Lukáš 24:13-35

**Píseň: 480: Čeká mne den (truvérská mše, vstup)**

Sola Gratia, na cestě do Emaus, aneb Ježíš byl ženská (*z pěti chlebů a dvou ryb udělal jídlo pro zástup lidí, celou dobu něco vysvětloval partě chlapů, kteří prostě nechápali, a i když byl tři dni mrtvej, musel vstát, aby napravil to, co nedávali*)

**Píseň: 225 Ó, hlavo plná trýzně**

13 Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty,

*Téhož dne*: hned v neděli; *dva z nich*: dva svědkové (Dt 19,15); snad zmíněni v Mk 16:12-13 *Potom se zjevil* ***v jiné podobě*** *dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním;* ***ale ani těm nevěřili*** (**tučné** Lk nemá!); členové širšího kruhu, byli spolu s 11 (Lk 24:9 *vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním.*); *Emaus*: lokalizace nejistá: 1. Kubeibe – františkánský chrám v místech večeře = Kleofášova domu?; 2. Nikopolis lázně (hammat) = odpočinek po dramatických dnech?; *tři hodiny*: „asi 60 stadií/honů“ = 11 km (stadion = 192 metrů; některé rkp. 160 stadií /30 km – došli tam večer!/ nejspíš kvůli starokřesťanské identifikaci s Nikopolis – 23 km?; 3. Kariatjeharim – 14 km?) – pořád zůstáváme blízko Jeruzaléma: Lk nezná zjevení v Galileji; topografie tehdy už dost možná nezajímavá – spíše typologická: pro Lk důležitý začátek a postup podle Sk 1:8 *dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.;* pro Mk a Mt Galilea jako nový začátek a misie k pohanům Souček: zjevení probíhala současně!;

14 a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo.

*Rozmlouvali*: homileo v impf: delší rozhovor; *o tom všem*: čtenář se má zamyslet, co se vlastně dělo; my tomu (s odstupem) rozumíme lépe a hlouběji (především význam Ježíšovy smrti); oni se vzdalují od církve a začínají se utápět ve svých problémech, ze kterých si sami ale nemají jak pomoci, jen se v nich utvrzují;

15 A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.

*Probírali*: syzetó – s odstínem „zkoumat“ – ale stále se sami točí se v kruhu svých nenaplněných představ; *připojil se*: tedy zvnějšku vstoupil; *sám Ježíš*: autos – opravdu on;

16 Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.

*Něco:* kral.: Tedy od Krysta Pána tak zpravovány a zatemněny, aby ho ti učedlníci poznati nemohli; (přirovnávají k Josefovi: je to pro nás trest za naši nechápavost a když se polepší, tak se jim dá poznat)? jejich předporozumění (v. 21 – čekali *vykoupení Izraele*); *bránilo*: i náš problém, když nepoznáváme Ježíše přicházejícího v potřebných, ale i v těch, kteří nám mohou dát poznat Boží vůli;

17 Řekl jim: "O čem to spolu rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku.

*Plní zármutku*: skythropos Mt 6,1 – protáhlý obličej postících se farizejů;, zachmuřelost, smutek nad nenaplněným očekáváním (Sír 25:23 *Pokořené srdce, sklíčená tvář a rána do srdce, to vše je zlá žena; malátné ruce a ochablá kolena působí žena, která neoblažuje svého muže.*);

18 Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!"

*Kleofáš*: Kleopatros; podle J 19:25 *U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská* – Ježíšův bratranec? strýc? Eusebius: po smrti Jakuba (bratra Páně) biskup v Jeruzalémě (ohlas sporů staré církev o autority? anl. islám – rodinná, nebo učednická linie?); *jediný* – paroikeos – označení pro náboženské poutníky (hosté, příchozí), kteří jsou v Jeruzalémě (!) – tam se vše děje;

19 On se jich zeptal: "A co to bylo?" Oni mu odpověděli: "Jak Ježíš Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem,

