Advent: příchod, standardní téma „předchůdci“ Ježíše, tedy vše, co tak či onak k Ježíši odkazuje před jeho narozením. Jan je forhont, příběh jeho narození má navíc paralely s Ježíšovým – nečekané narození, anděl…; Lukáš: Autor: průvodce apoštola Pavla, ze Syrské Antiochie; asi nebyl púvodem žid (Ko 4,10-14), nepřesnosti v zeměpise Palestiny, málo semitských výrazů, ale židovské zvyky evidentně zná dobře („bohabojný“?), kvalitní řečtina i sloh – vzdělanec.

Lk 1

*1 I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily,*

Navazuje na Mk a další vlastní zdroje; Naplnily: jak naplnění proroctví, tak ukončení čehosi: „bylo to prorokováno a stalo se to“ – proto je to pravda, ale jde o víc, než o pouhý zápis historie;

*2 jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova,*

Ještě jsou očití svědkové, druhá generace zapisuje (třetí bude schraňovat zapsané); služebníci slova – to je pro Lk základní funkce apoštola;

*3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile,*

Věnuje mu i Skutky; věnování – zajistí náklad na rozmnožování a rozšiřování knihy – je tedy vlivný a bohatý („vznešený“); „v pravém sledu“ – asi kolovala řada krátkých oddělených spisků, knihy jsou drahé;

*4 abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.*

Druhá generace – Theofil je výsledek křesťanské misie a výchovy

5 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta.

Historie Jana Křtitele – dost možná tradice bývalých Janových žáků, kterou vyprávěli Lukášovi; Herodes Veliký (37-4AC, neviňátka); kněží – cca 20 tisíc lidí, proto rozděleni: 1Par 24,10 – 24 tříd (cca 800 lidí; 8. Abiášova) – každá sloužila chrámu 2x jeden týden až do r. 70, denně vylosovali kněze, který podával ráno a odpoledne kadidlovou oběť (na některé tedy nikdy nedošlo, kdo podruhé, musel se vzdát); manželka také Lévijka (mísení rodů zakázáno kvůli majetku), Zacharijáš: „upamatoval se Hospodin“, apokryfy: velekněz; Alžběta Bůh přísahy, také z kněžského rodu, jméno Áronovy manželky – již původem vážená rodina;

6 Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení.

Spravedlivý: autentický život podle Božích přikázání – tedy nejen vnější dodržování, ale i postoj srdce; spolu s původem reprezentanti toho nejlepšího v Izraeli,

7 Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku.

Neplodnost – hanba a Boží trest (Genesis 30:22-24 *I rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. Otěhotněla, porodila syna a řekla: "Bůh odňal mé pohanění." Dala mu jméno Josef…*; Dt 7:12-14 *Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti ji dá. Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka*.); vzhledem k věku neměnná, zde ne trest – není za co! – zlo nemá „příčinu“; resp. možno chápat jako součást Boží ho plánu (fuj?) – jako Sára, Rebeka, Ráchel, matka Samsona, Chana…; stáří obou: ohlas Abrahama a Sáry;

8 Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, 9 připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo. 10 Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu.

Ráno a v cca 15 hod („čas k modlitbě“: Sk 3,1) Jsme ve svatyni za nádvořím kněží, tam jiní nesmí; představa „zvýšené svatosti“ v okamžiku oběti (hroby zezadu kostela – u oltáře) – na žhavé uhlíky kadidlo: dým zavoněl a vystupoval nahoru, krátká adorace;

11 Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. 12 Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. 13 Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.

Neboj se: klasika anděl; za co se modlil? Měl předepsanou modlitbu, aby přišel Mesiáš? Modlil se za svoje osobní věci – syn?; dáš mu jméno – vyjádření Božího nároku na dítě a zároveň nějakého zvláštního úkolu;

14 Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. 15 Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.

Radost pro mnohé – horizontální společnost, ale i mesiánský dosah; alkohol – nazírské zasvěcení (pleonasmus!, již těhotná matka Samsonova), či kněžské v čase služby (Lv 10,9); Nu 6,2: *Mluv k Izraelcům a řekni jim: Když se muž nebo žena rozhodne složit mimořádný slib nazírský a zasvětí se Hospodinu, 3 ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj, nebude pít šťávu z hroznů ani jíst čerstvé nebo sušené hrozny. 4 Po celou dobu svého nazírství neokusí nic z toho, co pochází z vinné révy, od nezralých hroznů až po výhonky. 5 Po celou dobu platnosti slibu svého nazírství si nedá břitvou oholit hlavu. Dokud neskončí doba, po kterou se zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy. 6 Po celou dobu svého zasvěcení Hospodinu nesmí přijít do styku se zemřelým*.; Duchem svatým – bez členu, tedy spíš obecně „Boží mocí“;

16 A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu;

Kral.: Nedí všecky; nebo ostatkové toliko spaseni býti mají (Iz 10,21: *Pozůstatek se vrátí, pozůstatek Jákoba, k Bohu – bohatýru*); Jan – kazatel pokání (SZ :: Ježíš NZ – kazatel lásky, přicházejícího království Božího)

17 sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový."

