**III. Ohlášení Peterova zapření a a jeho obrácení**

**31 "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. 32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím." 33 Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt." 34 Ježíš mu řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš."**

Třetí část řeči na rozloučenou je složena ze dvou původně samostatných výroků ( v každém z nich je totiž Petr nazván jiným jménem). Verše 31- 32 – ostatní evangelisté nemají – Lukášova látka. Verše 33-34 Lk čerpá z předlohy Marka

Mk 14,26 -31 *Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu. 27 Ježíš jim řekl: "Všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno: `Budou bít pastýře a ovce se rozprchnou.´ 28 Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje." 29* ***Tu mu Petr řekl: "I kdyby všichni odpadli, já ne." 30 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš."*** *31 On však ještě horlivěji prohlašoval: "I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě." Tak mluvili všichni.*

U Mk nastává předpověď Petrova zapření cestou, kdežto pode Lk se odehraje ještě v místnosti, kde slavili VP.

Mk 14,27-28 Lk vynechává, protože se nezmiňuje o útěku učedníků při zatčené ani o setkáních v Galileji.

**31 "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.**

Po ohlášení zrady jednoho z nich a falešném sporu o prvenství, přichází další forma nevěrnosti, které je však adresováno přímo Petrovi, na kterého se zde Ježíš obrací jeho původním (starým) jménem. Dvojité oslovení je ovšem projevem úcty a náklonosti. Na tobě mi obzvláště (dvakrát) záleží. Lk toho obratu využívá i jinde).

*L 10,41 Pán jí odpověděl: "****Marto, Marto****, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.*

*L 13,34 "****Jeruzaléme, Jeruzaléme****, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste!*

*Sk 9,4 Padl na zem a uslyšel hlas: "****Saule, Saule****, proč mne pronásleduješ?"*

Satan, který Ježíše opustil, se znovu vrátil, vstupuje do Jidáše a snaží se vyzkoušet i učedníky.

Srovnej Jb 1,6-12 6 *Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. 7 Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem." 8 Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého." 9 Satan však Hospodinu odpověděl: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? 10 Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. 11 Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit." 12* ***Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj." A satan od Hospodina odešel.***

*Jb 2,3 Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil." 4 Satan však Hospodinu odpověděl: "Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. 5 Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit." 6 Hospodin na to satanovi* odvětil*:* ***"Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život****." 7 A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy.*

*Lk 22,33 Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.*

Působení satana je představeno jako vystavení člověka zkoušce - ale s Božím povolením. Tím je satanovo působení ohraničeno. Tříbení pšenice - obrazné ohlášení otřesů a zkoušek. Sloveso tříbit (zkoušet) má často smysl „usilovat, aby se někdo vzdal“. Učedníci prožiují podobnou zkoušku jako Ježíš. Jidáše už protříbil tak, že od něj vstoupil, jak tomu bude s dalšímu učedníky?

*Am 9,9 Neboť hle, přikázal jsem a zatřesu izraelským domem mezi všemi pronárody,* ***jako když se třese řešetem****, a žádný kamínek nepropadne na zem.*

**32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."**

Učedníci nejsou bezbranní a vydáni na pospas ohrožení, protože Ježíš se za Petra modlí. Vystupuje tu v roli obhájce učedníků a současně zmiňuje Petrův budoucí úkol

PISTIS – víra, věrnost, oddanost. Nebezpečí ztráty víry je možné zažehnat pouze Ježíšovou přímluvou – nejde tedy o vlastní výkon a statečnost. Ježíšova modlitba je vyslyšena, Petr sice Ježíše zapře, ale nerezignuje víru. Petr je uchráněn od odpadnutí od víry a uschopněn k obracení jako příklad pro druhé. Sloveso DEOMAI znamená u Lukáše přímluvnou modlitbu. Ježíš se modlí, za to, aby Petrovi „nedošla víra“. I když nakonec zklame, může se zase vzchopit a pomáhat ostatním. Navíc už předem ví, že může selhat a tomu pomůže projevit lítost a slabost si přiznat.

