**Slova na rozloučenou Lk 22,21-38**

Na rozdíl od Marka, kde Ježíš po večeři zazpívá s učedníky chvalozpěv a odejde na Olivovu horu, Lukáš zařadil soubor Ježíšových výroků, které mají charakter **řeči na rozloučenou.** Tato řeč nemá u ostatních synoptických evangelistů obdoby, ale shoduje s tradicí Janova evangelia, kde Ježíš také pronáší dlouhou řeč J 13,31-17,26.

Lk zde spojil tradiční rozhovor u stolu (symposion) s řečí na rozloučenou. Podobné řeči na rozloučeno máme i v SZ. Gn 49 Jákob, Dt 31-34 Mojžíš, Joz 23-24 Jozue .Podobná forma byla známa i z antické literatury. Řeč na rozloučenou měla tři funkce: přechod autority z odcházejícího  učitele na žáky, stručné shrnutí jeho učení a jeho reakce na poslední aktuální otázky. Lk vytvořil celek, v němž Ježíš dává poslední učedníkům poslední instrukce před svým odchodem. Má čtyři části: označení zrádce, spor o přední postavení, odměna za následování a pokyny pro nastávající nesnáze.

**I: Označení zrádce**

**21 "Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. 22 Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje." 23 A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.**

**Paralela**

*Marek 14,18 A když byli u stolu a jedli, řekl: "Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí,* ***ten, který se mnou jí."*** *19 Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: "Snad ne já?" 20 Řekl jim: "Jeden z Dvanácti, který se mnou namáčí chléb v téže míse.* ***21 Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje****. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil."*

Zatímco Marek zařadil ohlášení zrady před poslední večeři, Lk ji zařazuje **až po večeři**. Ohlášení zrady tak slouží jako napomenutí a varování účastníkům hostiny. Lk má zkrácenou verzi převzatou od Marka.

**Avšak hle** – výrazový prostředek, který ukazuje na příkrý kontrast k předchozímu (večeře na rozloučenou). Ježíšova věrnost se tu střetá s nevěrností jednoho z nich. Ježíšův dar poslední večeře však nemůže zrada jednoho z učedníků narušit.

**můj zrádce je se mnou u stolu** – doslova „ruka toho, který mne vydává, je u mě na stole“. Ukazuje nehoráznost zrádce, který se neostýchá účastnit společné večeře, která znamenala důvěru a vzájemné společenství.

*Ž 41,10 I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu.*

**Jak je určeno** -. Místo odkazu na Písmo jako Marek, Lukáš zdůrazňuje, že možnost zrady je zahnuta do Božího plánu spásy. Události neřídí Jidášova zrada, ale Boží vůle.

Je to Lk oblíbený výraz

*Sk 2,23 3 Bůh* ***předem rozhodl,*** *aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.*

*Sk 10,42 A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on,* ***koho Bůh ustanovil*** *za soudce živých i mrtvých.*

*Sk 17,31 31 Neboť* ***ustanovil den,*** *v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."*

*L 9,44 "Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí." 45 Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstával skryt; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat.*

*L 17,2525 Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení.*

**běda však tomu člověku, který ho zrazuje.** Jidášova zrada nenastává bez Ježíšova vědomí, ale pro Jidáše znamená zvlášť závažné obvinění. Běda je slovo z prorockého slovníku. To, že Bůh počítá s něčím zradou, neznamená, že zrádce není vinen. Navzdory jeho zradě se však Boží vůle naplní – i přes tuto nečekanou překážku. Tato výhrada platí i nadále pro všechny, kteří by se VP účastnili nehodně jako Jidáš.

*1 K 11,27-29 Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.*

*28 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.¨29 Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.*

**začali mezi sebou dohadovat**- zatímco u Mk 14,19 je Ježíšovo slovo o zradě jednoho z účastníků hostiny důvodem k otázce kdo z nich ho zradí, u Lk vede ke sporu a vzájemnému obviňování – na který vhodně navazuje další oddíl o sporu kdo z nich je důležitější. U Mk se učedníci ptají na to, kdo je zrádce Ježíše, u LK se ptají ostatních a hádají se, kdo z nich to učiní. U Lukáše se přítomnost Jidáše ztrácí – jen jeho ruka zůstává na stole, přesto události neřídí jeho zrada ale Boží vůle. Lukáš však zmírňuje i soud nad Jidášem a neříká, že by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Jidáš tedy nijak nepřispěl k naší spáse tím, že Ježíše vydal. Učedníci se rozčileně ptají mezi sebou, Lk opět odsouvá Jidášovo jméno

*Mt 26,25Na to* ***řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?"*** *Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."*

*Jan 13,26 Ježíš odpověděl: "Je to ten pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji."* ***Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu****. 27 Tehdy, po té skývě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: "Co chceš učinit, učiň hned!" 28 Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.*

**II. Spor o přední postavení a odměna za následování**

**24 Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. 25 Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. 26 Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. 27 Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. 28 A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. 29 Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, 30 abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele."**

Varianta

Mk 10,41- 45 *Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana. 42 Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti,* ***kdo platí u národů za první,******nad nimi panují****, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. 43* ***Ne tak bude mezi vámi****; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;44 a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. 45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."*

*Mt 19,28 Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele./*

Jde o instrukci pro vedoucí církevních sborů, jejichž reprezentanty jsou zde učedníci. Je jim zapovězeno vést spory o přední postavení a jsou zavázání k bratrské službě

Příbuzné výroky:

*Mk 12,38 Když učil, řekl: "Varujte se zákoníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, 39 o přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách.*

*Jak 2,2-3 Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi.2 Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. 3 A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: "Posaď se na tomto čestném místě," kdežto chudému řeknete: "Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem." 4 Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?*

**24 Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší.**

Dohadování ohledně zrady se paradoxně mění ve spor, kdo je největší!