*Nazaretský*: Lk běžně „nazorejský“ (Nazoraios), ale zde nazarénos; *prorok…*: představa Mojžíše, intepretace Ježíšova působení podle Dt 18:15 *Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat*; podobně Petr o Letnicích Sk 2:22 *Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil*; Hodnocení Mojžíše: Dt 34:9-12 *Jozue, syn Núnův, byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil své ruce. Izraelci ho poslouchali a činili, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář, se všemi znameními a zázraky, jež ho poslal Hospodin konat v egyptské zemi na faraónovi a všech jeho služebnících i celé jeho zemi, i se všemi skutky pevné ruky, se vším, co vzbuzovalo velikou bázeň, co konal Mojžíš před zraky celého Izraele*.; nevidíme pro nás dnes zásadní motivy zástupně oběti, vykoupení z hříchů…!;

20 naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho.

*Naši*: lid se rozdělí (:: v 21: „my“), ale pořád jsou tak nějak „naši“; smrt brána jako prohra a konec, není tam Ježíšova oběť za hříchy všech

21 A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo.

*A*: de = ale; *my doufali*: v co? *Vykoupit Izrael*: opět představa Mojžíše podle Štěpánova kázání Sk 7:35-37 *To je ten Mojžíš, kterého odmítli, když řekli: `Kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem?´ Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. To je ten Mojžíš, který je vyvedl z Egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, při Rudém moři i na poušti po čtyřicet let. To je on, který řekl synům izraelským: `Bůh vám z vašich bratří povolá proroka, jako jsem já.´* – vposledku vojenský vysvoboditel, „dá nám za pravdu“ – to je i náš problém: Bůh jako automat na splněná přání, naplní naše představy; měření kvality křesťanství podle vnějšího úspěchu (sčítání lidu!); zklamání, že Bůh, Ježíš, víra, křesťanství… „nefungují“; *Ale už je to…*: 3 dny pobývá duše u těla, pak už je konec; jak bude vypadat „druhý příchod“ – nečekáme jen potvrzení „vy jste měli pravdu!“ a nedeptá nás, že už je to 2000 let, co se to stalo?;

22 Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu

*Naše ženy*: Mk 15:40-41 *Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma* (obdobně Mt 27:55-56); Lk 8:1-3 *Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů, Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly*.; *ohromily*: rozrušily (jako moudrost 12letého Ježíše učitele Lk 2:47, Jaira po vzkříšení dcery Lk 8:56; zástup o Letnicích Sk 2:7)

23 a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ.

*Vyprávěly*: těmto učedníkům (!) už tedy bylo svědčeno (!) o vzkříšení a přece neuvěřili; *vidění andělů*: interpretace mužů v bílém rouchu;

24 Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli."

*Někteří z nás*: Petr a Jan (J 20:3), možná i další; napořád to jediné, co máme jisté, je prázdný hrob, vše ostatní je na důvěře – a tu očividně nemají ani k ženám, ani ke vzpomínkám na to, co vlastně Ježíš říkal

**Píseň: 306 Spravedlivě soudí**

25 A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci!

*Nechápaví*: anoetai – bez rozumu, běžný pojem ve filosofických spisech pro ty, který to „nedocvaklo“; *těžké uvěřit*: „srdcem pomalí k uvěření“ – srdce jako sídlo chápání a vůle; *uvěřit*: víra není předpoklad pro setkání se vzkříšeným! Ježíš přichází sám (sola gratia) a uvidíme, že skrze slovo a svátosti (tak i ve Sk 8,26-40 – etiopský dvořan – Filip doprovází, nabídne pomoc, káže a křtí)

26 Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?"

*Což neměl…:* edei = ne „neměl“, ale „musel!“ – je to Bohem stanovený způsob pro to, jak „vejít do slávy“, se kterým se Ježíš v Getsemanech ztotožnil; co učedníkům nedocházel: intepretace samé možnosti že utrpení má nějaký smysl; řečnická otázka očekává kladnou odpověď, ale židovství „trpícího Mesiáše“ nezná – proto je nepochopení pochopitelné; křesťanská interpretace není odvoditelná z nějakého standardní podoby judaismu, ale právě a jen z víry v Ježíše a pravdivost jeho slov, že toto byla cesta k Bohu; židé odmítají Ježíše jako Mesiáše, protože čekají něco jiného (<https://chizukemuna.estranky.cz/clanky/1.-proc-zide-neveri--ze-jezis-byl-mesias.html>); Ježíš přináší něco nečekaného: mesiášství jako doprovod putující církve, milosrdné (spolu)nesení jejího utrpení a nesení toho, co sama nedává; učedníci nechápou: ještě 40 dní po vzkříšení Sk 1:5-6: …*budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní." Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?"* – předporozumění pro úkol Mesiáše: obnova davidovského království

27 Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.

