ПОСТАЊЕ: 1 – 11.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1:1 ПОЧЕТАК СТВАРАЊА

## 1У почетку Бог створи небо и земљу.

Преглед: Бог је створио небо и земљу кроз Реч, као што је записано “На почетку беше реч" (Августин). „Бог је створио небо и земљу на почетку, не на почетку времена већ у Христу (Ориген, Златоусти, Авгутсин). Бог је створио небо и земљу, материју неба и материју земље, која је нестала ни из чега. (Василије, Немесије из Емесе). Рађање света је претходило условима стари погодним за извођење натприродних моћи. Значење стварања је било познато од божанског откровења. (Василије) По Мојсију, Божје откровење почетка је било довољно познато, и његовом исказу треба потпуно веровати. (Златоусти).

## 1:1 На почетку Бог је створио Небо и Земљу

**Небо и Земља су створени кроз Реч.** Ориген: Шта је почетак свих ствари осим нашег Господа И “Спасиоца свих нас” Исус Христ “прворођени свих живих бића” На овом почетку, стога, то је, његовом Речју ”Бог је створио небо И земљу” као што И еванђелиста Јован такође каже на почетку његовог Госпела:”На почетку беше Реч, И реч беше с Богом, И реч беше Бог. Исто беше на почетку с Богом. Све ствари је створио он, И без њега ништа није створено” (*Омилије на Постање* 1. 1.)

Почетак је Реч. Ориген: Свето Писмо не говори овде ни о каквом временском почетку, већ каже да је небо и земља и све ствари које су створене су створене “на почетку” тј у Спаситељу. (*Омилије на Постање* 1. 1.)

Небо и Земља су Безоблична Материја Универзума. Августин: Свето Писмо је назвало небо и земљу безобличном материјом универзума, која је промењена у формирану и прелепу природу од стране Божје неопсиве команде… Ово небо и земља, који су били збркани и помешани, били су погодни да приме форме од стране Бога, њиховог ствараоца. (*По дословном тумачењу Постања* 3. 10.)

Бог је створио Материју и Форму од Неба и Земље. Василије Велики: (Манихејци то тврде) форма света постоји yбог мудрости врховног Проналазач; материја је дошла Ствараоцу из ничега; И тако свет има два порекла. Примио је од спољашњости своју материју и суштину и од Бога своју форму и фигуру. Они тако поричу да је моћни Бог председавао формацији универзума И претпостављају да је он само крунисао заједничком послу, да је само допринео малим делом настајању бића. Они нису способни да умање вредност њиховог расуђивања и подигну свој поглед на висину истине. Овде даље материја претходи вештини - предсатвљене животу њиховом неопходном потребом. Вуна је постојала пре него што је ткање учинило снабдевачем једног од природних несавршености. Дрво је постојало пре него што је столарство преузело власништво над њим и мењало га сваки дан да задовољава нове жеље и учинило нас да приметимо све погодности које нам оно доноси, давати весло морнару, лепезу раднику, копље војнику. Али Бог, пре него што су све те ствари које нас данас привлаче постојале, након стварања тога у његовом уму и одлучивања да донесе у будућности што није имало бит, замишљајући свет таквим какав је требао бити и створио је материју у складности са формом коју је желео да додели. Доделио је небесима природу прилагођену небесима и дао је земљи бит у саглашношћу са својом формом. Створио је, како је желео, ватру, ваздух и воду, и дао је свакој суштину које је објекат њиховог постојања захтевао. Напокон, спојио је све различите делове универзума везама нераскидивог доприноса и створио међу њима толико савршеног, другарство и хармонију да су и најудаљеније, без обзира на њихову удаљеност, изгледале уједињене у једној универзалној наклоношћу. Нек се ти људи стога одрекну њихових баснославних маштања, који се, без обзира на слабости њихових аргумената, замишљају да мере моћ толико несхватљиву за човечји разум колико је неизречива човечјим гласом. Бог је створио небо и земљу, али не само половину, створио је цело небо и земљу, створивши суштину с формом. (*Шестоднев* 2. 2-3)

**Бог је створио ствари ни из чега.** Немесије из Емесе: Иако је дозвољено да је Бог пратио ред свих ствари (у стварању) показао је да је Бог и Стваралац и да је створио све ствари ни из чега. (*О човековој природи* 26.)

**Услови пре рођења света.** Василије Велики: Изгледа, у ствари, да и пре него што је ред ствари у свету постојао од којих наш ум може створити идеју али из којих не можемо ништа рећи, јер је превише узвишена тема за људе који су почетници и идаље бебе у знању. Рађање света претходи стање ствари погодно за постојање натприродних моћи, надмашујући границе времена, вечности и бесконачности. Стваралац и Творац универзума је усавршио свој рад у њему, духовно светло среће за све које воле Господа, интелектуалне и невидљиве природе, сва уредна урежења чисте интелигенције које је изван могућности нашег ума и којем не можемо открити ни имена. Они употпуњују суштину овог невидљивог света како нас Павле учи: „ Од стране њега су све ствари створене које су на небу и на земљи, видљиве и невидљиве, без обзира да ли су тронови или власти или принципи моћи“ или врлине или скупине анђела или достојанства арханђела. Овом свету је на крају било неопходно додати нови свет, који је уједно и школа и место тренинга где душе људи требају бити учене и дом за бића предодређана да буду рођена и да умру. Тако је створен, од природе аналогне природи овог света и животињама и биљкама које живе на њој, наслеђе времена, заувек гурајући напред и пролазећи и никад не стајећи у свом путу. Није ли ово природа времена, где не постоји прошлост, не постоји будућност, и садашњост нестаје пре него што је била препозната. И таква такође у природи креације која живи у времену- осуђења да се развија или нестане без трага и без одређене стаблиности. Да ли је тако пригодно да тела животиња и биљака, присиљена да прате одређену струју и ношена покретом који их води рођењу или смрти, живе усред окружења чија је природа у слози са бићима подвргунтих промени. Тако писац који нам мудро говори о рођењу универзуму не греши стављајући те речи на почетак наратива. „На почетку Бог је створио“; тако се хтело рећи, на почетку времена. Дакле, ако чини да се свет појави на почетку, није доказано да је његово рођење претходило стварању свих осталих ствари. Он само жели да нам каже да, после невидљивог и интелектуалног света, видљиви свет, свет чула, почео своје постојање. (*Егзегетске Омилије* 1. 5.)

**Стварање познато из откровења.** Василије Велики: Ми предлажемо да се испита структура света и да се посматра цели универзум, не од мудрости света већ од тога шта је Бог научио свог слугу кад му се обратио уживо и без загонетака. (*Шестоднев* 6. 1.)

**Мојсију је откривен почетак.** Златоусти: Приметимо овог изванредног аутора, драги вољени, и посебан дар који је имао. Мислим на то да, док су сви остали инспиративни аутори причали било о томе шта би се догодило након дуго времена или оно што ће се догодити овог тренутка, овај благословени аутор, који се родио много генерација након тог догађаја, био је вођен високим божанством и процењен достојним да говори о томе шта је створио Господ од свега од самог почетка. Према томе он је почео овим речима: „На почетку Бог је створио небо и земљу“ Он је испуштао блиске мехуре ка нама и рекао „Јел сам од стране људских бића научио изговарајући ове ствари? Онај је који је створио биће ни из чега пореметио мој језик док сам говорио о њима“ Како ми због тога слушамо те речи не као речи Мојсија већ као Бога свих ствари који долази код нас да нас научи кроз Мојсијеве речи, зато те молим, хајде да опазимо шта је речено издвојено од нашег сопственог поимања. (*Омилије на Постање* 2. 5.)

**Верујте Божјем откровењу Мојсију.** Златоусти: Хајде да прихватимо шта је речено са много захвалности, не прелазећи пристојну границу не заокупирајући се стварима које су изнад нас. Ово је спутавајућа слабост непријатеља истине, желећи као они да све препусте свом расуђивању и не схвативши да је то изван људских капацитета испитивати Божју творевину. (*Омилије на Постање* 2. 5.)

**Небо и Земља.** Златоусти: Зашто таквим редом, прво небо па земља? Кров храма пре његовог плочника? Бог није потчињен захтевима природе нити правилима технике. Бог је стваралац и главни техничар природе, и уметности, и свега створеног или замишљеног. (*Сермон* 1. 3.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 1:2БЕЗОБЛИЧНА ЗЕМЉА

## 2Земља беше без обличја и пуста\* и беше тама над безданом и Дух Божији дизаше се над водом.

**Преглед**:Земља коју је Бог створио била је недељива и без облика, пре него што ће Бог уредити обличје свих ствари, распоредивши их и међусобно их разликујући (Августин).Тама и бездан сиболишу одсуство телесне светлости коју је Бог морао створити (Августин). „Вода“ је још једна дефиниција за безобличну ствар коју Бог мора уредити (Августин). Дух који лебди над водом наговештава крштење (Јероним). Верује се да Дух, који се пореди са мајком птицом (Јефрем), лебди над водом како би досегао тројство Оца и Сина (Јефрем, Амвросије). Првог дана, процес стварања није био коначан (Василије). Прво је наступило стварање, а затим уређење (Амвросије).

## 1:2аЗемља беше без обличја и пуста

**Земља је била безоблична твар.** Августин: Земља беше невидљива и неуређена, а тама је владала амбисом. Овим речима сугерише се безобличје, како бисмо постепено могли да спознамо значење, јер ми нисмо у стању да когнитивно размишљамо о апсолутном одсуству форме која се још није макла од ништавности. Из овога, требало је створити један другачији, видљив и уређено небо и земљу. (*Исповест* 12. 15.)

**Да ли је процес стварања био коначан првог дана?** Василије Велики: Свакако да се савршено стање земље састоји у њеном изобиљу: пупљењу свакојаког биља, ницању високог дрвећа, како плодног тако и неплодног, свежини и мирису цвећа и свему осталом што се касније на земљи појавило, а на заповест Бога у сврху украшавања њихове мајке. Пошто се ништа од тога још није догодило, Свето Писмо основано говори о стварању као незавршеном. Исто бисмо могли да кажемо и за небеса; да ни она сама нису доведена до савршенства, нити да су била адекватно украшена, јер их није обасјао ни Месец, а ни Сунце, нити су их звезде крунисале. Јер ове ствари још нису биле створене. Стога се нећете о истину огрешити уколико кажете да ни небеса нису била завршена. (*Шестоднев* 2. 1.)

**Стварање претходи стварањуреда.** Амвросије: Благонаклони архитекта поставља основе пре и изнад свега, а када су основе постављене, осмишљава различите делове здања, један за другим,а потом их украшава... Свето Писмо указује да су ствари прво биле створене, а потом стављене у ред, како би се избегла предпоставка да нису ни створене и да почетка нису имале, као што је било и са природом ствари, онаквом каква је била, настала од почетка, а да се не чини да је тек касније додата. (*Шестоднев* 1. 7.)

## 1:2бБеше тама над безданом

**Бог је настањивао Божанско Светло пре него што ће створити друга-чије, физичко светло.** Августин: „И беше тама над безданом.“ Манихејци се са овим не слажу и кажу: „Да ли то значи да је Бог био у тами пре него што је створио светлост?“. Они су заправо у тами свог незнања и стога и не разумеју светлост у којој је Бог боравио пре него што ће створити светло. Јер они знају само за светло које својим телесним очима виде. И стога се они клањају овом Сунцу које сва бића виде. Али знајмо да постоји и другачије светло у коме се Бог настанио. (*Две књиге Постања против Манихејаца* 1. 3. 6.)

**Тама и бездан су само пуко одсуство светлости.** Августин:Онај који пажљиво размишља шта је заправо тама, онда схвата да је то само одсуство светлости. Па тако каже: „...беше тама над безданом...“,а као да заправо каже, „Није било светлости над безданом“. Стога, ова твар која се уређује и која се разликује делом Божијим које ће тек уследити, назива се невидљивом и безобличном земљом и бездан у којој недостаје светлост. То је оно што се горе назива небом и земљом, као семе неба и земље. (*По дословном тумачењу Постања* 4. 12.)

## 1:2цДух Божији дизаше се над водом

**Створио га је Дух Божији.** Амвро-сије: Дух се достојно кретао над земљом, којој је плодоносност била суђена, јер уз помоћ Духа Божијег, носила је семе новог рођења које ће клијати сходно беседи пророка: „Шаљем твој Дух и они ће настати, а ти ћеш обновити лице земље.“ (*Шестоднев* 1. 8.)