*Lk 22,61 Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát." 62 Vyšel ven a hořce se rozplakal.*

Petr bude mít úkol, posilovat kruh prvních učedníků jako ten, kdo třikrát zapřel. Ne jako dokonalý, ale jako ten, kdo byl zachráněn Ježíšem. Tak jako Ježíš pomohl jemu, aby zůstal pevný ve víře, bude nyní Petr zápasit, modlit se za ostatní. Petr se nebude moci chlubit sovu statečností, ale pouze jako ten, kdo dostal sílu od Ježíše. V tom bude lepší příklad, než jako ten, kdo nikdy neselhal.

**až se obrátíš –** toto sloveso se používá pro konverzi či pokání.

*Lk 17, 3 Mějte se na pozoru! 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!"*

*Sk 3,18 Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. 19 Proto* ***čiňte pokání a obraťte se****, aby byly smazány vaše hříchy*

*Sk 9, 35 Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli,* ***obrátili se k Pánu.***

*Sk 18, 23 Když tam ( Pavel) pobyl nějaký čas, vydal se znovu na cestu. Procházel galatskou krajinou a Frygií a* ***posiloval tam všechny učedníky.***

**33 Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt."**

Petrova spontánní slovy svědčí o tom, že ví o hrozícím nebezpečí, ale věří si, že bude schopen Ježíše následovat i do vězení a na smrt. Zatímco Marek má pouze smrt Lk rozšiřuje i na vězení. To může být ovlivněno dalším vývojem událostí, jak o nich svědčí Petrovi pobyty ve vězení. Nyní toho ještě schopen není, později ano !

*J 13,36 Šimon Petr mu řekl: "Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později." 37 Šimon Petr mu řekl: "Pane, proč tě nemohu nyní následovat?" Svůj život za tebe položím." 38 Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."*

*Sk 5,18 18* ***chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení****. 19 Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: 20 "Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života."*

*Sk 12,1 V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. 2 Mečem* ***dal popravit Jakuba, bratra Janova****. 3* ***Když viděl, že si tím získal židy, rozkázal zatknout také Petra****. Byly právě velikonoce.*

*Sk 12, 17 Petr jim pokynul rukou, aby je uklidnil, a* ***vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení;*** *nakonec jim řekl: "Povězte to Jakubovi a ostatním bratřím." Pak odešel z města.*

*Sk 21,12 Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamější bratří Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. 13 Ale on odpověděl: "Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já* ***jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše!"***

**34 Ježíš mu řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš."**

V ostrém kontrastu přichází Ježíšova předpověď Petrova pádu. Dojde k němu dokonce ještě dnes.

*Mk 14,30 30 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš."*

Lk vynechává této noci, protože odkaz na ranní kokrhání je jasný. V latině se tato noční hlídka označuje jako zpěv kohouta a řečtina pro to dokonce vytvořila zvláštní slovo – kuropění. Jde zhruba o půlnoc našeho času

*Mk 13,35 35 Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; 36 aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.*

**ještě se ani kohout neozve –** to znamená ještě dřív, než skončí noc. Zatímco Mk a MT mluví zapření Ježíšovy osoby, Lk doplňuje, že šlo popření toho, že **Petr Ježíše zná** nikoli zapření Ježíše jako takového.Tak je zmírněna vážnost Petrova selhání. Ježíš dává najevo, že žádný učedník dokonce ani ten, za kterého se Ježíš modlil, nebude uchráněn před možností selhání a zapření. Nikdo z nás si nemůže být jistý, že odolá strachu a pokušení. Ale Ježíš i takové přijímá a dokonce se za modlí.

**IV. Pokyny pro nejbližší události**

**35 Řekl jim: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." 36 Řekl jim: "Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. 37 Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: `Byl započten mezi zločince.´ Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle." 38 Oni mu řekli: "Pane, tu jsou dva meče." Na to jim řekl: "To stačí."**

Poslední část řeči na rozloučenou. Pochází z Lukášova pramene. Lk zde spojil útržky, které měl, původně šlo o samostatné výroky. Pozoruhodné je zde nepřítomnost slov a frází, které jsou pro Lk charakteristické. Převzal je tedy bez snahy je nějak komentovat a upřesnit. Prostě mu zbyly a nechtěl je vyloučit.