Mojžíš a Proroci: označení pro SZ; 60 velkých a 270 menších proroctví – nic z toho, ale „trhák“ – viz Mojžíš a „*proroka jako já*“; *vykládal*: – opět jde o důvěru v pravdivost Ježíšova výkladu;

28 Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál.

*Když už…:* vyprávěl tedy po cestě, učedníci něco s Ježíšem „prošli“, jejich poznání je zlomkovité, ale vzniká touha (Dýka a kříž: povzbuzování kazatele „jdi do toho!“); *jako by*: prospoieo: předstíral – záměr? možná ano – test, jestli to s nimi něco dělá;

29 Oni ho však začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.

Přemlouvat: parabiazo – až nutit; večerní řeholní modlitba: Mane, nobiscum, Domine, quoniam advespersit; *zůstaň*: jdou k sobě domů?; *vešel*: odpověď na prosbu (modlitbu) církev může o Ježíšovu přítomnost prosit v naději vyslyšení, ale nemá ho ve své moci a nebude mít (v. 31: ani až ho „poznají!“ – zmizí jejich očím)

30 Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim.

U stolu: dosl. „když zalehl“; slovesa evokují nasycení zástupů i VP, ale není to nutně VP;

31 Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.

Pasivní vazba anl. s v. 16 (něco bránilo jejich očím); poznali: u VP jiný způsob komunikace Boha s námi, pro někoho srozumitelnější (Radovan); *zmizel*: afantos neviditelný – aby nezneužili toho, co vidí, jako když se otevřely oči Adamovi a Evě?; nelze si Krista přivlastnit ani kázáním ani svátostmi, tak i kral.: smýšlejí příliš tělesně, proto by jim tělesná přítomnost byla na škodu; vzkříšení je a stále bude nefotografovatelné;

32 Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?"

Dochází jim, že v kázání slyšeli totéž, je jim to „nedocvaklo“; hořící srdce – evokuje lásku a Boží přítomnost; otevíral – stejné slovo jako pro „otevření očí“ v. 31; 4 konfese: kázání a svátosti jako jediné nutné znaky pravé církve, oboje musí být přítomno, protože jedno vykládá druhé – jak často VP?; Mk1:22 *I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci*. – ale ani sebelepší kazatel není všemocný; (Škola malého stromu: Borovej Billy říkal, že se rozhod nechat se spasit, když už je konec tak blízko. Říkal, že mu ve spasení dycky nejvíc překáželo smilnění. Říkal, že smilnil na tancovačkách, kde hrál, ale největší vinu přikládal děvčatům. Říkal, že mu nikdy nedaly pokoj. Říkal, že se vopravdu snažil a chodil do lesní besídky, aby byl spasenej, ale i tam se táhly holky pořád za ním, aby s nima smilnil. Říkal, že poznal jednoho starýho kazatele, co byl asi moc starej na smilnění. Ten pořádal v lesní besídce shromáždění a kázal proti smilnění hlava nehlava. Borovej Billy říkal, že ten starej kazatel to uměl tak dobře, že člověka přešla – aspoň v tý chvíli – na smilnění docela chuť.)

33 A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě.

*V tu hodinu*: je neděle (navíc večer – čas tehdejších bohoslužeb tj. po práci) a je tu slovo i svátosti, tedy bohoslužby, církev – svědectví církve vede k víře a ta vede do společenství (zoon politikon); *11+*: širší kruh: kdo tam byl? Ještě neodešli do Galileje;

34 Ti jim řekli: "Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi."

I 11 už má nějakou zkušenost, *Šimonovi*: nevíme kdy 1Kor 15,5; Pán byl opravdu vkříšen: odtud ohlas pravoslavného pozdravu: „Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!“ („Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!“)

35 Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.

