**Marek 2: Být ve světě a nenechat se světem změnit;**

Píseň: 327 De profundis

*Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého*. (J 17,15)

Ježíš řekl: Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale zavržený je člověk, kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem. (EvTom 7)

Píseň: 331 To já, ó Pane můj

13 Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil.

*Vyšel:* Možná nějaký časový odstup; *opět*: možná učíval na břehu moře; volná plocha mimo domy, akustika z loďky, krytá záda; *Všechen lid*: klidně i my; *přicházel:* Ježíš už je populární, lidé jdou za ním; *učil:* gró Ježíšova působení je práce se slovem;

14 A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou." On vstal a šel za ním.

Povolání učedníka podobné jako u rybářů – nezdůvodněné povolání, které dotyčný bez výhrad přijímá – neví, do čeho jde? Čeká jednorázovku? Jdou pak k němu domů! (podobně jako pobyt u Šimona doma, zmínka o přítomnosti matky Zebedeovců Mt 20,20 – oddělení od rodin a bývalého života není úplně totální); *šel dál*: celnice je u moře – vybírá clo od těch, co připluli z Dekapole; *Léviho* – u Mt 9,8: Matouš; rkp. D: Jakub (a tím pádem apoštol Jakub Alfeův); *Celník:* koupil si post v (polo)státní správě, bokem si nahrabe; Galilea = „loutková vláda“, fakticky pod vlivem Říma – daně sice jdou státu, ten ale odvádí Římu vazalskou daň; „vrchní celník bohatl anonymně, tento již přímo z vybírání peněz od lidí (kaceřujeme spolupracovníky s StB, ne aparát, který je verboval): několikanásobné selhání – žid, který slouží pohanům, koloniální mocnosti, přitom krade a to vše navíc na úkor souvěrců;

15 Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kteří ho následovali.

*Jeho*: z logiky příběhu u Leviho – mohl to chápat jako žádost o pohoštění, ekonomicky to pro něj není problém; *mnoho celníků a jiných hříšníků*: čí to byli známí? ***Ho*** *následovali* – koho? Leviho, nebo Ježíše? Možno chápat jako Leviho, sezve i svoje známé, ti už Ježíše možná vůbec neznají! Levi misionář mezi přáteli – v misii je logické oslovit ty, které znám a kteří mi věří; pak ale o to víc špatná společnost: Levi alespoň „opustil celnici“, ale vidíme, že zas tak moc ne – pořád se kamarádí s lidmi z bývalé party; Ježíše? – jde o celníky a hříšníky, kteří následují již delší dobu, Ježíš je dlouhodobě ve špatné společnosti? Dá se na nich pozorovat změna?;

16 Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí s celníky a hříšníky?"

*zákoníci:* právníci + faráři; *z farizejské strany:* oddělení (Ezd 10,11-12 *„…nyní vzdejte chválu Hospodinu, Bohu svých otců, a jednejte podle jeho vůle. Oddělte se od národů země a od žen cizinek!“ Celé shromáždění hlasitě odpovědělo: „Ano, budeme jednat podle tvého slova…*“) od am ha-arec – lůzy, zpohanštělého lidu země, byli oblíbení a i dnes by v církvi byli! osobně zbožní, hledající aplikace Bible v praktickém životě; v mnohém blízcí Ježíšovi (víra v posmrtný život a anděly, důraz na pochopení Písma a jeho praktickou aplikaci v životě, očekáván Božího království /„jeden den všichni židé dodrží Zákon“ – někdo s tím začít musí, tak já!/, výchova dětí, misie); politicky mezi zélóty (násilí) a saduceji (kolaborace), horliví vlastenci, ale s vědomím, že náboženství má přednost nad národem – tento proud zakládá synagogy a přežije Válku židovskou; ekonomicky chudí až střední třída (zélóti partyzáni, saduceové šlechta); Ježíšova kritika: nadřazení formy nad obsah (248 zákazů 365 příkazů), vnějškovost (obílené hroby: Mt 23,27), ale zároveň s nimi nejvíc diskutuje (s jinými proudy jen vzácně), farizejská kritika – Ježíš moc snadno opouští formu kvůli obsahu (půst, soboty, kultické omývání, styk s hříšníky); *viděli a říkali:* přímý dotaz (předtím se jim cosi honilo hlavou) jak viděli? Byli v domě?; společné stolování s hříšnými odrodilci je kulticky poskvrňující; *Jak to*: nemusí v tom být žádný útok, jen zmatenost – farizej dbá na kultickou čistotu; Tady chybí jakýkoliv akt pokání – jde se na hostinu domů, navíc dalšími pochybnými existencemi, které ani nic neopustily – a tomu je Ježíš přítomen.;

Píseň: 371, Vím, Pane, sám že nemám sílu

17 Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."

