**Lk 19,41-44**

**41 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42 a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. 43 Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. 44 Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil."**

Tento úryvek pochází z Lk vlastního pramene, který Lk zařadil do Markovy osnovy kterou nyní sleduje. Mk má na tomto místě epizodu o uschlém fíkovníku (obraz Izraele), kterou už Lk zmínil dříve (13,6-9). Ježíšův pláč je reakcí na kritiku farizeů a poukazem na to, že bude volat kamení (společné heslo). Proroctví o zničení Jeruzaléma má paralelu, která pochází z pramenu Q a také v apokalyptické řeči podle Marka, kterou má Lk v 21 kapitole

*Lk 13,34 "Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste! Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete:* ***Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově."***

*Lk 21, 5 Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: 6 "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno…" 20 Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. 21 Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, 22 poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. 23 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24 Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.*

Několikanásobné opakování podobných, ale na sobě nezávislých zpráv svědčí o starobylosti tradice. Proti názoru, že jde o zpětné proroctví, hovoří poměrná neurčitost sdělení. Popis je líčen pomoví SZ textů a dal by se vztáhnout na kterékoli antického město, které bylo kdy obléháno.

*Iz 29,3 Ze všech stran se proti tobě utábořím, sevřu tě obležením, navrším proti tobě náspy.*

*Ez 4,1-3 "Ty, lidský synu, slyš. Vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. 2 Polož proti němu obležení:* ***Zbuduj proti němu obléhací valy, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu vojsko*** *a rozestav proti němu ze všech stran* ***válečné berany****.*

Události roku 70, kdy ke zničení Jeruzaléma skutečně došlo, mohly ovšem znění výroků ovlivnit. Skutečnost, že LK vložil vlastní zprávu do textu Markova evangelia, i když tam již jednou tato zpráva byla, svědčí o tom, že o zkáze Jeruzaléma již věděl. Chybí zde však jakákoli zmínka, že by tato událost byla předzvěstí druhého příchodu! Zničení Jeruzaléma zde není apokalyptickou pohromou, nýbrž historickou událostí, která byla pro církev té doby významná včetně jejího předpovězení. Zkázu Jeruzaléma je možno chápat jako Boží odpověď na nepřijetí Ježíše, nebo jako znamení přechodu od Izraele k novému Božímu lidu z pohanů. Ježíšově slova však v sobě nenesou ani stín zloby, hněvu či odplaty, jde spíš o nářek zklamané lásky

**41 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42 a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.**

Ježíš se stále nachází před branami Jeruzaléma obklopen radostně naladěnými lidmi a učedníky. Na první pohled na město a chrám po namáhavé cestě se všichni poutníci těšili. U Ježíše však přijde místo radosti smutek. Je to však smutek prorocký a plný účasti.

*2 Kr 8,11 Potom mu znehybněla tvář, muž Boží nadobro strnul* ***a pak se rozplakal****. 12 Chazael se otázal: "Proč můj pán pláče?" Odvětil: "Protože vím, jakého zla se dopustíš vůči Izraelcům: Jejich pevnosti vypálíš ohněm, jejich jinochy povraždíš mečem, jejich pacholátka rozdrtíš a jejich těhotné poroztínáš."*

*Jr 14,16 A lid, jemuž prorokovali, bude ležet po ulicích Jeruzaléma sražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí, ani jejich ženy ani jejich syny a dcery. Tak vyleji na ně jejich zlobu." 17 Řekni jim toto slovo:* ***Z mých očí tekou slzy dnem i nocí******bez přestání****, neboť těžká rána rozdrtila panenskou dceru mého lidu velikou, bolestnou ranou.*

Tento pláč nevypovídá o Ježíšově psychice a citech, ale o bolestivých důsledcích, které plynou z odmítnutí Ježíšova evangelia. Odmítnutí vyjadřují farizeové, kteří se snaží umlčet učedníky. Ježíš není jen Boží posel (Lk 4,43) nebo král (Lk 19,38), ale také prorok, který se vyjadřuje k budoucnosti Jeruzaléma, který právě zmeškal svou příležitost. Ježíšovo přání nebude vyslyšeno. Jeruzalém by musel v den, kdy do něj Ježíš vstupuje, poznat, že přichází jeho skutečný Král a nositel Pokoje. Tato poslední příležitost je promeškána a dny Jeruzléma jsou spočteny. Skrývá se zde tajemství lidské viny a Božího dopuštění ale i lásky a bolesti.