**Вода је лако покретљива, безо-блична твар.**Августин: Ова твар, која се најпре назива универзумом, односно небом и земљом, јер је заправо настала ни из чега. Друго, безобличје се преноси помињањем безобличне земље и бездана, јер међу свим елементима, земља је више безоблична и мање светла него остали. Треће, именом *вода*, означава се твар која је дело Створитеља, јер се вода може лакше покретати него земља. И услед лакоће с којом се њоме може чинити и руковати, твар Створитеља би зато требало називати водом, а не земљом. (*По дословном тумачењу Постања* 4. 13.)

**Симбол крштења.** Јероним: На почетку постања записано је: „Дух Божији лебдео је над водом.“ Дакле видите шта каже на почетку Постања. А сада што се тиче његовог мистичног значења-„Дух Божији лебдео је над водом“- већ тада је наговештено крштење. То заиста није могло бити оно право крштење, без Духа Божијег.  
*(Омилије* 10.)

**Стварањеинициранокроз Светог Духа.** Јефрем Сиријац: (Свети Дух) загрејао је воду неком животворном топлином, доводећи је чак до тачке кључања, интензивном топлином, како би је учинио плодном. Баш као што то кокошка чини. Она седи на својим јајима, чинећи их плодним топлином инкубације. Тако овде Свети Дух наговештава сакрамент светога крштења, најављујући његов долазак, како би воде које је тај божански Дух учинио плодним лебдећи над њима, могле Богу да рађају децу. (*Коментари на Постање* 1.)

**Дух Божији је лебдео.** Јефрем Сиријац: Овде би било подесно открити да је Дух лебдео како бисмо ми научили да је дело створења дело и Духа и Оца и Сина. Отац је говорио. Син је стварао. Стога је било исправно и да Дух понуди своје дело, које се јасно види у његовом лебдељу, како би приказао своје сједињење са осталим личностима. Тако учимо да је све доведено до савршенства и остварено путем Светог Тројства. (*Коментар на Постање* 1.)

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1:3-5СТВАРАЊЕ СВЕТЛОСТИ

## 3И рече Бог, „Нека буде светлост!“ и ви светлост. 4И виде Бог да је светлос добра; и растави Бог светлост од таме. 5Светлост Бог назива дан, а таму назива ноћ. И би вече и би јутро-дан први.

**Преглед:** „Нека буде светлост“ је неизрециво. Светлост коју је Бог створио је телесна светлост. „И виде Бог да је светлост добра“ указује да је Бог одобрио свој рад,

----------------------------------------------------

Фали: Књига: 7. стр. (Pdf: 52. стр.) - наставак прегледа!

------------------------------------------------------

## 1:3 Нека буде светлост

**Аутор светлости.** Амвросије: Бог је стваралац светлости, и место и узрок таме у свету. Али добри Стваралац изустио је реч светлост тако да бих могао открити свет убризгавајући светлост у томе и тако чинећи његов аспект прелепим. Одједном тада, ваздух постаде светао и тама се смањи у ужасу од необичне светлине. (*Шестоднев* 1. 9.)

**Неописива команда.** Августин:Ми морамо разумети да Бог није рекао „Нека буде светлост“ из звука напред из плућа или језиком и зубима. То су мисли људи физички преокупираних. Бити мудар у складу са телом је смрт. „Нека буде светлост“ је изговорено неизрециво. (*По дословном тумачењу Постања* 5. 19.)

**Светлост рођена од Бога издвојила се од светлости створене од стране Бога.** Августин:Како речи чине себе довољно јасним, нама је речено да је ова светлост створена. Светлост рођена од Бога је једна ствар; светлост коју је Бог створио је друга. Светлост рођена од Бога је сама Мудрост Божја, али је светлост створена од стране Бога нешто променљиво, било телесно или вантелесно. (*По дословном тумачењу Постања* 5. 20.)

**Светлост није дошла од Сунца***:* Јефрем Сиријски:Светлост је ослобођена тако да се може проширити преко свега без да је задржавана. Растерала је таму која је била преко свега иако се није померала. То је било само онда када је она (светлост) отишла и вратила се да се померила, јер онда кад је светлост отишла владавина је била препуштена ноћи и у њеном (светлосном) доласку дошао би крај (ноћној) владавини. Након што је бистрина (светлости) водила владавину три дана...Сунце је било у небеском своду да би сазрело све што је никло под тим првим светлом. (*Коментари на Постање* 1. 8. 3; 9. 2.)

## 1:4 Светло је било добро

**Раздвајање Светлости од Таме.** Василије Велики:Вече, тада, је заједничка граница између дана и ноћи : и слично јутро је део ноћи који граничи дан. Мојсије је поменуо прву границу дана и онда ноћи, како је ноћ пратила дан. Стање у свету пре стварања светлости није била ноћ већ тама. То што је било супротно дану било је названо ноћ. (*Шестоднев* 2. 8.)

**Бог одобрава свој рад.** Августин: Требамо разумети да ова реченица не означава радост због неочекиваног доброг већ одобрење рада. Што је речено прикладније Богу – толико колико може бити људски изговорено- него кад Вајар каже овако: „он је проговорио“ и „било је створено“ „то га је усрећило“ Тако разумемо у „он је проговорио“ његову владавину, у „и било је створено“ његову моћ и у „то га је усрећило“ његову доброту. Ове неописиве ствари морале су бити изречене на овај начин човека човеку тако да би сви моглу профитирати. (*По дословном тумачењу Постања* 5. 22.)

Августин:„Бог је видео да је светлост добра“ и ове речи не значе да је Бог сазнао пре њега доброту коју није знао већ да је био задовољан ону коју је завршио. (*Две књиге Постања против Манихејаца* 1. 8. 13.)

**Оригинална Доброта, Финална Слава Доброте.**Амвросије:Бог, као судија целог света, предвидео је шта ће се догодити као нешто комплетно, похваливши део свог рада који је још у својим почетним фазама, био је већ свестан њеног завршетка. (*Шестоднев* 2. 5.)

## 1:5а Дан и Ноћ

**Разлике Светлости и Таме.**Авгу-стин:„И Бог је поделио светлост и таму, и Бог је назвао светлост дан и назвао таму ноћ“ Не каже се овде „Бог је створио таму.“ Јер тама је само одсуство светлости, ипак Бог је направио поделу између светлости и таму. Тако и ми испуштамо звуке кад плачемо наглас, и ћутимо не испуштавши звук , јер тишина је престанак звука. Ипак у неком смислу разликујемо звук и тишину и зовемо једно звук а друго тишина..“ Назвао је светлост дан, и назвао је таму ноћ“ изговорено је у смислу да их је створио да буду названи, јер је раздвојио и наредио свим стварима тако да могу да се разликују и приме имена“ (*Две књиге Постања против Манихејаца* 1. 9. 15.)

## 1:5б Први Дан

**Не вођен Соларним Покретом:** Василије Велики:Сад, од сада, накод стварања Сунца, дан је када је ваздух осветљен од стране Сунца које сија на хемисфери изнад земље, и ноћ је тама земље када је Сунце скривено. Ипак није било у то време управљајући се соларном покрету, већ је било када је та прва створена светлост била дифузна и поново изобличена у складу са мерама рукоположеним од стране Бога, да је дан дошла и ноћ успела. (*Егзегетске Омилије* 2. 8.)

**Карактеристична Креација Ни из Чега од Свега Створеног Што је Постојало Пре.** Јефрем Сиријски:Небо, земља, ватра, ветар и вода су створени ни из чега како сведочи Свето писмо, а светлост, која је створена првог дана заједно са осталим стварима које су створене након тога, настале из нечега. Тако су те прве пет ствари настале ни из чега, и све остало је створено из тих (пет) ствари које су настале ни из чега. (*Коментари на Постање* 1. 14. 1; 15. 1.)

**Шест Дана су Поуздано Описани.**Јефрем Сиријски:Зато нека нико не помисли да постоји нешто алегорично у стварању шест дана. Нико не може с правом рећи да су ствари које се односе на те дане биле симболичне, нити може неко рећи да су биле безначајна имена или да су остале ствари нам биле симболизиране њиховим именима. Радије, сазнајмо на који су начин небо и земља створени на почетку. Били су уистину небо и земља. Нису постојале друге ствари названи именима „небо“ и „земља“. Остали радови и ствари су створених у наставку такође нису били безначајне ознаке, јер супстанце њихове природе одговарају значењима њихових имена. (*Коментари на Постање* 1. 1.)

**Стварање Духовних Бића.** Василије Велики:У ствари, постајало је нешто, како је деловало, чак и пре овог света, што је наш ум могао постићи размишљањем али није било истражено јер није прилагођено онима који су почетници или пак одојчад у разумевању. Ово је било одређено стање старије од рођења света недокучивим моћима , безвременско, које је трајало вечно, без почетка и краја. У њему Креатор и Стваралац свих ствари усавршио је рад својих вештина, духовна светлост које је пристајала блаженству оних који воле Господа, рационалне и невидљиве природе, и потпуном уредном уређењу духовних створења која превазилазе наше разумевање и којима је немогуће открити и имена. Ово потпуно допуњује суштину невидљивог света. (*Шестоднев* 1. 5.)

**Невидљив Свет Створен.** Амвросије:Анђели, власти и моћи иако су настали у неком времену, су већ постојали када је (видљиви) свет створен.(*Шестоднев* 1. 5.)

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1 : 6-8СТВАРАЊЕ СВОДА

## 6Потом рече Бог: нека буде свод посред воде, да раставља воду од воде. 7И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако. 8А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, дан други.

**Преглед:**Бог је створио небески свод растављајући природно текуће воде (Кирило Јерусалимски). Небески свод је раздвојио телесни (видљиви) свет од бестелесног (невидљивог) света (Августин). Воде које су се налазиле изнад и испод свода не символишу духовне, бестелесне енергије (Василије Велики). Небески свод су створена небеса, која је Бог створио након стварања раја (Ориген). Он јеназвао небески свод небом зато што оно раздваја небески свет од створеног света (Августин).

## 1:6Небески свод посред воде

**Природа свода:**Кирило Јерусали-мски:Какав недостатак су они могли наћи у великој творевини Бога, који је од неуобличене водене масе оформио небеса? Јер Бог рече: „*Нека буде свод посред воде“*. Бог је рекао једном за свагда, и то остаје заувек.*Катихезе9. 5.*

Василије Велики: Несумњиво је, небески свод има своје порекло, према утврђеном разумевању (Предању), од воде, која је или замрзнута вода или нека врста материје слична течности, као што је кристални камен. (*Шестоднев* 3. 8.)

## 1:7Раздвајање вода

**Небески свод раздваја видљиве и невидљиве ствари.**Августин: Воде су биле подељене тако да су неке биле изнад свода а остале испод свода. Пошто смо рекли да је материја названа водом, ја верујем да је небески свод раздвајао телесну материју видљивих твари од нетелесне материје невидљиве твари.(*Две књиге о Постању против Манихејаца* 1.11.17.)

Августин: Материја је била одвојена сводом позиционираним тако да је доња материја припадала телесном а горња материја духовном. (*Литерарно тумачење Постања* 8. 29.)

**Воде нису ограничене само Симбо-лички**.Василије Велики. Када је у питању раздвајање вода, дужан сам да оспорим мишљења појединих писаца у Цркви који су се, под сенком високе и узвишене идеје, истакли у метафорама и видели у водама само символ који означава духовне и бестелесне енергије. У вишим сегментима, изнад небеског свода, обитавају они који су бољи; у нижим сегментима, земља и материја су места обитавања малигних (злоћудних). Дакле, они кажу, Бог бива прослављен водама које су изнад небеса, од добрих енергија, чија чиста душа их чини достојним да славослове Бога. А воде, које су испод небеса, представљају изопачене душе које су из својих природних висина пале у понор зла. Прелешћени, обманути, узрујани бурним таласима страсти, они су добили име „мора“, због нестабилности и несталности њихових покрета. Одбацимо ове теорије као бајке и бабске приче.(*Шестоднев*3. 9.)

**Ток воде низводно.**Василије Велики: Неко би могао да пита ово: Зашто је у Св. Писму умањено знање Творца да вода природно тече на доле? Ако вода природно има ову тенденцију, заповест која каже да се воде сакупљају заједно у једно место била би сувишна. Овој чињеници одговарамо: ви сте препознали јако добро покрете воде након заповести Творца, која је свакако неустаљена и неуравнотежена, и има природан пад надоле и у празнине; али да ли је имала икакво кретање пре тога, пре него што је њено кретање било учињено од стране ове заповести, ви сами нити знате нити сте то чули од некога ко зна. Мисао да Реч Божија ствара природу, и да заповест дата творевини у то време омогућава будућност творевини.(*Шестоднев* 4. 2.)