**35 Řekl jim: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli."**

Otázka odkazuje na pokyny, které učedníci dostali při vyslání k misijní činnosti. Vydali se na cestu bez výstroje a zabezpečení. Neměli měšec, ani mošnu ani obuv. Tyto instrukce dostalo 72 učedníků ( jinak to bylo při vyslání12 . Měšec by jim sloužil k vybírání peněz, mošna ke shromažďování zásob potravin, boty k nezávislosti na kvalitě cesty. Zdravení by znamenalo zdržení a vybírání si přátel. Učedníci mají být nezajištění a závislí na pouhém zvěstování evangelia a těch, kdo je přijmou. Až dosud jim stačilo Ježíšovo pověření a přitom netrpěli žádnou nouzí. Toto období důvěry a sympatií však skončilo.

*Lk 9,3 A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.*

*Lk 10,4 Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte.*

**36 Řekl jim: "Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč.**

Nyní se však zásadně změnila situace. Je jiná doba i požadavky., Nejdou zvěstovat evangelium, ale jdou do pokušení a utrpení. Dva možné významy:

A: s doplněním předmětu vlastnění. Kdo má měšec neb mošnu nemá je nechávat doma, ale vzít je s sebou, a kdo nemá meč k obraně, má si ho koupit, i kdyby ho měl vyměnit za plášť. Nyní je nezbytné mít prostředky o ochraně života. Nyní půjde o život.

B: Majetný má mít u sebe své vlastnictví pohotově a ten který je nemajetný, si má pořídit meč, který bude nyní ještě důležitější než plášť, který sloužil nejen jako oblečení, ale i jako přikrývky na noc a nesměl být nikomu odebrán. Obrazný výrok vybízí, aby se učedníci připravili k obraně, protože nastal čas pronásledování. Doba bude zlá. Výrok o mečích je zřejmé nadsázka. Prodat plášť a koupit si za něj meč, nedává smysl, ale je jasným znamením, že přichází zkoušky, kdy budou učedníci bez vnějších jistot a v nebezpečí.

**37 Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: `Byl započten mezi zločince.´ Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle."**

Ježíš zdůvodňuje svůj požadavek citátem z proroka Iziáše, který je vztažen na Ježíšův úděl. Být započten mezi zločince se vztahuje pouze k lidskému soudu. Boží soud mu naopak přinese vítězství. Jestliže s Ježíšem bude nakládáno jako se zločincem, bude se jeho stoupencům dít totéž. Text Iz 53 je pro LK zásadní! Potvrzuje, že Ježíšova smrt je naplněním Boží vůle nikoli lidské vůle, chápe tuto smrt jako zástupnou za hříšnky, ačkoli služebník sám je nevinný a bude označen jako zločinec.

*Iz 53,12 Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt* ***a byl počten mezi nevěrníky****." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.*

*Sk 2,36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."*

*Sk 8,32 To místo Písma, které četl, znělo: `Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 33 Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.´ 34 Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom jiném?" 35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.*

**38 Oni mu řekli: "Pane, tu jsou dva meče." Na to jim řekl: "To stačí."**

Učedníci chápou Ježíšovu výzvu doslovně a počítají, kolik mečů mají. Ježíšova odpověď: „To stačí“ se netýká počtu mečů, ale konce diskuse. Už dost. To by stačilo, Přestaňte s tím.

*Dt 3,26 Ale Hospodin proti mně kvůli vám vzplanul prchlivostí a nevyslyšel mě. Řekl mi: "****Máš dost.*** *O této věci už ke mně nemluv.*

*1 Kr 19,44 Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: "****Už dost,*** *Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové."*

Ježíš uzavírá rozhovor, který končí neporozuměním. Učedníci uvažují o nastávajícím boji. Ježíš má však na mysli pronásledování a odpor, kterému budou čelit i v budoucnu.

*Lk 22, 49 Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: "****Pane, máme se bít mečem****?" 50 A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. 51* ***Ježíš však řekl: "Přestaňte s tím."*** *Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.*

*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."*

Nepůjde tedy o konflikt a střetnutí s vládnoucí mocí. Mít meč je zde možno chápat ve smyslu duchovním.

*Ef 6, 10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.* ***11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.*** *12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 13* ***Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj*** *abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. 14 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ 16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. 17 Přijměte také `přílbu spasení´* ***a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.*** *18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,*

*20 jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.*