*Uslyšel* – možná se ptali tak, aby slyšel; *přísloví*: propojení s uzdravením ochrnutého – analogie nemoci a hříchu; (analogie – ne důsledek!, jiné analogie: trestný čin a amnestie); u ochrnutého paralyzace hříchem, zde pohled víc zaměřen na samotného hříšníka – nejde o to ho soudit, ale pomoci mu – lékař nesoudí člověka („vynadat pacientovi?“), ale prostě pomůže; stejné použití doloženo u obhajoby Sokratova žáka Antisthena (lékař s pacientem nemá horečku); *aplikace*: nemocní + hříšníci – akutní případy, dost možná si nejsou vědomi, do jakého průšvihu se řítí; zdraví + spravedliví – ne nutně ironie! Farizejům opravdu o něco šlo, Mk nemá Pavlovo „*nikdo není spravedlivý*“ (Ř 3,10) – jde o principiální otevřenost Božího království pro všechny, hříšní ale nevědí, že i oni jsou povolání, zatímco u „spravedlivých“, tedy s dobrým vztahem k Bohu, se to předpokládá automaticky (a u farizejů právem); až sekundárně (výklad Bible Biblí) v tom můžeme vidět šťournutí – „dokud se považujete za spravedlivé, naše cesty se míjí“.

Píseň: 484, Truvérská mše – závěr

327

1. Temnou, divnou mlhou bloudím sem a tam,

černá s bílou smíchaly se spolu.

Nevidím už, co je pravdy, co je klam,

nevím, jdu-li nahoru či dolů.

R: Řekni slovo, řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma,

řekni slovo a zázrak se stane, uzdravena bude duše má.

2. Nerozeznám dobře okraj propasti,

nevím, je-li na krok dosti místa.

Strach mám, abych neupadl do pasti,

kterou na mne pokušení chystá.

R: Řekni slovo, řekni slovo, Pane…

3. Přízrak noční sleduje mne potají,

divné hlasy otázku mi kladou,

divné hlasy otázku mi šeptají,

k čemu věrnost, nač pohrdat zradou.

R: Řekni slovo, řekni slovo, Pane…

331

R: (:To já, ó Pane můj, půjdu, když mě posíláš.:)

1. Koho pošlu, kdo se hlásí, je tu cesta má

půjdu, když mě posíláš,

chceš jít se mnou, strach ti brání dát i kůži svou

půjdu, když mě posíláš.

R: (:To já, ó Pane můj, půjdu, když mě posíláš.:)

2. K svému knězi k svému vládci a tak půjdu já,

půjdu, když mě posíláš

k těm co soudí, co vše vědí a tak půjdu já,

půjdu, když mě posíláš.

R: (:To já, ó Pane můj, půjdu, když mě posíláš.:)

3. K těm co myslí, že jsi mrtev a tak půjdu já,

půjdu, když mě posíláš

k těm co tvoří tvoji církev a tak půjdu já,

půjdu, když mě posíláš.

R: (:To já, ó Pane můj, půjdu, když mě posíláš.:)

371

R: Vím, Pane, sám že nemám sílu

žít právě tak, jak sis to přál,

divím se moc, že k svému dílu

a ne k vodě pouštíš mne dál.

1. Ruce stále prázdné mám, nohy roztřesené.

Oči k nebi pozvedám, zda se ještě klene.

R: Vím, Pane, sám že nemám sílu…

2. O srdci už nemluvím, to je plné krachů.

Všechen svůj čas utratím snahou utéct strachu.

R: Vím, Pane, sám že nemám sílu…

3. O bližního pečovat, to je v církvi pojem.

Jak jen sám sebe mít rád a přitom vzbudit dojem?

R: Vím, Pane, sám že nemám sílu…

4. Přiznal jsem už tolikrát svoje neschopnosti.

Teď jen tebe vážně brát – a umět říci dosti!

484

1.: Za to, že v stromech přečtu život

a jaro v pevné závěji,

že potkal jsem tě dneska ráno,

za to ti, Pane, děkuji.

2.: Za to, že mnoho věnovals mi,

chválit tě mohu vroucněji,

že vzal sis, co by tížilo mne,

za to ti, Pane, děkuji.

3.: Za to, že doved jsi mě blízko,

s bratry i já tě miluji,

že potkal jsem tě také večer,

za to ti, Pane, děkuji.