## 1:8Свод је Небо

**Свод је физичко (стварно) небо**. Ориген:Иако је Бог већ раније створио Небеса, сада Он ствара небески свод. Јер је Он прво створио небеса, о којима Он каже: „*Небеса су мој трон*“. Али након тога Он ствара небески свод који је физичко небо. Јер сваки физички предмет је, без сумње, чврст и пун; и то је оно што раздваја воду која је изнад небеса од воде која је испод небеса.(*Беседе на Постање* 1. 2.)

**Материја испод небеског свода је физичка**.Августин: Пошто су у Светом Писму небеса названа сводом, ми се можемо несумњиво држати тог става да је све испод духовног неба, у коме је све мирно и стабилно, више непостојано и склоно кварењу, и врста физичке материје, насупрот поимању небеске лепоте и изврсности облика (форми).(*О литерарном тумачењу Постања* 8. 29.)

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1: 9-10НАСТАЈАЊЕ КОПНА И МОРА

## 9Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно мјесто, и нека се покаже сухо. И би тако. 10И сухо назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и видје Бог да је добро.

**Преглед:** Воде су биле одвојене од земље (Јован Дамаскин). Спајањем свих вода заједно и појавом суве земље, пуста и безоблична материја добила је поредак, притом добијајући њој сво-јствене, различите облике.(Августин,Златоусти). Воде могу да симболишу грехе и недостатке материје (тела), које мора бити одвојено од копна, и које је подвигом учињено у телу (Ориген). Човековом уму је немогуће да поима како Бог савршено ствара. (Григорије Нисијски).

## 1:9-10Стварање Земље и Мора

**Како су оформљена мора.**Јован Дамаскин: Сада, ово сабирање вода о коме говори Св. Писмо не мора да значи да су оне скупљне у једно место; у прилог томе после тога се каже: „*А зборишта водена назва мора*“. Заправо, објашњење је да су воде биле одвојене њима самима од земље. И тако воде беху сакупљене заједно у једно збориште (водено) и копно се појавило.(*Православна вера* 2. 9.)

**Уобличавање безобличне творе-вине.**Августин:Сада када Свето Писмо каже „*Нека се сабере вода што је под небом на једно место*.“, ове речи значе да ће ова физичка материја тек бити уобличена у лепоту коју имају ове видљиве воде. Ово водено збориште у једно место јесте уобличавање ових вода које ми видимо и додирујемо. Свака форма је одређена начелима јединства (других форми). Шта још треба да разумемо у значењу ових речи: „*и нека се покаже копно*“ од кога материја добија видљиви облик који има земља, а који ми сад видимо и додирујемо? Одатле претходно изра-жавање „*земља беше без обличја и пуста*“ означава пометњу и замрачење материје и израз „*и Дух Божији дизаше се над водом*“ означава исту ствар. Али ова вода и земља су уобличене од исте грађе која је названа њиховим именом пре него што су добиле облике које ми сада видимо.(*Две књиге о Постању против Манихејаца* 1.12.18.)

**Елементи добијају њихове познате (садашње) форме**. Августин:Одатле, у речима „*нека се сабере вода што је под небом на једно место и нека се покаже копно,*“ ове две ствари (копно и вода) добијају њихове својствене облике познате нама и доступне нашим чулима, вода је течна а земља чврста. За воду је зато речено „*нека се сабере*“; а земљу „*нека се покаже*“. Вода је покретна и текућа, док земља остаје непокретна. (*О литерарном тумачењу Постања* 2.11.24.)

**Бог даје имена елементима**. Златоусти:Да ли си видео, драги брате, како је Бог, на неки начин, уобличио земљу, која је била невидљива и неуобличена и прекривена водама као својом завесом, и показао нам њено лице након што је дао одговарајуће име за њу. „*А зборишта водена назва мора*“. Дакле и воде су добиле своје име. Заправо, као изврсни уметник који тежи да својом уметношћу направи вазу, он (уметник) јој не да име док је не заврши - тако добри Бог не даје имена елементима док их не постави на право место по Његовој заповести. Стога, након што је земља добила своје име и достигла свој својствени облик, зборишта водена су названа њиховим именима. (*Беседе о Постању* 5.1.)

# Symbolism of the Seas and the Dry Land (Origen)

**How did God create? (Gregory of Nyssa) str. 13. (pdf: 59)**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1, 11-13СТВАРАЊЕ РАСТИЊА (ВЕГЕТАЦИЈЕ или БИЉАКА)

## 11И рече Бог: Нека земља пусти из себе траву, биље, што носи семе, и дрво родно које рађа род по својим врстама, у коме ће бити семе његово на земљи. И би тако. 12И пусти земља из себе траву, биље што носи семе по својим врстама, и дрвеће које рађа род у коме је семе његово по његовим врстама. И виде Бог да је добро. 13И би вече и би јутро дан трећи.

**Преглед**: Пошто су биљке различите по својим врстама од земље и воде, оне су створене одвојено од ових елемената (Августин). Божија заповест ''Нека земља пусти из себе траву'' постаје закон природе и остaје на земљи (Василије). Земља није сама по себи створила биљке које су првобитно постојале у њеној утроби (унутра-шњости); него, (пре ће бити) да су биљке створене кроз Реч (Василије). Иако су трава и дрвеће били само тренутак стари у односу на њихово стварање, оно се појављује као да је старо месецима и годинама. Оно је створено као храна за животиње и за Адама и његове потомке (Јефрем). Отровно и трновито биље је настало после првородног греха (Августин). У почетку су воће, житарице и зеленило сазревали од стране Творца, а не од сунца, које само по себи не треба обожавати. (Василије, Амвросије,Златоусти). Зрно је произашло из класа, а не клас из зрна (Григорије Нисијски).

## 1. 11 Стварање Биљака и Дрвећа

**Биљке су створене одвојено од земље и воде**.Августин: Овде морамо обратити пажњу на промисао Владара Света. Пошто су усеви и дрвеће створени другачије по врстама од земље и воде онда се они не могу убрајати међу елементе, уредба по којој ће они наставити из земље је дата одвојено, као и уобичајне фразе које описују њихово стварање су дате одвојено. Према томе Писмо каже, ''И би учињено'' и онда следи понављање онога што је учињено. Имамо посебно помињање такође чињенице да је Бог видео да је добро. Али пошто ова створења брзо приањају за земљу и спајају се за њу преко својих корена, Бог им је пожелео да такође припадну истом дану (стварања). (*Из Литерарног Приказа Постања* 2.12.25.)

***Клијање Земље.***Василије Велики:Пошто је земља починула, ослободивши се од терета воде, дата јој је заповест да најпре пусти из себе биље, а затим дрвеће. А ово видимо да се догађа чак и у данашње време. \*59 За глас који се тада чуо\* и прва заповест постаде, такорећи, закон природе и остаде на земљи, дајући јој снагу да произведе и донесе плод за време које предстоји. (*Шестоднев* 5.1.)

***Биљке су створене кроз Реч.***Василије Велики: Када је земља чула ''Нека пусти биље и дрвеће родно'', није произвела биље које је било скривено у њој; нити је послала на површину палму или храст или чемпрес коју су били скривени негде испод у њену унутрашњост. Управо напротив, то је божанска Реч која је порекло (извор) свих створених ствари. (*Шестоднев* 8.1.)

***Чудо Растиња.***Василије Велики: ''Нека земља пусти из себе биље'' И у најкраћем тренутку времена, земља почевши са клијањем у циљу како би могла испунити законе Творца, пролази кроз сваки облик раста, одмах доводећи изданке до савршеног облика. Ливаде су биле у изобиљу са травом; плодне равнице су се таласале усправним усевима, представљајући лелујањем класја призор попут узбурканог мора. И свака биљка, и свака врста поврћа и шта год жбунасто и бобичасто било је ружа из земље у то време је све било у изобиљу. (*Говори се да је све био у изобиљу није постојала никаква сметња за ницање биљака, није била потребна вештина ратара, није било лошег времена, нити било каквог узрока које би довело до уништавања рода. Полодност земље није била спречена проклетством тј. грехом.)*(*Шестоднев* 5. 5-6.)

## 1:12 Ницање биљног света

**Из класа је настало зрно.**Григорије Нисијски: На почетку видимо, да се није клас развио из зрна, него да зрно настаје из класа, и након тога, клас расте око зрна. (*О души и васкрсењу*.)

**Не обожавај Сунце.**Василије Велики: Уређење земље је старије од сунца, да они који су били заведени могу престати обожавати сунце као извор живота. (*Шестоднев* 5.1.)

**Плодови су сазрели од стране Творца.**Златоусти: Отуда Писмо нам показује да је све саздано пре стварања овог (небеског) тела (сунца), да не би преписали стварање усева њему (сунцу) уместо Творцу свих ствари. (*Омилије на Постање* 6.12.)

**Сунце није створило Биљни свет.**Амвросије: Нека сви буду обавештени (упућени) да сунце није створитељ биљног света... Како сунце може дати моћ живота растућим биљкама када су оне већ рођене (доведене) од стране животодавајуће креативне моћи Творца пре него што је сунце почело да постоји као такво? Сунце је млађе у односу на зелени изданак (младицу), млађе од зелене биљке. (*Шестоднев* 3.6.)

**Како су се појавиле биљке.** Јефрем Сиријски: Иако је трава само тренутак стара при свом стварању, она се појављује као да је стара месецима. На исти начин, дрвећа, премда стара само дан када су изникла, су ништа мање изгледала од дрвећа која су била стара годинама пошто су била одрасла (потпуно израсла) и плодови су већ били процвали на њиховим гранама. Трава која ће бити потребна као храна за животиње биће створена два дана касније била је према томе направљена (са промислом) спремна. И нови кукуруз да би био храна за Адама и његове потомке, који ће бити избачен из раја четри дана касније, био је стога припремљен. (*Коменатар на Постање* 1.22.I-2.)

**Отровно и трновито биље.**Августин: Манихејци имају навику да говоре, ''Ако је Бог заповедио да јестиво биље и дрвеће родно изађе из земље, ко је онда заповедио да изађе тако много трновитих или отровних биљака које се не користе за исхрану и тако много дрвећа које не носе плодове?''... Требамо рећи то да је земља проклета са разлогом због људског греха тако да носи трње, не би требало да трпи казну од када је остала без осећаја, али то би требало увек да стоји пред очима људи пресуда (суд) над људским грехом. Стога човек може бити опомињан да би се оставио греха и окренуо ка Божијим заповестима. Отровно биље је створено као казна или као искушење за смртнике. Све ово је производ греха. (*Двекњиге о Постању Против Манихејаца* I.13.19.)

**Земља је пустила из себе биље.**Василије Велики: Говорећи ово сва бујна шума се појави; сво дрвеће је искочило... На исти начин сво грмље је одмах олистало и постало густо; и такозвано рајско **?**(мисли се на биљке из врта)**­?** биље... све је доведено у постојање у тренутку времена, премда они нису били (постојали) раније на земљи... ''Нека никне из земље'' Ова кратка заповест постаде одмах снажна природа и разрађена творевина, која је стварајући довела много брже до савршенства, од наших мисли, небројано мноштво врста растиња. (Василије пореди са чигром) (*Шестоднев* 5.6. 10.)

**Растиње није Символ.**Василије Велики: Кад ја чујем (реч) ''трава'' имам на уму траву, и на исти начин разумем све као што је казано: растиње, рибу, дивљу животињу и вола. Заиста, ''Ја се не стидим јеванђеља''... Неки су настојали да лажним доказима и алегоријским представама дају Писму достојанство своје сопствене маште. Али њихово држање сматра себе мудријим од откровења Духа, и под видом тумачења, уводи властита схватања. Према томе, нека буде разумевано онако како је написано. (*Шестоднев* 9.1.)

**Бог, а не Сунце, је Створио Дан.**Златусти: Он је створио сунце четвртог дана, да не би сте мислили да је ­**?**(сунце) повод дана**?**.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сунце као ехо (символ) Божанске доброте.**Псеудо–Дионисије:Велича-нствено, блиставо, увек светлеће сунце је очигледан приказ Божанске доброте, удаљени ехо свега доброг. Оно озарује све оно што има могућност да прими светлост, а опет никада не губи на своме сјају. Шаље своје светлосне зраке свуда по свету, и ако „нешто“ није у могућности да прими светлост разлог томе не лежи у слабости сунца, већ у неподобности тог „нечег“, наиме, што не може да нађе свој удео у светлу. (*Имена Божија* 4.697D.)