*Iz 48,18* ***Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské*** *vlny, 19 tvého potomstva by bylo jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek;*

*Jr 15,5 "****Kdo s tebou bude mít soucit, Jeruzaléme****? Kdo ti projeví účast? Kdo k tobě zajde, aby se zeptal, jak se ti daří? 6 Ty sám sis mě přestal všímat, je výrok Hospodinův, odešel jsi ode mne. Napřáhnu na tebe ruku a zničím tě; stálé ohledy mě unavují.*

**Očištění chrámu Lk 19,45-48**

**45 Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, 46 a řekl jim: "Je psáno: `Můj dům bude domem modlitby´, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." 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.**

*PARALELY (4 x)*

*Mk 11,15-18 Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; 16 nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. 17 A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů." 18 Velekněží a zákoníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. 19 A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města.*

*Mt 21,10 Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" 11 Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji." 12 Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; 13 řekl jim: "Je psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby´, ale vy z něho děláte doupě lupičů." 14 I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil.*

*Jan 2,13 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14* ***V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. 15 Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel 16 a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" 17 Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´ 18 Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?"***

Lukášova verze je výrazně kratší. Zcela je vynecháno Ježíšovo rozhorlení a bránění lidem v cestě přes nádvoří chrámu. Pro Lukáše je důležitý pouze čin vyhnání prodávajících (o kupujících se nezmiňuje - to byli poutníci!). V citátu z Iz 56,7 je vynecháno: pro všechny národy“. V době napsáni LK evangelia již chrám nestál a nemohl být cílem proroky očekávané pouti národů do Jeruzaléma, ve smyslu židovského očekávání. Lk naopak přidává Ježíšovo učení v chrámu.

Pro Marka je očištění chrámu událost posledních dnů, pro Lk příprava na prostor pro vyučování.

**Naplnění proroctví:**

*Za 14, 21 I každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude zasvěcen Hospodinu zástupů. Všichni obětníci budu přicházet a brát si z nich a v nich vařit. A* ***nebude už kramáře v domě Hospodina zástupů v onen den****.*

*Mal 3,1-2 "****Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte****. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. 2 Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.*

*Iz 56, 6 Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: "Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, 7 přivedu na svou svatou horu* ***a ve svém domě modlitby je oblažím radostí****, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení.* ***Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,*** *8 je výrok Panovníka Hospodina, který shromažďuje zahnané z Izraele. Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni."*

*Jr 7,10 A přitom přicházíte a stavíte se přede mne* ***v tomto domě, který je nazýván mým jménem****, a říkáte: »Jsme vysvobozeni.« To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti? 11 Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem,* ***úkrytem lupičů****? Hle, také já vidím, je výrok Hospodinův.*

*Mt 28,19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."*

**Vyhnal** - toto sloveso se běžně používá při vyhánění zlých duchů. Směnárníci se tedy podobají nečistým duchům, kteří znesvěcují svaté místo. Ježíš chrám vyklidí, aby tu mohl působit. Vyklidí, co je špatné a začne učit. Vyžene zlé duchy, které činí z chrámu obchodní centrum. Končený smyls chrámu je, že se tu ohlašuje příchod Božího království Nejprvetak činí Ježíš a pak apoštolé. Údajně bylo na chrámové nádvoří 13 stolů a 13 skříní, na finanční fondy. Kumránské společenství tyto finanční transakce odsuzovalo a chápalo je jako znesvěcení chrámu. Prodej na chrámovém nádvoří byl poměrně nedávná praxe a proto se možná nelíbilo i jiným a nevyvolalo to zas takové pohoršení*.* Chrám byl pro první jeruzalémskou obec důležitý jako místo zvěstování evangelia. K tomu je nyní chrám je tak osvobozen.