Předchůdce Páně, Konec SZ: Mal 3,23 *Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. 24 On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou*.; Tradice ale živá: Sír 48,4-10 *Jak ses proslavil, Elijáši, svými divy! Kdo se může pochlubit, že ti je podobný? Ty jsi vzkřísil mrtvého ze smrti a přivolal ho z podsvětí slovem Nejvyššího. Krále jsi srážel do záhuby a povýšence z jejich křesel. Slyšel jsi na Sínaji napomenutí a na Chorébu vynesení trestu. Pomazal jsi krále, aby se ujali odplaty, a proroky, aby byli tvými nástupci. Byl jsi vzat do nebes ve vichru a ohni, na voze taženém ohnivými oři. O tobě je napsáno, že s výstrahou přijdeš v určeném čase utišit Boží hněv, aby nevzplanul, usmířit otce se synem a obrodit Jákobovy kmeny*.; Očekávání v době JK živé: po proměnění na hře Mt 17,10-13 *Učedníci se ho ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i syn člověka bude od nich trpět." Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli*.; Lk oslabuje původní Mk masivní „elijášovství“, aby lépe vynikla realita: *v duchu a moci*, tedy ve stejném prorockém vybavení; otců k synům – v rodině? v církevní obci? nebudou se muset patriarchové v hrobech stydět za své potomky;

18 Zachariáš řekl andělovi: "Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena pokročilého věku." 19 Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.

Gabriel („muž Boží“) zmíněn v Da 8,16; 9,21; Stojím před Bohem – jsem jeho služebník; pochybnosti? Nejasné, zvláště ve srovnání s Marií (Lk 1,34 *Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?"*) – od kněze se očekává víc, než od mladé dívky?

20 Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní." 21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě 22 Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý.

Čili nemohl pronést slavností (áronské Nu 6,22n) požehnání lidu, který čekal před chrámem, a propustit ho;

23 Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů. 24 Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si: 25 "Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi."

Po těch dnech – tedy „biologicky přirozeně“; tajila – snad z obavy, že nedonosí a bude mít ještě větší ostudu.

57 Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. 58 A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. 59 Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát jméno po otci Zachariáš.

Osmý den Genesis 17,12-14 *Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu*."; Lv 12:1-3 *Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Mluv k Izraelcům: Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. Osmého dne bude obřezána jeho předkožka*.; obřízka u okolních národů v pubertě (iniciace: začátek sexuálního života), zde iniciace přijetí do Božího lidu (předobraz křtu); většinou prováděl otec, jméno obvykle po dědovi (byl Zachariáš starý?)

60 Jeho matka na to řekla: "Nikoli, bude se jmenovat Jan." 61 Řekli jí: "Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!" 62 Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno.

Jméno vyjadřuje součást rodiny, Obrátili se na otce = „posunky naznačili“ – byl i hluchý?

63 On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili.

Běžný poznámkový blok – tabulka potažená voskem

64 Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha.

Kral.: tedy pro potvrzení řeči Boží skrze Anděla vynesené a ukázání užitku pravého poslušenství, nebo jakož prvé pro nevěru jest němotou raněn: tak tuto poslušně jméno synu svému dav, jakéž bylo poručeno, výmluvností jest obdařen.

65 Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těch událostech. 66 Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: "Čím toto dítě bude?" A ruka Hospodinova byla s ním.

Ruka Hospodinova – něco jako „plný Ducha“ (bez členu)

67 Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil:

Součást denní modlitby breviáře, spousta přímých citátů i narážek

68 "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid 69 a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka,

1Sam 2,21 *Hospodin navštívil Chanu a ta otěhotněla a porodila*…; Ž 77,16  *Svůj lid jsi vykoupil vlastní paží, syny Jákobovy, Josefovy*; Mocného spasitele = „roh spásy“ – metafora síly; 2Sam 22,3 (David): *Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ*!; 1Sam 2,1 (Chana): *Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy*.

70 jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna; 71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí,

Ž 106,10 *Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl, vykoupil je z rukou nepřítele*.

72 slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, 73 na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,

Ž 105,8 *Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. 9 Uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi*; Gn 17,74 *Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu*. Lv 26,42 *I připomenu si svou smlouvu s Jákobem a též svou smlouvu s Izákem, také si připomenu svou smlouvu s Abrahamem, i tu zemi si připomenu*.

74 abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu 75 jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. 76 A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu

Iz 40,3 *Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha*! Již citovaný Mal 3:1 *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*.

77 a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,

Spása koření v Božím milosrdenství, ne v lidské spravedlnosti a plnění přikázání; narážka na Janův křest na odpuštění hříchů

78 pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, 79 aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."

Izajáš 9:1-2 *Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist*.; Izajáš 58:8 *Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva*. Izajáš 60:1-3 *Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde*.; Vycházející: „Východ“ (hvězdy) Nu 24,17 Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.; nebo „Výhonek“ Iz 11,1 I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.

80 Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.

Na poušti – žil v kumránské komunitě? – podobné důrazy; jinak prostě obraz odloučenost; Kral.: Aby lidu nezobecněl;