**Сунце и месец су знаци истинског светла.**Ориген: Као она светла која видимо на небу која су ту да би били „*знаци временима, и данима и годинама*“, и да би могла да пружају осветљење са свода небеског онима који су на земљи, тако и Христос осветљава своју Цркву, даје знаке својим правилима да се може знати како, када је знак примљен, избећи „гнев који долази“, и да га тај дан не затекне као лопова већ да га уместо тога може једноставно дочекати као „*пријатну годину Господњу*“. Сходно томе, Христос је „*свијетлост истинита која обасјава свакога човјека који долази на свијет*“. Од Његове светлости и сама Црква је просветљена и створена „*светлошћу света*“ осветљавајући „*оне који су у тами*“, што и сам Христос потврђује речима упућеним Његовим ученицима „*Ви сте свијетлост свијету*“. *Беседе на Постање* 1.6.

**Звезде као символи**. Ориген: Као што је речено да су сунце и месец величанствене светлости на небеском своду, тако су и Христос и Црква величанствене светлости у нама. Али, будући да је Бог такође створио и звезде на небеском своду, хајде да видимо шта су звезде у нама, односно на небеским сводовима наших срца. Мојсије је звезда у нама, која нас обасјава и осветљава својим делима. То су такође и Аврам, Исак, Јаков, Исаија, Јеремија, Језекиљ, Давид, Данило, као и сви остали о којима Свето Писмо сведочи да су задовољили вољу Божију. И као што се „звезда разликује од звезде у слави, тако и сваки Светитељ, према својој сопственој величини, баца своју светлост на нас. (*Беседе на Постање* 1.7.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 1 : 20 – 23 БОГ СТВАРА ПТИЦЕ И ВОДЕНА СТВОРЕЊА

## 20И рече Бог: нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад земље под свод небески. 21И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што проврвјеше по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро; 22И благослови их Бог говорећи: рађајте се и множите се, и напуните воду по морима, и птице нека се множе на земљи. 23И би вече и би јутро, дан пети.

**Преглед**: Бог је водама дао одговарајуће украсе, орнаменте, стварањем створења која пливају и птица (Василије). Птице нису настале из воде, већ из облака (ваздуха) сачињеног од воде, из кога су оне „изашле“ (Августин). Рибе и птице символизују зле и добре мисли у људским умовима (Ориген). Бог је такође створио морска чудовишта, да би подигао страх и запањеност код људи (Василије). Након стварања водених животиња и птица, Бог им је дао моћ размножавања уз речи „*повећавајте се и множите се*“ (Августин). Много створења је створено истог дана (Амвросије), свако од њих своје посебне врсте, без икаквих разлика током генерација размножавања (Василије), уз очување сваке врсте са управо онаквим својствима каквим их је Бог створио. Хибриди су дело људи, а не Бога (Амвросије). Душа није постојала пре стварања (није постојала од увек) као мисли које делају у Божанској суштини, и душа не иде од тела до тела (Григорије Нисијски). Долазак у живот семена, након закопавања у земљу је први предзнак васкрсења (Амвросије и Григорије Нисијски).

## 1:20Жива створења у водама и на небу.

**Украшавање воде.** Василије Велики: Након стварања светлости, воде су напуњене живим створењима, како би и овај део света био украшен. Земља је добила своје украсе преко сопствених биљки. Небеса су добила цвеће у облику звезда, и украшена су са два величанствена светла, као да се сјаје близанске очи. Једино је остало да и воде, такође, добију своје одговарајуће украсе. Наредба је стигла. Одмах су реке постале продуктивне, и мочварна језера су постала плодна за врсте (биљног и животињског света) које им по природи одговарају. Море је било препуно разних врсти водених створења, а чак ни вода која је остала у виду муља и бара није остала без свог удела у стварању. Управо из њих су настале жабе, комарци и мушице. (*Шестоднев* 7.1.)

**Како се птице и рибе слично крећу 46:105.**Василије Велики: Бог је такође рекао: „*и птице нека лете изнад земље под свод небески*“. Зашто је и крилата створења створио из воде? Зато што су летеће животиње повезане са онима које пливају. Јер као што рибе секу воду, померајући се напред уз помоћ пераја, и скрећући уз помоћ померања репа, тако и птице могу бити примећене како секу ваздух и крећу се кроз њега уз помоћ крила, на исти начин. (*Шестоднев* 8.2.)

**Истовремено стварање многих живих бића.** Амвросије: Реке су стварале. Језера су произвела известан број живог света. Мора су почела рађати свакакве врсте рептила... Нисмо у могућности да забележимо мноштво имена свих различитих врста које су на Божију заповест оживљене у једном тренутку. Настале су у једном тренутку, и у истој суштинској форми, под различитим животним принципима... Кит, као и жаба, настали су у исто време и од исте стваралачке моћи. (*Шестоднев*5, 2-3. 5.)

**Птице су настале из ваздуха засићеним водом.** Августин:(Мани-хејци) углавном сматрају погрешним Свето Писмо јер се у њему говори да нису само животиње које живе у води настале од ње, већ и оне које лете у ваздуху као и сва крилата створења. Нека знају да учени људи, који су пажљиво проматрали ово питање, углавном у воду укључују и облачни влажни ваздух у коме птице лете. Јер се оне (воде) спајају, испарења мора одлазе у ваздух и на тај начин стварају услове и омогућавају лет птица. С друге стране, мирнијим ноћима се овако производи роса, и капи ове росе могу се наћи на трави ујутру. (*Две књиге оПостању против Манихејаца* 1.15.24.)

**Символи пливајућих и летећих створења**. Ориген: Према Писму „*пливајућа створења*“ и „*птице*“ су настале од воде на Божију заповест, и ми препознајемо од стране кога су створена та створења која видимо. Али хајде да видимо како су та иста створења доспела у наш небески свод, то јест у наше умове и срца. Моје мишљење је да ако је наш ум просветљен од стране Христа, нашег Сунца, треба да у овим водама у којима су настала „*пливајућа и летећа створења*“ видимо добре и зле мисли, односно да уочимо разлику између добрих и злих мисли које настају у нашим срцима, као и воде. Али Речју и нормом Божијом, дужни смо да себе подвргнемо провери и пресуди Господњој, па да уз Његово просве-тљење можемо разликовати добро од злог. (*Беседе на Постање* 1.8.)

## 1:21 Стварање морских чудови-шта/немани[[1]](#footnote-1)

**Зашто су створена морска чудо-вишта?** Василије Велики: „И створи Бог китове велике (у орг. велика морска чудовишта/немани)“. Нису названи великим (величанственим) зато што су им тела већа од шкампа и харинга, већ зато што својим огромним телима подсећају на планине. Заиста, она (=морска чудовишта) често подсећају/ асоцирајуна (изгледају као) острва,док пливају на површини воде. Животиње попут ових су створене зарад нашег страха и задивљености/одушевље-ности (једном речју страхопоштовања, *прим. М.О.*). И због тога, Створитељ је хтео да нас она одржавају трезвенима (буднима), да бисмо, кроз веру/наду у Бога, успели да избегнемо последице (штету/зло/ повреде) које та створења носе са собом. (*Шестоднев* 7. 6.)

**По врстама њиховим.**Василије Велики: Нема ништа истинитијег од овога, да свака биљка има семе или у њој постоји нека генеративана (који служи рађању/стварању, тваралачка) снага/сила. А то објашњава израз „по врстама њиховим“. За изданак/младицу трске није *продуктиваа (она која је производи репродукује)[[2]](#footnote-2)* маслина, већ од трске расте/настаје нова трска, и семo пролећних биљака (једногодишњe) је сродно посејаном семену. Тако оно што је засађено у земљу у својој првој генерацији бива очувано до дана данашњег, све док врсте остану доследне (постојане) у утврђеној репродукцији. (*Шестоднев* 5.2.)

**Очувана врста**[[3]](#footnote-3)Василије Велики: Природа/суштина ствари које постоје (=егзистирају), покренуте су једном командом/нардбом/заповешћу, пролазећи кроз стварање без промене, стваралачком и разарачком/рушилачком енергијом, чувајући наслеђе(завештање/**низ**/сорта) врста кроз сличност (првом архитипу врсте) док она не достигне сами крај. Она рађа коња као (=за) наследника/потомка коња, лава као наследника лава и орла као наследника орла. Она настоји да сачува сваку животињу непрекидном серијом (низом) све до потрошње универзума. Ни *зуб времена* није изазвао кварење или изумирање специфичних (особених) карактеристика (особина) животиња, већ као да је тек недавно утврђена, природа, свежија него икада, се креће упоредо времену. (*Шестоднев* 9.2.)

**Јединствене (уникатне, особене) особине врсте примљене од Бога.**Амвросије: У боровој шишарци природа изражава слику о себи. Она чува своје посебне особине које је добила од те божанске и небеске запивести/наредбе, и понавља их у наслеђу/потомству (**непре-кидној серији потомства**) и заповести из година своје генерације до свршетка века (док се време не испуни). (*Шестоднев* 3.16.68.)

**Претрпљене разлике.** Амвросије: Реч Божија прожима свако створење у саставу/природи света. Стога, као што је Бог рукоположио[[4]](#footnote-4), све врсте живих бића су брзо изграђене (произведене) од (из) земље. У складу са учвршћеним законом сви су једни од других, са колена на колено, **наслеђивали (карактеристике),** сходно њиховом виду и врсти. Лав рађа (генерише/репродукује) лава, тигар – тигра; во – вола; лабуд – лабуда; орао (орао) – орла. Оно што је некада наредио постаје у природи навика (обичај) за сва времена. Стога земља није прекинула да, својом службом, изврши обавезу (дужност на коју се обавезала/обећала). Оригинална врста (вид) живих бића се репродукује за будуће векове непреки-дним рађањем (генерисањем) своје врсте. (*Шестоднев* 6.3.9.)

## 1:22И благослови их Бог.

**Хибриди[[5]](#footnote-5) су дело човека, а не Бога**.Амвросије: Ево како чисте и неуништеног сјаја генерације следе без мешања (преплитања) једна за другом (=врстом), тако да тималус (=липен) рађа тималус, морски пас (ајкула) – морског пса. Морски шкорпион, такође, неумрљаним (= неукаљаним) чува своју брачну постељу... Риба, дакле, не зна ништа о заједници (=брачној заједници, вези) са страним (=туђим) врстама. Оне немају неприродна заручења (=веридбе) попут намерно (хотимино) донешених између животиња две различите врсте попут, на пример, магараца и кобиле, или опет магарице и коња, а оба су примери неприродне везе/брачне заједнице. **Зацело постоје случајеви у којима природа пати више од саме природе/суштине прљања(кварења /деформације) него ли од кварова на индивидуалном плану.** Човек као подстрекач (онај који подстиче) хибридне јаловости/неплодности је одоговоран за ово. Он сматра мелез/мешанац животињу вреднијом од једне која је праве/истинске врсте. Ви спајате две стране/ туђе врсте и ви мешате свакојако семе. (*Шестоднев* 5.3.9.)

**Семе као префигура/показатељ[[6]](#footnote-6) васкрсења.**Амвросије: Семе једне врсте не може бити промењено/конвертовано у семе друге биљке/засада нити донети плодове различите од свог сопственог семења, тако да ли људи могу да потичу/извиру од змија а месо од зуба? Колико још, заправо, ако ли је веровати да шта год је засађено израста поново у сопствену природу и да се усеви не разликују од њиховог семена/засада, да меке ствари не потичу/извиру од тврдих нити тврде од меких, нити се отров претвара/мења у крв, већ се месо обнавља (регенерише, рађа) из меса, кост из коске, крв из крви, телесне течности (слузи) из телесних течности. (*О души и васкрсењу[[7]](#footnote-7)*2.70.)

**Тело инегритет/целовитост (чита-вост, ваљаност) у васкрсењу као што је зеленило интегритет у семењу.**Григорије Нисијски: Учимо из Писма у извештају о првом стварању да је прво на земљи створено „ биље зелено“ (како наратив каже), а онда је семе дато од овог биља, од којег, када је проливено по тлу/земљи, опет изнико исти облик оригиналу (као оригинал). Апостол, ако се посматра (пажљиво), изјављује/обја-вљује да се врло слична ствар догодила и приликом васкрсења, такође. И од њега учимо чињеницу да наша људска природа неће бити преомењена/преображена у нешто племенитије, већ да и оно што смо пронашли (што имамо) у њој, очекујемо онаквом каквом је била у почетку.(*О души и васкрсењу*.)