**Doupě lupičů** - slovo proti těm, kdo skládají důvěru v chrám, ale neobrátili se srdcem

Lukáš chápe vyhnání prodávajících jako důvod k tomu, aby zde mohl Ježíš vyučovat lid, který do chrámu přicházel k obětování i modlitbám (srovnej farizeus a celník). Podobnou scénu má i Jan, ale již na začátku Ježíšova působení (Jan zná několik Ježíšových cest do Jeruzaléma), synoptici jen jednu – proto ji dříve ani nemohli zařadit. Zdá se však těžko pravděpodobné, že by Ježíš tak rasantně zasáhl do chrámového provozu již na začátku svého působení.

Celý příběh se ovšem odehrává mimo vlastní chrámový okrsek na tzv. nádvoří pohanů, kam měli ještě všichni přístup. To co zde dělo (obchodování a směnárenství) bylo nutné, k tomu, aby lidé mohli zaplatit chrámovou daň a koupit si obětní zvířata. Lk popisuje pouze nejzákladnější body příběhu. Vynechává Ježíšovo násilí. Vynecháním jména Jeruzalém podtrhuje, že cílem není odsouzení města, ale vytvoření prostoru pro vyučování lidu. O vyučování v chrámu se Lk zmiňuje dokonce několikrát a tím na ně klade silný důraz ( začal s tím už jako dvanáctiletý !)

*Lk 2,45 Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. 46 Po třech dnech jej* ***nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky****. 47 Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. 48 Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali." 49 On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali?* ***Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"***

*Lk 21,37* ***Ve dne učil v chrámě****, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová. 38* ***A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal****.*

*Lk 22,52 Pak řekl Ježíš těm, kteří pro něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším: "Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. 53* ***Denně jsem byl mezi vámi v chrámě****, a nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy."*

Role chrámu je pro Lukáše omezena na to, aby se stal místem modlitby a setkání pro první křesťanské komunity.

*Lk 24,53 50 Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; 51 a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. 52 Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí* ***vrátili do Jeruzaléma, 53 byli stále v chrámě a chválili Boha.***

*Sk 3,1 Petr a Jan* ***šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě****.*

Obchodní a směnárenská činnost odcizila chrám jeho původního účelu - místo pro modlitbu pohanů bylo využito pro čistě židovské potřeby a nebylo možné se zde modlit ani naslouchat učení zákoníků. V tomto smyslu je to doupě lupičů. Očištění chrámu umožní konat zde opět pravou bohoslužbu, kterou však už nejsou oběti ale modlitby a Ježíšovo učení.

**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.**

Ježíšova činnost v Jeruzalémě je pospána podobně jako pokračování jeho působení v Galileji a odkazuje také na jeho první návštěvu chrámu ve 12 letech. Místem vyučování je nádvoří pohanů a podloubí Šalomounovo.

*L 4,14 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. 15* ***Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili.***

*Sk 5,12 Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů.* ***Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví*** *13 a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.*

*Sk 5,19 Anděl Páně v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: 20 "****Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života****." …25 Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: "Ti muži, které jste vsadili do vězení,* ***jsou v chrámě a učí lid****." …42 42* ***Dále učili den co den v chrámě i po domech*** *a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.*

*Jan 10, 22 Byly právě svátky posvěcení Jeruzalémského chrámu; bylo to v zimě. 23* ***Ježíš se procházel v chrámě, v sloupoví Šalomounově****. 24 Židé ho obklopili a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!" 25 Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví.*

**usilovali o to, aby jej zahubili** - pro Marka je důvodem odporu proti Ježíšovi zásah do chrámového provozu, u Lukáše je to však učitelská činnost, která se stává důvodem, aby protivníci chtěli Ježíše usmrtit. U Lk je to vysloveno poprvé takto „natvrdo“. Předtím jen náznaky.