Ne při výkladu Písma – subjektivní zkušenost, ale vede ke svědectví

**Píseň 401 Zůstaň s námi, Pane**

**480**

R: Čeká mě den, a když Tě potkám, Pane,
ponesu lehčej jeho žár.
Čeká mě noc a cokoliv se stane,
nestihne moji duši zmar.

1. (: Už spojily se naše cesty, Tys nám dal prohlédnout. :)
A bratru platí odpuštění,
úsměv můj a pozdravení, k bratru chci teď usednout.

R: Čeká mě den, a když Tě potkám, Pane,…

 2. (: Už spojily se naše cesty, tys nám dal prohlédnout. :)
A tobě platí naše prosby,
bychom byli společenství, kterému dáš pomoc svou.

R: Čeká mě den, a když Tě potkám, Pane,…

 3. (: Už spojily se naše cesty, tys nám dal prohlédnout. :)
A upřímné jsou naše prosby,
abys nám dal odpuštění, mysl vždycky pokornou.

R: Čeká mě den, a když Tě potkám, Pane,

**225**

1. Ó hlavo plná trýzně,

nečekáš na aplaus,
kde najdeme tvou cestu
z Golgaty do Emauz?

R: Ty skrytý právě skrytý
i ve svém vzkříšení
ba právě i tam zbitý
pro naše spasení.

2. Nic nevidět než rány,
kdo vidíš je vem roha,
je lépe nevěřit než vidět,
nadarmo Krista Boha.

R: Ty skrytý právě skrytý

3. = 1.

R: Ty skrytý právě skrytý

**306**

Spravedlivě soudí, kdo svou pravdu má,
pomsta bývá sladká, prázdnotě cíl dá.
Když nejede tramvaj, řidič vinu má,
to jasný je jak facka tomu, kdo ví a zná.

 Někdo hodil kámen a někdo to dostal,
ten ten šutr zvednul a hodil ho zas dál,
jenomže ne po tom, od koho to dostal,
ten byl dávno v prachu, protože se ho bál.

2. Spravedlivě soudí, kdo svou pravdu má,
pomsta bývá sladká, prázdnotě cíl dá.
Co teď jak bažant schytám, za rok další poznají.
To jasný je jak facka tomu, kdo zná a ví.

 Koho trefil kámen, děsnej vztek dostal,
koukal, jak se pomstít, a hned ho hodil dál
a pak mu blesklo hlavou - pořádek musí bejt,
mě nikdo mlátit nesmí - a hodil dalších pět.

3. Spravedlivě soudí, kdo svou pravdu má,
pomsta bývá sladká, prázdnotě cíl dá.
Když vobrátí se karta, všechno se splatit má.
To jasný je jak facka tomu, kdo ví a zná.

 Až se našel jeden, kdo ten kámen vzal,
do řeky ho zahodil, na prsty zahvízdal.
Hej, pojďte ke mně všichni, kdo zarmoucení jste,
zatlačte si boule, šutry svý zahoďte.

4. Spravedlivě soudí, kdo svou pravdu má,
pomsta bývá sladká, prázdnotě cíl dá.
Chápat kdo to nechce, na kříži skončí.
To jasný je jak facka tomu, kdo zná a ví...

**401**

R: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,
zůstaň s námi, den se nachýlil.
Zůstaň s námi, už se připozdívá,
zůstaň s námi, když ubývá sil.

R: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,

1. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem
slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej,
u svého stolu teď buď nám hostitelem
a v prázdný kalich nové víno vlej.

R: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,

2. Otevírej oči, které nevidí tě,
nevidí pravdu, znají jenom klam.
Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě,
promluv k nám, Pane, řekni Pokoj vám!

R: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,

 3. Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností,
zrno v zem vsáté zas nám připomeň,
pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí,
čas, který chystá přebohatou žeň.

R: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,