**Душе се не селе.**Григорије Нисијски: Они који тврде да душа прелази у природу раздвојену од саме себе по мени (како се мени чини) брише/уништава све природне динстинкције (тачно разлико-вање појмова) – заједно мешају и збуњују сваки могући поглед на рационално, ирационалност/безумност, осетљива и беживотна; ако, односно, све ово треба да прође из једно у друго, без изразитог природног поретка одвајајући их од узајамне транзиције. Рећи да је једна и иста душа, на исказ о специфичној животној околини тела, је у исто време рационална /словесна/умска и интелектуална душа, и да је онда она та која живи по шупљинама са рептилима, или стадима и птицама, или са обремењеном зверком, или са месождерком, или са ониме што у дубини плива, да се чак спушта чак на ниво бесмислене ствари тако да избаци корене и постане целовито/завршено дрво, производи пупољке на гранама, а из тих пупољака цвет, или трн, или воће штетно за јело – рећи ово је ништа мање него поистоветити све ствари (учинити их истима), верујући да једна једина природа прожима сва бића; да постоји веза између њих која уклапа и збуњује на безнадежан начин све ознаке којима би се могло разликовати од осталих. (*О души и васкрсењу.*)

**Сврха (=намера. циљ) благослова.** Августин: Бог је желео да благослов има моћ/силу/снагу плодности; што је откривено у израђању (моћ репродукције) потомства. Према томе, мисао да су животиње створене као слабе и смртне, оне могу овим благословом сачувати њихову сопствену врсту рађањем. (*Литерарно тумачење Постања* 15.10.)

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1: 24-25 СТВАРАЊЕ ЖИВОТИЊА НА ЗЕМЉИ

## 24Потом рече Бог: Нека земља пусти из себе душе живе по врстама њиховим, стоку и ситне животиње и звери земаљске по врстама њиховим. И би тако.25И створи Бог звери земаљске по врстама њиховим, и стоку по врстама њезиним, и све ситне животиње по врстама њиховим. И виде Бог да е добро.

**Преглед:** Земаљске животиње нису створене од стране земље, већ од стране Бога на земљи кроз божанствену Реч. Бог наређује земним остатцима, и земља наставља да рађа/коти животиње (Василије). Општи опис у Постању 1, 24-25 може да се односи на стварање три различите подврсте/класе животиња: рептиле (све ситне животиње), предаторе (звери) и оне које живе у групацији (стоку) (Августин). Свака животињска врста личи на различите људске карактеристике (Кирило Јерусалимски). Земљске животиње симболишу спољашње импулсе, земаљске личности (Ориген). Душа звери не постоји пре стварања (Василије). Слава Божија је откривена у лепоти и красоти/богатству створених бића (Златоусти).

## 1: 24-25 Стварање звери на земљи

**Душе звери не постоје пре стварања.**  Василије Велики: Душа свирепих звери се не појављују/настају пре него што је су биле сакривене у земљи, а било је позвано у постојање, у времену кроз заповест. (*Шестоднев* 9.3.)

**Стварање Божије на земљи.** Василије Велики: Раније/пређе (у претходним стиховима) Бог је рекао: „Нека врве по води живе душе“ 1:20. Да ли онда земља она која поседује живот? И да ли безумни Манихејци имају права, када кажу да земља има душу? Не, када каже: „Нека донесе, она не производи што је садржано у томе, већ Онај који даје заповест је онај који је подарио њој силу да донесе. Нити је земља, када је чула: „Нека пусти из себе из себе траву, што носи семе, и дрво родно“.. 1:11, створила вегетацију која се скривала у њој... Напротив, божанска Реч је та која је узор/архитип створених ствари (по коме су саздане ствари). „Нека пусти земља“ – значи не да пусти оно што већ има (што је само њој својствено), већ оно што је стекла/добила а шта није имала/поседовала, док јој Бог то није усадио снагом активне/тваралчке силе. (*Шестоднев* 8.1.)

**Створени од Бога на земљи.**Василије Велики: Потом рече Бог: „Нека проврве по води жива бића“, а сада, „Нека земља из себе пусти душу живу''. Да ли то значи да земља има душу? И да ли су заблудни Манехејци у праву кад кажу да земља има душу? Не, када је рекао: ''Нека земља пусти из себе'', није створила оно што се у њој од раније налази, али Он који је заповидио је такође подарио моћ да ствара (да може из себе пустити душе живе). Нити је земља, када је чула, ''Нека изникне из земље биље, дрво родно'', створила (пустила) биљке које су се у њој криле... Напротив, постање ствари проистекло је из божанске Ријечи. ''Нека изникне из земље'' – не значи да је земља испустила оно што у себи има, него нека стекне оно што нема, пошто јој је Бог подарио моћ да то оствари. (*Шестоднев* 8.1.)[[8]](#footnote-8)

**Божија заповијест остаје вјечна**.Василије Велики: ''Нека земља пусти из себе жива бића по врстама њиховим: стоку, гмизавце и звери земаљске по врстама њиховим.'' Замисли како ријеч Божија промиче кроз твар; па како је тада започела тако је и сада дјелатна и доспијева до свог крајњег циља, све док се саздавање васељене не оконча. Јер, као што је лопта, ако је неко потисне те се она, како због свог облика тако и због равне подлоге, низ какву стрмину котрља и не може да се заустави прије него што доспије на равну површину; тако и природа бића, покренута једанпут заповијешћу Божијом, која се равномјерно распростире кроз постојање и пропадање творевине, може да очува животињске врсте кроз непрекидно прејемство њихове узајамне истовјетности,све док не доспију до свога испуњења.(*Шестоднев* 9. 2.)

**Химна хвале љепоти постања.** Василије Велики: Славимо Бога Творца за све што је мудро и вјешто створио, и створимо слику о њему прелијепоме из љепоте видљивих ствари. И из величине ових примјетних и ограничених тијела, замислимо Га Безграничног и Великог, оног који надмашује свако разумијевање у изобиљу снаге своје. Јер иако лишени сазнања о постању, а ипак оно опште што нам заокупља пажњу је тако величанствено да чак и најосјетнији ум остаје затечен док посматра најнеугледније земаљске ствари, било да га вјерно опише или да похвали Своритеља, коме сва слава, част и моћ припадају заувек.(*Шестоднев* 1. 11.)

**Богатство божијих креација/стварања.** Златоусти: Није само због наше користи Он створио све ове ствари; већ и због нас, како би могли да увидимо бескрајно обиље његових стварања и како би били импресионирани Творчевом моћи, и како би могли да знамо да су све ове ствари створене од једне Мудрости и неизрециве љубави према човеку коме је било одређено да буде створен. (*Омилије на Постање* 7. 3.)

**Три врсте животиња?** Августин: Могли бисмо да закључимо да због тога што писац спомиње три пута ''по врстама њиховим'', да је наша пажња усмјерена на три врсте. Прво четвороношци и гмизавци према врстама њиховим, и овдје, ја вјерујем да под четвороношцима он подразумијева посебно она бића која припадају врсти гмизајућих животиња попут гуштера, водоземаца и сл. Тиме, у понављању набрајања животиња, аутор није поновио ријеч четвороношци, из разлога што их је означио ријечју ''гмизавци''. С тим на уму, он није једноставно рекао „гмизавци“ већ „сва гмизајућа створења на земљи“. „На земљи“ је додато због тога што постоје гмизајућа створења и у водама, и „сва“ је стављено да означи и оне који се крећу на четири ноге, врсту означену горе под појмом „четвороношци“. Даље, звијери су друга врста, такође означена изразом „према својим врстама“, а они предстаљају све оне животиње, укључујући и гмизавце, који звијерају унаоколо са страшним зубима и канџама. На крају, посљедњу врсту сачињава стока која је такође означена фразом „према врстама њиховим“. Оне нису тако опасне и насилне попут дивљих звијери, иако неке могу напасти својим роговима. (*О буквалној интерпретацији Постања* 3.11.17.)

**Животиње подсјећају на различите људске особине.** Кирило Јерусали-мски: Бог рече: „Нека земља пусти из себе жива бића по врстама њиховим, стоку, гмизавце и звијери земаљске по врстама њиховим.“ Различите особине животиња створене су из исте земље, и из једне заповијести – мирна овца и крволочни лав – и различите тенденције ирационалних животиња који су аналогни различитим људским особинама. Тако лисица симболизује човјекову сналажљивост/довитљивост/лукавост, змија болну издају пријатеља, а комшијски коњ представља разузданост младог човјека. Ту је вриједни мрав да пробуди троме и споре, јер кад човјек беспослено проведе младост, њега, укореног од стране Светог Писма, на примјеру уче ирационална бића. Свето Писмо каже: „Иди до мрава, ти лењивче и погледај како мрави живе, подражавај их и постани мудрији од њих“. Јер кад их видиш како скупљају храну за себе у право вријеме, опонашај их. Скупљај за себе плодове свога рада за вријеме које слиједи. (*Катихезе* 9.13.)

**Животиње симболизују људске импусле**. Ориген:У предстојећем тексту, сматрам да су нагони човјекове спољашњости, тј. нашег тјелесног и земаљског човјека, означени сљедећим ријечима: „Нека земља пусти из себе жива бића по врстама њиховим, стоку, гмизавце и звијери земаљске по врстама њиховим.“ Укратко, текст не спомиње ништа крилато међу овим тјелесним створењима, већ само четвороножна створења, гмизавце и земаљске звијери. Према томе, засигурно, оно што је апостол рекао да „ништа добро нема у тијелу мом“ и да „је тјелесно мудровање непријатељство Богу“, то су засигурно ствари које земља, тј. наше тијело производи.(*Омилије на Постање* 1. 11.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 1: 26-27 БОГ СТВАРА ЧОВЕКА И ЖЕНУ

## 26Потом рече Бог: „Да начинимо човјека по своме лику, себи слична, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од цијеле земље и од свих гмизаваца што гмижу по земљи“. 27И створи Бог човјека по лику своме, према лику Божјем створи га, мушко и женско створи их.

**Преглед:**Ови стихови из Старога Завјета су, вјероватно, највише коментарисани од стране Отаца. Доктрина човјековог стварања по угледу на Бога је у основи патристичке антропологије. Помен о томе да човјек подсјећа на Бога указује на предодређењео његовом освећењу и слављењу. На тој заједничкој основи Оци тумаче на различите начине. Многи спомињу Божије обраћање себи у множини, односећи се на Свету Тројицу (Прудентиус).Већина раних Отаца и каснијих грчких отаца сматрају да је лик на основу кога је човјек створен заправо сам Исус, стога је човек „лик по угледу на лик“. (Климент Александријски, (Гај) Марко Викторин).

Међу Грцима обично се прави разлика између „лика“ и „сличности“ – човјек је створен по лику Божијем, а његово одређење у слободи је да достигне сличност Богу (Ориген, Диадох). Августин се залагао да је човјекова душа створена непосредно по узору на Бога. Слично томе, тврдио је да је људска душа у лику Тројичног Бога и тиме сушински тројствена. (Фулгентиус)

Што се тиче онога што представља Божији лик у човјеку, Иринеј је тврдио да то укључује и тјелесну и духовну страну човјека. Међутим, већина је сматрала да је Божији лик представљен у човјековој души или духовном аспекту. (Ориген, Јован Касијан, Амвросије). Сахдона је сматрао да је концепт Божијег лика у човјеку имао посебно етичну конотацију – човјек постиже сличност Богу када се поново приближи хришћанству. Специфично виђење је имао Потамијус Лисабонски који је видио људско тијело као конкретну репрезентацију Свете Тројице (Потамијус). То се односи и на наш однос према Богу и на то да смо постављени изнад створеног поретка. Представља наше краљевско стање и манифестује се у томе што поседујемо божански разум, слободу, бесмртност, врлину и правичност. (Григорије Нисијски, Јован Дамаскин, Златоусти).

И човјек и жена створени су по Божијем лику. Божији лик превазилази разлику у полу (Григорије Нисијски). Комплементарност мушкарца и жене представљена је на различите начине – жена је већ била у човјеку када је Адам створен (Јефрем). Мушкарац симболизује дух, а жена душу. Свето Писмо каже „мушкарца и жену створи он“ предвиђајући шта ће се десити касније, након што је благослов „расти и множи се“ омогућио људима да се разможавају кроз уједињење мушкарца и жене (Ориген).

