaktu s hříšníky. Není tu však rozdíl mezi učedníky a zástupem. Všichni jsou zde míněni jako většina, která s tímto Ježíšovým jednáním nesouhlasí.

*Lk 5,30 Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům:* ***"Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?"*** *31 Ježíš odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 32 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky."*

*Lk 15,1 Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2 Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali:* ***"On přijímá hříšníky a jí s nimi!"***

**8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně."**

Reptání přítomných se stává příležitostí pro vysvětlení, že ke změně myšlení a jednání u Zachea skutečně došlo. Celník se cestou zastaví, aby mohl promluvit a spontánně - nikoli na Ježíšův pokyn - pronáší slib, který je výrazem jeho obrácení. Není to něco za něco, ale projev radosti, z toho, že sám byl přijat bez podmínek. Změna myšlení se projeví velkorysostí ve prospěch chudých (polovina jmění ale nikoli všechno) a násobné odčinění poškozených. Zacheus činí tak mnohem víc, než žádali tehdejší zákony. Kdo způsobil škodu, musel ji nahradit v plné výši a nadto přidat pětinu. Zloděj musel ukradený dobytek nahradit čtyřnásobě (náhrada za jeho práci a výnosy). Bohatým se tehdy doporučovalo rozdat 20 % jmění a každý rok 20 % přijmu.

*Lv 5,23 Jestliže se tedy prohřešil a provinil, navrátí, co násilně zabavil nebo co uchvátil vydíráním nebo co mu bylo svěřeno do úschovy, anebo ztracenou věc, kterou našel, 24 anebo cokoli, o čem křivě přísahal.* ***Plně to nahradí a nad to přidá pětinu.*** *Dá to tomu, čí to je, v den své oběti za vinu.*

*Ex 21,37 37 Když někdo ukradne býka nebo beránka a porazí jej nebo prodá,* ***dá náhradou za býka pět kusů hovězího dobytka a za beránka čtyři ovce.***

*2 Sa 12,65 David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi: "Jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti! 6* ***A tu ovečku nahradí čtyřnásobně zato, že něco takového spáchal a neměl soucitu****."*

Zacheus dává víc, než žádal zákon. Setkal se s Boží láskou skrze setkání s Ježíšem, a proto se dokázal tak mnohého vzdát. Ale ne na rozkaz, ale protože chtěl a měl z toho radost.

**Zastavil se** - znamená, že všechny lidi zadržel na cestě k jeho domu, aby veřejně pronesl tento závazek.

Polovinu majetku dávám chudým – jde o přítomný a nedokonavý čas – je to tedy trvalý závazek o opakovaném službě potřebným Almužna je pro Lukáše projevem spravedlnosti.

*Lk 6,30 Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. 31 Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi…. 38 Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."*

*Lk 11,41 Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté.*

*Lk 12,33 Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí.*

**Jestliže jsem někoho ošidil -** podmínková věta nenaznačuje, že by Zacheovo jmění bylo získáno podvodem. Ale pokud by se tak stalo (když to zjistím) – vrátím to z náhradou Zacheus chche naplnit nejpřísnější požadavky zákona

(mišna se spokojila s dvojnásobkem nikoli čtyřnásobnou náhradou). Jan Křtitel radil:

*Lk 3,12 Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: "Mistře, co máme dělat?" 13 On jim řekl: "Nevymáhejte* víc, než máte nařízeno."

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

Ježíšova odpověď tvořila patrně původní závěr příběhu. Spása přišla v jeho osobě. Důvodem přijetí není Zacheovo pokání, ale jeho příslušnost k vyvolenému národu. Ježíš přišel zachránit Izrael, protože to Bůh slíbil jejich otcům. Boží spása je dar milosti, která vše předchází. Ježíš nás hledá a nachází. Od člověka však vyžaduje kladnou odpověď, přijetí a následnou změnu jednání – ta potvrzuje, že jsme spásu skutečně přijali a prožili.

*Mt 15,24 On odpověděl: "****Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského****."*

*Ga 3, 5 Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon,* ***nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili****? 6 Pohleďte na Abrahama: `****uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost****.´ 7 Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.*

*Lk 1,54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, 55* ***jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky."***

*Sk 3,2525 Vás se týkají zaslíbení proroků i* ***smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi:*** *`V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi.´ 26 Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů."*

*L 13:16 A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?"*

**Dnes se v tomto domě stala spása** - spása se děje tím, že celník přijímá Ježíše a rozdává své jmění chudým, to je Boží království tady a teď. Celník byl sice v opovržení, ale byl otevřený pro Boží působení. Stalo se, co říkal Jan Křtitel:

 *Lk 3,8 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.***

**Vždyť i on** - Ježíš mluví ve třetí osobě – obrací se tedy k zástupu, kterému ukazuje výsledek svého působení. Toto je spása toto je ta změna, kterou přináším. Vrchní celník se stará o chudé. Z odstrkovaného člověka se stává člověk radostný a vděčný.

**10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."**

Ježíš je nazýván Synem člověka, když jde misijní činnost zaměřenou na odpuštění hříchů a hledání toho, co se ztratilo.

*L 5,24 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy," řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů."*

Příběh může dodat odvahy každému člověku. Ježíš nepřišel, aby nás soudil a zaháněl. Naopak hledá a zachraňuje. ztracené. Poslední věta vysvětluje smysl Ježíšova působení a příchodu.

*Mk 10,45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit,* ***ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."***

*Lk 5,31 Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 32* Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky."

*Lk 9,55 Obrátil se a pokáral je: "Nevíte, jakého jste ducha.* ***Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit****." A šli do jiné vesnice.*