*Lk 6,11 Tu se jich* ***zmocnila zlost a radili se spolu****, co by měli s Ježíšem udělat.*

*Lk 11,53 Když odtud vyšel, začali na něj zákoníci a farizeové* ***zle dotírat a na mnohé se vyptávat****, 54 činíce mu tak nástrahy, aby jej mohli chytit za slovo.*

**velekněží však a zákoníci i přední mužové** - jako odpůrci nejsou jmenování farizeové (kterým se nelíbilo provolávání slávy a mesiášského očekávání) ale velekněží, učitelé zákona a přední muži – jinými slovy kněžská aristokracie, která ovládla chrám. Jsou zmíněni už v první předpovědi utrení

*Lk 7,22 "Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od* ***starších, velekněží i zákoníků****, být zabit a třetího dne vzkříšen."*

**Lk - nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech.**

***Mk - báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením.***

Váhání a pasivita nepřítel je u Marka vysvětlena jako strach - Ježíš je obklopen zástupem, který je mu nakloněn. U Marka jde o neurčitý zástup ( OCHLOS), u LK je to však lid (LAOS), který je chápán jako Boží lid, který Ježíšovi naslouchá. Přední mužové z lidu se tak dostávají do protikladu k těm, kteří se shromažďují kolem Ježíše, visí mu rtech a tvoří tak již nyní počátek Ježíšovy církve. Už to není pouze Markovo „nadšení“, ale pozorné naslouchání evangeliu.

**Spor o Ježíšovu pravomoc Lk20,1-8**

**1 Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími 2 a řekli: "Pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal." 3 Odpověděl jim: "I já vám položím otázku. Řekněte mi, 4 odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?" 5 Oni o tom mezi sebou uvažovali: "Řekneme-li `z nebe´, namítne nám: `Proč jste mu neuvěřili?´ 6 Řekneme-li `od lidí´, všechen lid nás bude kamenovat, protože jsou přesvědčeni, že Jan byl prorok." 7 A tak odpověděli, že nevědí, odkud. 8 Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."**

**PARALELA**

***Mk 11,27*** *Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší*

*28 a řekli mu: "Jakou mocí to činíš? A kdo ti dal moc, abys to činil?" 29 Ježíš jim řekl: "I já vám položím jednu otázku; odpovězte mně, a já vám povím, jakou mocí to činím! 30 Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi!" 31 I dohadovali se mezi sebou: "Řekneme-li `z nebe´, namítne nám: `Proč jste mu tedy neuvěřili´? 32 Řekneme-li však `od lidí´?" - to se zase báli zástupu; neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. 33 Odpověděli tedy Ježíšovi: "Nevíme." A Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."*

Jedná se o první z pěti sporů mezi Ježíšem a jeho protivníky v Jeruzalémě, které Lk přebírá od Marka a stylisticky upravuje. Spor je vyvolán Ježíšovým každodenním vyučováním v chrámě, které je působivé a mocné.

*Lk 4,31 Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. 32 Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.*

Místo Markova zástupu Lk opět mluví o lidu, čímž zdůrazní protiklad mezi věrným Izraelem a nepřátelstvím jeho představitelů. Lk sice nemluví o jejich strachu jako Marek, ale přidává jejich obavy z ukamenování. Časvoý údaj „jednoho dne“ naznačuje trvalou činnost. Obsahem vyučování je zvěstování evangelia, jako dosud

*Lk 4,43 43 Řekl jim: "Také ostatním městům* ***musím zvěstovat Boží království****, vždyť k tomu jsem byl poslán." 44 A kázal v judských synagógách.*

*Lk 8,1 Potom* ***Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království****; bylo s ním dvanáct učedníků*

**přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími** Za Ježíšem přichází oficiální delegace. Vzbudil pozornost a je to příležitost říci, kdo je kdo a co chce. Velekněží jsou dědičná kněžská honorace a zákoníci jsou jejich právníci. Starší jsou nejspíš laičtí členové synedera. V tam byli tehdy zastoupení půl na půl farizeové a saduceové. Jsou to tedy velekněží, s odborníky a poslanci synedria. Tyto tři jmenované skupiny tvořily židovskou veleradu. Byla nejvyšším vládním orgánem v Judsku. Skládala se z kněžské a laické aristokracie se saducejského zaměřením, zákoníků (intelektuální elita), kteří mohli být přívrženci jak farizejské tak saducejské strany. Z jejího pověření nyní přichází skoro oficiální delegace, která klade úřední dotaz. Je však zřejmé, že velerady ztělesňuje odpor proti Ježíšovi.

**jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal** - dvojitý dotaz se týká učitelské činnosti v chrámu. První se týká druhu pravomocí tj. jakým právem Ježíš (pouhý laik) vyučuje. Druhá se týká původu tohoto oprávnění tj. kdo mu toto oprávnění udělil. Učitelská činnost byla tehdy svěřena zvláštnímu stavu – pověřeným učitelům zákona (rabbi). Ježíšův příklad však ukazuje, že učit mohl i člověk, který byl výmluvný a zaujal lid. Jestliže jeho slovo mělo vliv, lidé mu naslouchali. Podle tazatelů to však nestačí. Podobná otázka pak zazní při výslechu i před veleradou.

*Lk 4,32 Žasli nad jeho učením, poněvadž* ***jeho slovo mělo moc.***

*Lk 22,67 67 "Jsi-li Mesiáš, pověz nám to." Odpověděl jim: "****I když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte.***

**odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?** Ježíšova odpověď odpovídá tehdejšímu stylu disputace, kdy byo možno na otázku odpovědět otázkou. Jan Křtitel také nebyl nikým z lidí pověřen, aby křtil. Lukáš jako jediný z evangelistů věnuje Janovi zvýšenou pozornost (Lk 1-2 SAlžběta a Marie atd.) Křitel má pověření od Boha a lid mu dal za pravdu. Janovo působení se děje je z Boží vůle a bylo potvrzeno tím, že ho lidé přijali a změnili svůj život. Z nebe zde znamená od Boha.

*Lk 3,2**za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše,* ***stalo se slovo Boží k Janovi****, synu Zachariášovu, na poušti.*

*Lk 3 21 Když se všechen lid dával křtít a* ***když byl pokřtěn i Ježíš*** *a modlil se, otevřelo se nebe 22 a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."*

*Lk 3,15 Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích* ***uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.***

 *Lk 7,29 A všechen lid, který ho slyšel, i celníci* ***dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest****. 30 Ale farizeové a zákoníci zavrhli* ***úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana****.*

Janovo poselství dílo je tedy posvěceno a uznáno jako pravé. Ježíšovi protivníci jsou proti otázkou zaskočeni a potřebují se poradit (uvažovat, přemýšlet, zvážit). Dobře vědí, jaké důsledky mají jednotlivé alternativy odpovědi. Kdyby odpověděli (od Boha) sami by se usvědčili, protože Janův křest nepřijali a neuznali tak jeho božský původ. Na druhé straně si nemohou dovolit svůj odmítavý názor na Jana veřejně vyslovit, protože lid ho měl stále za proroka ( i když byl umlčen). Kdo by přesvědčení o Janově božském povolání veřejně zpochybnil riskoval by lynčování (u Mk mají pouze strach). Lukáš to však konkretizuje na kamenování, což byl trest za rouhání.

*Jan 10,30 Já a Otec jsme jedno." 31* ***Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali.*** *32 Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?" 33 Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale* ***pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh****."*

*Jan 8,59 58 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem."*

*59 Tu se* ***chopili kamenů*** *a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.*

**7 A tak odpověděli, že nevědí, odkud –** přiznáním neznalosti, nerozhodnosti dávají najevo své pokrytectví. Mají strach přiznat, co si opravdu myslí. Ale tím jak sami přiznají svou nezpůsobilost posoudit, odkud měl Jan Křtitel oprávnění, přiznávají, že neumí posoudit ani to, zda je oprávněné Ježíšovo pověření. Tím že se vzdali soudu o Janovi, měli by se vzdát i soudu o Ježíšovi. Přesto to budou právě oni, kdo Ježíše nakonec odsoudí. Ale jakým právem, když sami potvrdili, že nevědí!

**8 Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."** Ježíšova odpověď koresponduje s jeho pozdější obhajobou před Veleradou.