Људско достојанство је почаствовано јединственим тројством савјетовања које је претходило стварању Адама, што нам је откривено у Светом Писму (Василије, Златоусти). „Божији лик“ је свеобухватан израз (ГригоријеНисијски). Дато је/речено је/откривено је, сличност Богу мора се слободном вољом изабрати (Василије). Двострука природа човечанства огледа се у терминима „лик“ и „сличност“ и „мушкарац“ и „жена“ (Григорије Нисијски). Пад из Раја је претходио суживоту/заједничком животу (Златоусти)

**Фали део:**

1:26a Let Us Maкe Man и

1:26б Made In God’s Image and Likeness

13 пасуса (недостаје)

**Ко говори „Наш“?**Фулгентије из Руспе.Зато останимо при томе да су Отац и Син и Свети Дух по својој природи један Бог;нити је Отац тај који је Син,нити је Син тај који је Отац,нити је Свети Дух тај који је Отац или Син. По суштини, коју су Грци звали „усија“,Отац и Син и Свети Дух су једно,у чијој суштини Отац није једна ствар а Син друга ствар и још Свети Дух није трећа ствар,премда је у личности Отац другачији,Син је другачији и Свети Дух је другачији.Све нам је ово приказано у свом најјачем облику на самом почетку Писма, када Бог каже: „Хајде да створимо људска бића по нашем лику и наличју(подобију)“.Када,користећи једнину,он каже „Лик“, показује да је једна природа по чијој слици је људско биће створено.Али када он каже „наш“ у множини, о он нам показује да тај исти Бог по чијем је лику створен човек, ипак није један у личности. Уколико је у тој једној суштини Оца,Сина и Светога Духа била једна личност„по нашем лику“ не би било изречено већ „по мом лику“. Нити би он рекао „хајде да створимо“ већ „Ја ћу створити“.Ако је у те три личности,три суштине било могуће веровати или их схватити, “по нашем лику“ не би било изречено већ „по нашим ликовима“ зато не може бити један лик од три неједнаке природе. Али кад је речено да је људско биће направљено по једном лику једнога Бога, божанство „Свете Тројице“ у једној суштини је најављено(објављено). Онда и укратко од тада ,на месту на коме је горе речено, „Хајде да створимо људска бића по нашем лику и наличју (подобију)“,Писмо говори о стварању човека говорећи:„И Бог створи људску врсту по свом лику,по лику Божијем он их је створио.“(*Петру о вери* 5.)

**Невидљиви Отац кроз видљиву Реч.**Иринеј:У претходним временима, истина,речено је да је човек створен по лику Божијем али се Он никоме није открио као такав.Реч, по чијем лику је човек створен,је још увек била невидљива. Зато је човек лако изгубио подобије(сличност). Али када је Реч Божија постала тело,он је потврдио обоје-лик и подобије.С једне стране он је истиниски показао лик постајући оно што је његов лик био.С друге стране он је чврсто доказао сличност(подобије)са изједначавањем човека невидљивом Оцу кроз видљиву Реч. (*Против јереси* 5.16.2.)

**Или духован?**Ориген: Ми заиста не разумемо како је човек,како говори Писмо да је био створен ''по лику Божијем'',постао телесан.Облик тела не садржи лик Божији нити је за тело речено да буде направљено већ створено као што је и написано у речима које следе.Текст каже:„И Бог створи човека,од блата земаљског“.Али то је наш унутрашњи човек,неви-дљив,нетелесан,неискварен и бесмртан,који је направљен ''по лику Божијем''.На основу квалитета као што су ови,лик Божији се много тачније могао разумети.Али ако би неко сматрао да је овај човек који је направљен ''по лику и подобију Божијем'' створен од тела(меса),он ће приказати самог Бога као створеног од тела(меса) и у људском облику. То је најјаснији начин безбожничког поимања Бога.(*Омилије на Постање* 1.13.)

**Духовно интерпретитан лик.**Јован Касијан:Стављајући њега усред свебраће,он је истраживао како суКатоличкецрквеширом Истока интерпретирале оно што је речено у Постању: „Хајде да створимо човека по свом лику и подобију''.Затим је објаснио да су лик и подобијеБожијебилитретирани од стране свих црквених поглавара не сагласнониском звуку писма већ на духовни начин,и он је ово доказао помоћу дугих беседа и многимпримерима из Светог Писма,показујући да ништа од ове врсте не може бити оквир са немерљивим, недостижним и невидљивим величанством-које би могло да се опише у људском облику и подобију,то је заиста природа која је нематеријална и неухватљива и једноставно се не може ухватити оком или схватити умом.(*Конференција* 10.3.2.3.)

**Просторне и Визуелне Метафоре Опажене Снагом Ума.** Амвросије:Али хајде да тачније дефинишемо значење фразе „по лику Божијем“.Да ли је истина да је и људско тело направљено ''по Божјем лику“?У том случају ,да ли постоји земља у Богу,пошто је тело од земље?Да ли је Господ телесан,слаб и подређен као што је то тело према страстима?Мождавам се чини да је глава створена по подобију Божијем јер стоји високо горе, или очи зато што посматрају или уши зато што чују?По питању висине,да ли ми треба да мислимо о нама као високима управо зато што се дижемо мало изнад земље? Зар не би требало да се стидимо када мислимо о себи као о Богу само зато што смо вишљи у односу на змије и осталегмизавце или чак од јелена, оваца и вукова?Уважавајући ово,колико су само слонови и камиле вишљи у поређењу са нама. Вид је важан за нас јер нам омогућава да посматрамо ствари света као и да имамо сазнање о ономе што није саопштено од стране друге особе већ до тога долазимо помоћу нашег чула вида. Колико јеуствари значајна ова моћ вида!Због тога можемо рећи да имамо подобијеБожије,који види све,посматра све, разуме све скривене емоције и истражује тајне наших срца! Не стидим се да признам да није у мојој моћи да видим делове мог тела? Оно што је испред мене могу видети, али сам немоћан да видим оно што је иза мене. Не могу да видим свој врат нити потиљак и не могу да видим своја леђа. На сличан начин, каква је корист од нашег чула слуха ако не можемо ни да видимо или да чујемо нешто што је недалеко од нас?Ако су око нас зидови, онда су обоје, и вид и слух ометени. Поврх свега, наша тела су фиксирана и затворена у простор где управо дивље животиње имају већи домет и много су брже од људи. Стога тело не може бити направљено по лику Божијем. Ово је,истина о нашим душама које суслободне да лутају далеко и широко у акту мисли и мишљења.Наше душе су способне да просуђују и да се одразе на све ствари. Ми који смо сада у Италији имамо на уму оно што се дешава на Истоку као и на ЗападуИзгледа да имамо контакте и са људима који живе у Персији. Видимо и оне које имају своје домове у Африци, уколико имамо познанике који уживају у гостопримству теземље.Ми пратимоте људе у њиховом одласку и држимо се близу њих на њиховом путу ван граница.Ми смо једно са њима у њиховом одсуству.Они који су одвојени далеко од нас веже нас комуникација.Ми изазивамо(призивамо) мртве чак и кроз узајамну размену мисли и грлимо их као да су још увек живи. Ми чак идемо дотле да овим људима саветујемо обичаје и навике нашег свакодневног живота.Стога је направљено да се Божији лик неразуме самоснагом тела већ иумом. То је снага која посматра удаљено-неприступно и обухвата у својојвизији државе с оне стране хоризонта. Његова визија прелази границе и с намером гледа оно што је сакривено. У једном моменту су и крајње границе света и његова удаљена места под његовим погледом. Бог је достижан и Христос се приближио (приступио).Ту је силазак у пакао и подизање високо у небо попут одласка у рај.Слушајте ондашта Писмо каже: „Али наше држављанство је у рају.“Није ли то,дакле, оно што је свеприсутни Господ направио по лику самог Бога. Слушајте шта апостол каже у односу на ово: „Ми сви,дакле, са откривеним лицима,одражавамо као у огледалу славу Божију, преображени у сам његов лик из славе у славу, као кроз сам Дух Господњи''. (*Шестоднев* 6.8.44-45.)

**Човечанство прима подобије Божије постајући жива жртва**.Садона:Ово су врлине које човек усваја разматрањем и контролом сопствених чула.Он скида старог човека који беше искварен спиралом својих грешака ''и облачи се у новог,који је обновљенспознајом лика свог Створитеља и он постаје слика,лик и подобије свог Бога.Каоживажртва,прикладна и пријемчиваБогу, он користи своје тело за разумну службу. Он посвећује и на неки начин дајеБогу завете инудисве своје удове и нуди жртвуприкладну чину милости,која је разумни плод усана које исповедају његово име непрестаним слављењем Богасвојим телом и душом,Бог коме припадају је садаконачни дар. (*Књига врлина* 3.145.)

**Дати лик,подобије слободно изабрано.** Григорије Нисијски: „Хајде да направимо човека по нашем лику,по нашем подобију.“Ми поседујемо једно по стварању, док добијамодругослободномвољом. По првој структури, дато нам је да смо рођени по лику Божијем; слободном вољом је у нама створено подобијеБожије. „Хајде да направимо човека по нашем лику'': Нека он поседује по свом постању оно што је у лику,али нека постане подобан такође и по подобију. Бог је дао снагу за ово.Ако вас је такође створио по подобију где би била ваша предност? Зашто би били крунисани? И ако би вам Створитељ дао све, како би се царство небеско отворило за вас? Али је правилно што вам је дат један део док су други остали недовршени: ово је тако да би ви самимогли да их довршите и билидостојни награде која долази од Бога. (*О почетку човековом*.)

**Људско тело као физичко оваплоћење Тројице.**Потамије из Лисабона:На основу тога је јасно да би само јединство троструке светости иотисакмогли наићи на наше разумевање,а и само невидљиво величанство тврди то исто: „Хајде да направимо човека по нашемлику и на основу нашег подобија“. Погледајте! Он је показао оно у шта ми верујемо.Господ је урезао свој лик на лице људског бића и рекао „по нашем лику.“Сазнање о Оцу и Сину је утиснуто на лицу човека; као на глини од које смо створени,откривене у људском обличју какви су Отац и Син били,тако да се човек може дивити Богу у човеку.(*Писмо о суштини* 356-64)

**Човечанство као Тело и Дух.** Григорије Назијанин:Ово је било да покаже да он(Бог) може да позове у постојање не само природу оних који су слични њему већ и оних који су му страни. За блискост Богу су везане оне људске суштине које су интелектуалне и само могу бити бити схваћене одума; док је све чулно што се може сазнати у потпуности страно, и од овога су све више удаљени они који су потпуно лишени душе и силе кретања.

Ум, затим и чуло, обоје се разликују једно од другог -остали у својим ограничењима и носе у себи величанственост Створитеља-Речи, као тихи слављеници и дрхтави гласници његовог моћног делања. Још увек није дошло до мешања оба,нити било каквогмешања ових супротности, симбола велике мудрости и дарежљивости у стварању природа, нити су сва богатства доброте посталапозната.

Фали довршетак пасуса (књига: 34 стр. – pdf: 79 стр.)

**Икона Божија је свеобухватна фраза.** Григорије Нисијски: Једини разлог због којег Бог ствара човека је тај што је Бог добар; и будући такав, и имајући ово као разлог за (улазак у) стварање наше природе, Он не би испољавао моћ ове доброте на несавршен начин, дајући нашој природи само неке од ствари које су му на располагању а будући шкрт у дељењу других: већ се савршени облик доброте овде може видети како у његовом стварању човека ни из чега тако и у потпуном снабдевању човека свим добрим даровима. Али будући да је листа индивидуалних добара дугачка, не долази у обзир да се разуме нумерички. Језик Писма је зато изражава концизно, говорећи да је човек створен „по лику Божијем“, јер ово је исто што и рећи да је човекову природу учинио причасном у сваком добру; јер ако је Божанство пуноћа добара, а ово је његов лик, тада лик налази своју сличност архетипу у томе што је испуњен сваким добром. (*О стварању човека* 16.10.)

**Дефиниција лика.** Григорије Ниси-јски: Да додамо да стварање (човека) по лику природе која влада свим показује управо то да он од почетка има царску природу. Следујући уобичајену праксу, сликари портрета принчева, као што представљају њихове одлике, изражавају њихово царско достојанство пурпурним хаљинама, и пред овом сликом човек је навикнут да каже „цар“.Тако и људска природа, створена да влада светом због своје сличности универзалном Цару, створена је као жива слика која учествује у архетипу по достојанству и по имену. Он није обучен у пурпурно, скиптар и дијадему, јер ово не означава његово достојанство (сам архетип то не поседује). Али уместо пурпура, обучен је у врлину, највреднију од свих хаљина. Уместо скиптра,обдарен је блаженом бесмртношћу. Уместо царске дијадеме, он носи круну правде, на тај начин да све у вези њега изражава царско достојанство, према његовом тачном подобију лепоти архетипа. (*О стварању човека* 4.)