FILONEIKA –výraz se v Bibli vyskytuje pouze zde a v antické řečtině znamená soupeřivý spor.

*1 Kor11,16 Chce-li někdo* ***umíněně na tom trvat****, tomu říkám: Není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích.*

**25 Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci.**

Ježíš odkazuje na chování světských vládců, které zde slouží jako konkrétní příklad mylného chápání velikosti. Marek mluví dokonce o útisku, Lk pouze o panování. Lk byl římské moci částečně nakloněn. Přestože si dávají říkat dobrodinci, neodpovídá tomuto označení. Dobrodinec byl čestný titul, který byl udělován vládcům v antice. Od Caesara se vztahuje na římské císaře. Opakem je Ježíšova služba.

*Sk 10,38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.*

**26 Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.**

Na rozdíl od velikosti, která se zakládá na ovládání a soustředí se na vlastní prospěch, velikost učedníků má základ v prokázání služby. Cesta víry není návod dosažení k velikosti jako u Mk, ale na to jak má být velikost správně používána. Velikost se projeví v tom, kdo se chápe jako poslední. Největší zde znamená být v čele.

*Sk 15,22 Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas,* ***přední muži mezi bratřími.***

*Žd 13,7 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!*

Poslední u Lk doslova nejmladší - nejsou míněni pouze nejmladší věkem, ale ti, kterým byly svěřeny prosté úkoly a služby. Nejmladší připomíná také všechny druhorozené v Bibli (Izák, Jákob, David, Efraim, marnotratný syn)

*Sk 5,6* ***Mladší z bratří*** *ho přikryli, vynesli a pohřbili.*

*1 Tm 5,1 Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,*

*2 starším ženám jako matkám,* ***mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí.***

*1 Pt 5,1 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3 ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. 4 Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. 5* ***Stejně se i vy mladší podřizujte starším****. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´.*

Lukáš nahrazuje Mk: Kdo by chtěl být první výrazem: Kdo by chtě vézt

*Sk 7,10způsobil, že si ho farao, egyptský král, oblíbil pro jeho moudrost a svěřil mu správu nad Egyptem i nad celým královským domem.*

*Sk 15,22 Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími.*

**ten, který slouží.** – u LK vždy spojenou s diakonií

*Lk 4,39 39 Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.*

*Lk 8,3 a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.*

*Lk 10,40 40 Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila.*

**27 Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.**

Pomocí dvojité otázky je pozornost soustředěna na nové uspořádání. Všichni chápou, že důležitější je ten, kdo sedí za stolem a méně důležitý ten, kdo ho obsluhuje, ale Ježíš se staví proti tomuto obvyklému hodnocení Ježíš koná pro učedníky službu, ačkoli je největší a tak staví mnohé naruby. Ježíš se ptá, kdo je skutečně větší a kdo tak jen vypadá.

**Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.**

Když Ježíš podává chléb a víno je doslova ten, kdo slouží a obsluhuje. Toto slovo lze však vztáhnout na celé Ježíšovo působení

*Lk 19,10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."*

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

**28 A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali.**

Po napomenutí následují slova uznání, za věrnost a příslib odměny. Učedníci následovali Ježíše v jeho zkouškách,.

Lk verze je silnější – učedníci obstáli a vydrželi – myslí se ovšem i na statečnost, kterou osvědčili po velikonocích

 Mk 19,28 *tehdy i vy, kteří jste mě následovali,*

Lk 8,12 12 Podél cesty - to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel **a bere slovo z jejich srdcí**, aby neuvěřili a nebyli zachráněni.

Lk 8,15 15 Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.

*Sk 20,17 Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve.18 Když k němu přišli, řekl jim: "Vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, kdy jsem přišel do Asie. 19* ***Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách,*** *které mě potkaly pro úklady židů.*

**mých zkouškách** se vztahuje na vše, čemu byl ježíš vystaven

*Lk 4,13 Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.*

Podle Lk učedníci Ježíše během procesu a zatčení neopustili. A zůstali mu věrní i v povelikonční době. Evagelista to vše už vidí ze zpětného pohledu – učedníci neselhali při pašijích ani později.

**29 Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně,**

Tuto část má pouze Lukáš. Příslib odměny - Zaslíbení má formu odkazu a závěti. Poprvé se u LK setkáme s Ježíšovou královskou důstojností, kterou dostává od Otce, byly však už dříve naznačeny

*Lk 1,32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33 Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce."*

*Lk 22,69 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."*

*Lk 19,38 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!"*

*Lk 12, 31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. 32 Nebijte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.*

**30 abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele."**

Dva odkazy objasňují, co znamená odkázat království učedníkům, Jednak mohou být spolustolovníky a současně i spoluvládnout. Obraz hostiny znamená konečné završení. Ustanovení za soudce znamená zde vládnutí. Soudit znamená účast učedníků na budoucí konečné vládě Ježíše a spolurozhodování.

*Mt 25,31 31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;*

*32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,*

*33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.*