*Lk 22,67 66 Jakmile nastal den, shromáždili se starší z lidu, velekněží a zákoníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu: 67 "Jsi-li Mesiáš, pověz nám to." Odpověděl jim: "****I když vám to řeknu, neuvěříte. 68 Položím-li otázku já vám, neodpovíte.*** *69 Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha." 70 Tu mu řekli všichni: "Jsi tedy Syn Boží?" On jim odpověděl: "Vy sami říkáte, že já jsem." 71 Oni řekli: "Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst."*

**Jakou mocí** – Ježíš už odolal pokušení moci nabízené satanem. Jeho moc byla jiného druhu. Od Boha.

*Lk 4,6 "Tobě dám* ***všechnu moc*** *i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: 7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."*

*Lk 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." 25 A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha.*

*Lk 9,1 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. 2 Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat.*

**z nebe** = od Boha

Židovské autority by mohli udělit Ježíšovu zmocnění učit, chtějí však Ježíše donutit, aby vyhlásil, že ho poslal Bůh,

Na základě které by ho pak mohli odsoudit. Ježíšova reakce je víc než bystrá, je to protiútok proroka. Přiměje, aby se vyjádřili ke službě Jana Křtitele. Jejich odmítnutí se vyjádřit znamená, že nepoznali čas navštívení.

*Mk 11,32 Řekneme-li však `od lidí´?" - to se zase báli zástupu;* Marek naznačí pauzu vybočením z vazby. Tazatelé si naběhli do podobné pasti, jako nastražili Ježíšovi. Ani jedna z odpověď není použitelná. Když řeknou z Boha, znemožnili by se, protože ho nepřijali, a když řeknou od lidí, poštvou proti sobě většinu národa, která Janovi uvěřili. Tím, že nakonec řeknou: nevíme, přiznají, že nemají oprávnění takovou věc rozsoudit.

Ježíš unikl záludnosti otázky a přece něco bylo vysloveno. Ježíš se hlásí k Janovi Křtiteli. Navazuje na něj, Oba mají podobné oprávnění a pravomoc. Kdo přijme jeho výzvu k pokání, může přijmout i Ježíše. Kdo však Jana nepřijal, nepřijme ani Ježíše.

*Aktualizace příběhu ( z kázání 2014) Jedna z častých otázek zní, proč právě křesťanství má být tím pravým náboženstvím a Bible nejvyšší autoritou? Jak dokážeme, že zrovna Ježíš má pravdu? Není nakonec jedno, čemu člověk věří? Jsou přece i jiné víry a proroci a hlásí se k nim miliony lidí. V čem je Ježíš lepší? Potřebujeme dnes vůbec někoho takového, jako byl Ježíš? Na tuto otázku můžeme odpovědět otázkou: Většina z nás si váží takových lidí, jako byli Karel IV, Hus, Masaryk, Komenský, Anežka, Milada Horáková, Albert Schweitzer, matka Tereza, Jan Palach, Nelson Mandela, Lech Walesa, Abraham Lincoln. Ti všichni hledali sílu u Ježíše a v modlitbě. Byli to naivní snílci, kterým jen kněží cosi namluvili nebo lidé, kteří předběhli svou dobu? Byli to hlupáci nebo autority, které ukazují cestu? Jestliže oni Ježíše potřebovali, my se bez něj obejdeme? Dokázali by tito lidé, co dokázali, kdyby neznali evangelium. Jakou mocí změnili svět? Svou vlastní chytrostí nebo s  pomocí Boží? Když řekneme svou vlastní chytrostí, popřeme tím jejich vlastní svědectví a modlitby. Když řekneme s pomocí Boží, měli bychom je následovat. Nejjednodušší však je říci: Nevíme. Ale tím se nic nevyřeší. I když se dá všechno zpochybnit, neznamená to, že nic nevíme a všechno nám může být jedno. Jestliže Ježíš vědomě neodpověděl na otázku, jakou mocí učí milovat nepřátele a nastavit druhou tvář, pak si tu odpověď musí zvolit každý sám. Na svou vlastní odpovědnost se rozhodnout, co je Boží hlas a co pouhé lidské povídání. Toho se však mnozí lidé bojí. Mít svůj vlastní názor, postoj, víru a ručit za ni vlastním životem. Proto tak často říkáme nevím a přešlapujeme na místě, než abychom udělali jeden krok. Ale i přešlapování je rozhodnutí. I opatrnost a nerozhodnost je víra. Nevím je také vyznání a rozhodnutí – obejít se bez Ježíše.*