**Лик и подобије.**Јован Дамаскин: Пошто је ово тако, Бог је створио човека од видљиве и невидљиве природе својим сопственим рукама према лику и подобију, стварајући тело од земље и кроз своје сопствено удахнуће дајући му разумну и интелектуалну душу, што зовемо божанским ликом. То што је „по лику“ се манифестује у интелекту и слободној вољи. То што је „по подобију“ се манифестује у сличности по врлини колико је могуће. (*Православна вера* 2.12.)

**Слика заповести.**Златоусти: Неки други се базирају на нашим аргументима тврдећи да Бог поседује лик који је сличан нама, али они не разумеју добро то што је речено. Ми нисмо говорили о слици бића већ о слици заповести, као што ћемо и објаснити. У суштини, као доказ да божанство нема људску форму, слушајте Павлове речи: „Али муж не треба да покрива главу, јер је слика и слава Божија; а жена је слава мужевљева.“ (1 Кор 11,7). Због тога – каже он – „она мора носити покривало на својој глави“. (1 Кор 11,6). И истина, у овом одељку „сликом“ је назвао одсуство разлике форме у погледу Бога, и човек је назван сликом Божијом јер Бог такође не поседује овај облик: према њиховом мишљењу, с тога, не би требало рећи да је само мушкарац слика Божија већ и жена такође. Јер човек и жена имају заједнички облик, карактер и сличност. Зашто се онда за човека каже да је слика Божија, а за жену не? Зато што Павле не мисли на слику која се појављује у облику већ на слику која се тиче заповести, која је дата човеку, не жени. Човек у суштини није подређен ниједном створењу, док је жена подређена човеку, према Божијој речи: „Воља ће твоја стајати под влашћу мужа твог, и он ће ти бити господар“ (Пост 3,16). Због овога је човек слика Божија. Он нема створење над собом, а никога нема над Богом: он влада свим. Жена, с друге стране, је слава мужевљева, јер је подређена човеку. (*Проповеди на Постање* 2.)

## 1:27 Човек и жена створени по лику Божијем

**И човек и жена по лику Божијем.** Григорије Нисијски: Хајде да пажљиво проучимо ове изразе. Открићемо ово: оно што је по лику је једно, оно што видимо у нашој несрећи је друго. „Бог је створио човека“, каже Писмо. „Створио га је по лику Божијем“. Онај који је створен по лику Божијем има задатак да постане оно што јесте. Тада Писмо завршава извештај стварања и каже, „Бог их створи мушко и женско“. Свако зна, мислим, да је овај аспект искључен из архетипа: „У Христу Исусу“, као што апостол каже, „нема мушког ни женског“ (Гал 3,28). А опет Писмо потврђује да је човек био подељен у погледу сексуалности. Тако, стварање наше природе је морало на неки начин бити двоструко; оно које нас чини сличним Богу и оно које установљује раздвајање полова. И заиста такву интерпретацију сугерише сам поредак извештаја. Писмо прво каже: „Бог створи човека; по обличју Божијем створи га“. Тек је после тога додато, „Мушко и женско створи их“, што је разлика страна божанским атрибутима. (*О стварању човека* 16.)

**Ева је била у Адаму у моменту његовог стварања.** Јефрем Сиријац: Тада Мојсије рече, „Мушко и женско створи их“, да би обзнанио да је Ева већ била унутар Адама, у ребру које је извађено из њега. Иако није била у његовом уму била је у његовом телу, и није била само у његовом телу са њим већ и у души и у духу са њим, јер Бог није ништа додао том ребру које је извадио осим структуре и украшавања. Ако је све то било прикладно за Еву, која је од ребра, која је била потпуно у и од тог ребра, право је рећи „мушко и женско створи их“. (*Коментар на Постање* 1.29.2.)

**Продуктивна сагласност између човека и жене.**Ориген: Наш унутарњи човек се састоји од духа и душе. За дух се каже да је мушко; душа се може назвати женом. Ако ово двоје имају сагласност и договор између себе, они расту и умножавају се по договору између њих и производе синове, добру намеру и разумевања или корисне мисли, којима пуне земљу и владају њом. (*Омилије на Постање* 1.15.)

**Очекујући људско размножавање кроз заједницу мужа и жене.**Ориген: Чини се да је вредно испитати у овом одељку како, према речима, док жена још не би створена, Писмо каже, „Мушко и женско створи их.“ Можда је то, као што мислим, због благослова којим их је благословио говорећи, „Растите и множите се и напуните земљу.“ (Пост 1, 28). Очекујући оно што је требало да се деси, текст каже, „Мушко и женско створи их,“ јер заиста човек не би могао на други начин расти и множити се осим са женом. Због тога, да не би било сумње у погледу његовог благослова који ће доћи, текст каже, „Мушко и женско створи их.“. Јер је на овај начин човек, видећи да је раст и множење последица чињенице да му је жена придружена, могао имати сигурнију наду у Божији благослов. Јер да је Писмо рекло, „Растите и множите се и напуните земљу и владајте њом,“ не додајући ово, „Мушко и женско створи их“, несумњиво не би поверовао божанском благослову. (*Омилије на Постање* 1.14.)

**Лик и подобије, мушко и женско.** Григорије Нисијски: Мислим да нам овим речима Свето Писмо предаје велико и узвишено учење, а то учење је следеће. Док су две природе – божанска и непропадљива природа, и ирационални живот звери – раздвојене једна од друге као крајности, људска природа је као средина између њих. Јер у сложеној природи човековој можемо наћи део сваке од природа које сам поменуо – божанске, рационални и интелигентни елемент, који не признаје разлику мушког и женског; ирационалне, наш телесни облик и структуру, подељену на мушко и женско – јер се сваки од ових елемената може наћи у свему што учествује у људском животу. Да интелектуални елемент, ипак, претходи другом сазнајемо и од онога који уобличује извештај о стварању човека; и такође сазнајемо да је ова заједница и сродност са ирационалним за човека промисао ради репродукције…Формирао је за нашу природу тај изум за растом који пристоји онима који су пали у грех, усађујући у човечији род, уместо величанствености анђелске природе, тај животињски и ирационални начин којим они сада наслеђују једни друге. (*О стварању човека* 16.7-9; 17.4.

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1:28ЉУДСКО РАЗМНОЖАВАЊЕ И ГОСПОДАРЕЊЕ ТВОРЕВИНОМ

## 28„И благослови их Бог, и рече им Бог: Рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њоме, и будите господари од риба морских и од птица небеских и од свих звери што се мичу по земљи.”

Преглед:РазмножавањељудскогродајепредстављалопроблемзаОце. Углавномсусеслагалидасезаповесторазмножавањуиумножавањуодносинапериодпрепада, кадасељудскарепродукцијаодвијаланадругачијиначиннокрозполниоднос. (Августин, МаксимИсповедник), којисууглавномсматралидасуАдамиЕванамеравалидаформирајудевичанскипар. Августин, пак, долазидозакључкапокомесуполнаразликаиполнојединстводеоБожијегпрвобитногплана, чакиакосепадумешао (збио).Проширење људске власти (ауторитета) над животињама је знак Божије љубави према човечанству (Златоусти). Какогод, сила (моћ) је изгубљена после пада (Августин).

Мушкарцу и жени је наређено да се размножавају (Јован Дамаскин). Нема омаловажавања брака у патристичкој интерпретацији Постања 1:28 (Григорије Нисијски). Две врсте развоја се морају издвојити (разликовати): тела и душе (Василије). Пошто наша природа учествује (има удела) у животињској природи (Григорије Нисијски), ми смо позвани да стекнемо контролу над нашим ирационалним аспектом (Василије). Иако је полни однос пратио протеривање из Раја, довољна (потребна) милост је обезбеђена за часне брачне парове, од којих је слава у неговању (васпитању) деце (Августин).

Две врсте развоја (узрастања).Григорије Нисијски: Постоје две врсте узрастања: у телу, и у души. Душевно богаћење кроз учење, напредовање према свршетку; телесни пораст од мањег ка већем. Он је рекао, дакле, да неразумне животиње узрастај у развоју тела. Али, пак, нама каже да развој унутрашње личности води ка Богу. То је оно што је Свети Павле чинио, у свом хитању ка ономе што треба бити и заборављању онога што је иза њега. То је Божанско узрастање (О пореклу човека)

Без унижавања брака.Григорије Нисијски: Нека нико не мисли да ми умањујемо брак као институцију, тј. заједницу. Ми смо свесни да то није страно, тј. супротно Божијем благослову. Али пак наш поглед, тј. схватање брака је овакво: да потрага за небеским стварима би требало бити примарна човекова брига, уколико пак може да користи предност брака са трезвеношћу и умереношћу, не треба презирати овакав начин служења (Недевичанство 8.)

„Размножавање и умножавање”, које се односи на период пре греха.Августин: У потпуности је управу када неко пита у ком смислу бисмо требали разумети заједницу мушкарца и жене пре пада, као и такође благослов рађајте се и множите се, и разврстајте се, и напуните земљу. Да ли би требало разумети ово у телесном смислу, или духовном? Зато што нам је допуштено да то разумемо духовно и да верујемо да се променило у полну плодност након греха. А беше прво чедна заједница мушкарца и жене, он да господари, она да се повинује, и то беше духовна творевина разумних и бесмртних ужитака која испуњаваше земљу, односно даваше живот телу и владаше њиме.

И држаше тако човек тело као поданика, да од њега не искусише ни отпор ни невољу.[[9]](#footnote-9)

А деца овога света стварају и створена су, како Господ налаже када показује да би требало релативно занемарити ово телесно стварање у поређењу са будућим животом који нам је обећан. (Две књиге на постање против Манихејаца1.19-30)

Да ли Христос превазилази поделу на мушко и женско? Максим Испо-ведник: Заиста, будући да је Он сам универзална заједница свију, Христос је пошао од наше поделе на полове, и коначно постао савршено људско биће, узимајући од нас, у наше име, и у складу с нашом природом, све оно што ми јесмо, и није изоставио ништа, "осим греха", и стога није имао потребе за природним брачним односима.На овај начин је Он показао, ја мислим, да је можда постојао и други начин за размножавање људских бића, познат само Богу, да је људско биће сачувало заповест, и да није спустило себе на ниво животиње, тако де се одрекло подарених моћи.Тако је Богом дан (саздан) човек укинуо разлику и поделу природе у мушкарцу и жени, која људској природи више није била потребна за размножавање, чега се неки држе, и без чега би сигурно било могуће.(BookofDifficulties 41.)

Адам и Ева брачни пар пре пада. Августин: Уколико се неко запита зашто је било неопходно стварање помагача човеку, одговор би највероватније звучио због рађања деце, исто попут што је земља посредник (помагач) семену у репро-дукцији биљке из јединства двоје. Ова улога је одређена (постављена) у изворном чину стварања света: Мушко и женско створи их. И благословиих и рече: рађајте се и множите и напуните земљу, и владајте њоме. Овај разлог за стварање и јединства мушкараца и жене, као и благослов, није био укинут (отклоњен) након греха и пада човековог.Врлином благослова је земља сада пуна људских бића који владају њоме.Премда се је то збило након изгона мушкарца и жене из Раја, када су заједно били сложни у брачном односу и рађању деце, према Светоме Писму, ипак не видим шта би их спречило да буду у часној брачној заједници и ‘неокаљаног кревета‘, чак и у Рају. Бог им је могао ово одобрити да су живели на веран и праведан начин у послушности и свештенослужењу Њему, дакле без бурне ватре страсти, без рада (мукотрпног) и болова у порођају, пото-мство би се рађало из њиховог семена.У овом случају, улога не би била да имају децу, која наслеђују умируће родитеље. Уместо тога они који су родили (зачели) децу би остали у најбољем периоду живота, те би одржавали своју физичку снагу од дрвета живота које је засађено у Рају. Они који би се родили би били у могућности да достигну исто стање, и сигурно, када би се одговарајући број остварио, уколико би сви живели праведан и послушан живот, збило би се преображење. Тако без икакве смрти њихова природна тела ће добити нови квалитет јер су послушали сваку заповест духа који их је усмеравао. Самим Духом оживљавајући их, без икакве помоћи од телесне исхране, они би се назвали духовна тела. То је могло бити да се за преступ заповести Божије није заслуживала казна смрћу.(Литерарна интерпретација Постања 9. 3. 5-6)

Брачни благословсе за држао и након појаве греха.Августин: Далеко било да верујемо да би двоје који беху стављени у рај испунили кроз пожуду, која их је посрамила да покрију оне органе, речи које Бог рече у благослову: „Рађајте се и множите се, и напуните земљу.“Јер тек након што је човек згрешио, његова се пожуда пробудила; након што је човек згрешио, његово природно биће је, задржавајући осећање срама, али губећи ону власт којој је тело било поданик у сваком смислу,осетило и приметило, посрамилојесе и сакрилоту пожуду.Брачни благословјеипак, како би двоје сједињени у браку рађали и множили се и напунили земљу, остао на снази чак и након што су згрешили, јер његова је сврха биладаучинијаснимдајерађањедецедеославебрака, а неказнегреха.(Држава Божија 14. 21.)

**Овладавање над унутрашњом звјери.** Григорије Нисијски: ,,Владаћете над дивљим звијерима.“ Можете се запитати откуд звијер у вама. Заправо мноштво је, безброј звијери у вама. Ове речи не треба да вас вријеђају. Бијес је мала звијер, а ипак кад зарежи у срцу, да ли је иједан пас више дивљи? Није ли подмукла душа свеж мамац постављен пред зверску јазбину? Није ли лицемјер звер? ... [Обуздај] звијер у себи. Завладај над својим мислим како би постао владар над свиме. Исти онај који даје снагу да се влада над свим живим даје нам и снагу да овладамо собом.(*О порјеклу човека*.[[10]](#footnote-10).)

**Људски род има нешто од животињске природе.**Григорије Ниси-јски: Будући да су се животиње прве појавиле и... човјек је преузео нешто од њихове природе (мислим на начин размножавања), самим тим је узео учешћа и у другим одликама које се под том природом подразумијевају. Човјекова сличност са Богом не огледа се у бијесу, нити је ужитак ознака надмоћне природе. Такође су и кукавичлук, бестидност, тежња за добити, мржња према губитку, и томе слично далеко од онога чиме се означава божанско. Ове особине човечја природа преузела је на себе од животиња.(*О стварању човека 18*, 1-2.)[[11]](#footnote-11)

**У власти над звијерима прелама се Божја љубав према људском роду.** Златоусти:Пошто је рекао „мушко и женско створи их“, тако да је свакоме од њих дат благослов, наставља: „И благослови их Бог и рече: Рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом, и будите господари од риба морских.“ Гле како значајан благослов! Мислим на то да су речи „рађајте се и множите се и напуните земљу“, што свако може видети, речене такође дивљим зверима и гмизавцима, а „владајте и управљајте“ човјеку и жени. Видите Божју усрдност у љубави: прије него што их је створио, чини их удионицима у управљању и благосиља их. „Будите господари“, каже текст, „од риба морских и од птица небеских и од свега звериња што се миче по земљи.“ Јесте ли приметили одлучност у овој заповести? Јесте ли примјетили како је све створено стављено под власт баш овог створења? Стога се немој више замајавати узгредним утисцима овог умног створења, већ уочи величину Господњем поштовања и великодушности према њему и задиви се пред његовом љубављу која све говори.(*Беседа на постање* 10. 9.)[[12]](#footnote-12)

**Људска власт над звијерима.** Августин:С времена на вријеме манихејци су питали: „У ком смислу је човјек примио власт над рибама у мору и птицама на небу и свом стоком и дивљим животињама? Јер видимо да многе дивље животиње убијају људе, да нас многе птице озлеђују када хоћемо да их избегнемо или да их ухватимо, иако то често не можемо. Како смо онда добили власт над њима?“ Најприје им треба рећи да чине велику грешку када у обзир узмају палог човека, када је осуђен на смртност у овом животу и када је изгубио савршенство у којем је сачињен по слици Божјој. Па чак и то човјеково стање осуде подразумева моћ да влада над звијерима. Иако га могу убити многе дивље животиње због крхкости његовог тијела, нико га не може припитомити, док он припитомљава многе, па скоро и све од њих.(*Две књиге о постању против Манихејаца* 1. 18. 29.[[13]](#footnote-13).)

**Рађајте се и множите.**ЈованДамаскин:Послије прегрешења, ... да би се спријечило да смрт оконча и уништи људски род, изумљен је брак како би људски род могао бити сачуван путем рађања деце.

Можда ће упитати: Шта онда значи „мушко и женско“ и „рађајте се и множите се“? Као одговор требало би да кажемо како се „рађајте се и множите се“ не односи на размножавање у брачној вези. Јер Бог може размножити народ и на друге начине, уколико до краја правилно владају. Али Бог, који познаје све ствари и прије него што постану, знајући у свом свезнању да ће у будућности упасти у прегрешење и бити осуђени на смрт, унапријед је знао и ово, те је створио „мушко и женско“ и пожелио им да се „рађају и множе“. (*О православној вјери* 4. 24.)[[14]](#footnote-14)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 1: 29-30 БИЉКЕ И ВОЋЕ КАО ХРАНА ЉУДИМА И ЖИВОТИЊАМА

## 29„И јоше рече Бог: ево, дао сам вам све биље што носи сјеме по свој земљи, и сва дрвета родна која носе сјеме; то ће вам бити за храну. 30А свјему звјерињу земаљском и свјема птицама небеским и свјему што се миче на земљи и у чем има душа жива, дао сам сву траву да једу. И би тако.“

**Преглед:** Испрва је Бог дозволио конзумацију биљне хране, тј. поврћа и плодова са дрвећа (Ориген, Новацијан, Григорије Ниски). Оба пола, мушки и женски, употребљавала су храну за тијело коју су у исхрани користиле друге животиње (Августин). Биљна храна такође симболише људску љубав (осјећања) (Ориген).

## 1: 29-30 Бог даје биљке за храну

**Испрва је храна била биљна.**Ориген:Историјско значење ове реченице јасно указује бар то да је у почетку Бог дозволио употребу биљне хране, тј. поврћа и плодова са дрвећа. А могућност конзумације меса дата је човјеку касније, када је послије потопа склопљен савез на Нојем.[[15]](#footnote-15)(*Беседа на постање*1. 17.)[[16]](#footnote-16)

**Понизити се до земље (Спуштањенаниже).**Новацијан:Првахраначовјекабилојесамовоћеиплодовисадрвећа. Наконпадачовјекпочињедаупотребљавахљеб. Положајњеговогтијелајасноуказујенастањењеговесавјести. Сведокгасавјестнијемучила, невиностгајеусправљалапреманебукакобиубраоплодовесадрвећа. Кадајегријехучињен, понизиојечовјекадоземљекакобисакупљаозрневље. Ајошједоцниједодатаиупотребамеса.[[17]](#footnote-17)(*Ојудејскимјелима* 2. 6.)[[18]](#footnote-18)

**Свакој звјери дао сам сваку биљку.**ГригоријеНисијски:Примјећујемодајемногодивљихживотињакојенеједувоће. Којевоћеједепантер? Одкогвоћајелавснажан? Алиупркостомеовастворења, подвргавајућисезаконимаприроде, јеласувоће. Истокаоувријемекадаје [први] човјекизмениосвојначинживотаизанемариоограничењакојасумупостављена, Господмујепослијепотопа, познајућиљудскорасипништво, одобриоупотребусвакехране: „Једисвакухранукаодајејестивобиље.“[[19]](#footnote-19)Будућидајељудимабиоучињеновајуступак, другеживотињесутакођезадобилеслободуујелу. Затојелавсадамесождер, алешинартражистрвину.

Алилешинаринисукружилинадземљомкакобинашлистрвинукадасуживотињестворене. Ништаштојебилостворено, нитизамишљенонијетадаумрлокакобипосталохраналешинарима. Природајошувијекнијебилаподјељена, свејебилосасвимсвјеже. Ловцинисуловилиплијен, јерсељудинисуњимебавили. Звијеринисутргалеплен, јерјошувекнисубилемесождери... Такавјеиспрвабиостворенисвијет, ипоновоћебитикадсесвршиово [доба]. Људићесеповратитиусвојеизворностање, одбацујућинепријатељство, животоптерећенбригом, свјетскоробовањесвакодневнимбригама. Кадаједномодбацесвеово, вратићесеуутопијскиживоткојинијепоробљентелеснимстрастима, већјеслобода, блискостсаБогом, саображавањеанђеоскомживоту. (*О пореклучовека*.)[[20]](#footnote-20)

**Уздржање искључује пожуду.**Августин:Јаселичнодржимонихкојиречи „мушкоиженскоствориих“ и „рађајтесеимножитесеинапунитеземљу“[[21]](#footnote-21)тумачекаодасеодносенавидљивиителесниоднос. Овојејасноизоногаштоследи: „ИјошречеБог: ево, даосамвамсвебиљештоносисјемепосвојземљи, исвадрветароднакојаносесјеме; тоћевамбитизахрану. Асвјемузвјерињуземаљскомисвјемаптицаманебескимисвјемуштосемиченаземљииучемимадушажива, даосамсвутравудаједу“. Примјећујемодајеимушкоиженскокористиохранузатијелокојусукористиледругеживотиње. Њомесусепрехрањивали. Овојебилонеопхдноживотињскомтелукакосенебимучилоглађу. Алијепримљенонанесумњивобесмртанначинисадрветаживота, данебиумрлиодстарости.Никаданебихповјероваоутокакојеумјестутоликерадостиилитијеложуделопротивнодуху, илиједухпротивнотелу, такоданијепостигнутунутрашњимир... Стогазакључујемоданатоммјестунијебилотјелеснепохоте. Живјелосетакодасусвепотребебилеподмириванеподеснимулогамачланова, безизазивањапожуде. (*Против Јулијана*4.4.69.)[[22]](#footnote-22)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ***1: 31БОГ ВИДИ ДА ЈЕ ТВОРЕВИНА ВЕОМА ДОБРА***

## 31“Виде Господ да је добро све што створи, и би вече и би јутро, дан шести”

**Преглед:**Појединачне ствари које Господ створи јесу добре, и целокупна творевина јесте добра (Августин). Има сличности између добра створеног и Створитеља. Из тога добра се може увидети и врхунско непроменљиво (вечно) добро (Амвросије). И како Господ створи човека по своме лику шести дан, па Син дође у шестој епохи да нас преобрази према своме лику (Августин).

“Дани стварања” постављени у Божанском низу текли су од нижег ка вишим облицима (Григорије Нисијски). Појам дан не може се свести на брзи, бећ обухвата процес (Златоусти).

## 1: 31Господ виде да је створио

**Господ виде да је целокупна творе-вина добра.**Августин:Ми свакако не треба да занемаримо речи Писма које кажу: И виде да Господ да све што је створио јесте добро. Кад размотримо појединачне ствари онда се каже “Господ виде да је то добро”, али када говоримо о целокупној творевини онда није довољно рећи само “добро” већ додати и “веома” добро.Ако обазриви посматрачи разматрају појединачна дела Божија, проналазе да је у томе достојно сваке похвале обиље, бројност и редослед стварања. Колико тек истине има у свему заједно створеном, универзуму путем појединачног а сакупљеног у целину. Јер, лепота свега појединачно створеног је још вреднија похвала у целини. Јер свака лепота у појединачним деловима је много вреднија у целости него појединачно. (*Две књиге Постања против Манихејаца* 1. 21. 32.)

**Сличност између творевине и творца.**Августин:Нико не сумња да је сам Господ врхунско добро.Заиста за створено се може рећи да је слично Богу на много начина. Неке творевине по питању моћи и мудрости сличне су Господу јер је у њима самима нестворена снага и мудрост. Друге творевине сличне су Богу једноставно чињеницом да су живе, јер је и сам Господ неупоредиво жив и извор живота. Друге, пак творевине личе Господу јер имају живот (постоје), а Господ је сам најузвишеније биће и извор живота. Чак и оне ствари које комплетно постоје, а не живе или не знају, јесу му сличне, не у потпуности, већ у извесном смислу, јер су у добром поретку, јер је и Господ једно неупоредиво добро из којег произилази свако друго добро.(*Eighty-threeQuestions* 51. 2.)

**Господ се може осетити кроз стварање.** Амвросије:Кроз добра инко-рпорирана (улазе у састав) у природу стварања, која су заиста добра, као што и Господ каже, може се предосетити врхунско непролазно добро. Поредак универзума , његова лепота и устројство , нијели то што ичовека покреће на љубав према творцу, чак ако је и спор да то спази. Јер, ако волимо своје родитеље јер су нас

створили, колико треба да волимо више Онога што је њих створио и нас саме? Дакле, Божанска моћ је стваралачка моћ. Чак ако је Господ и невидљив препознајемо га по делима, јер дела одају делатеља, па тако и онај који је несхватљив може се осетити (перципира).(*Борба за Свет* 2. 10.)

**Шеста епоха људског стварања и шеста епоха људске расе.** Августин:Свето Писмо нам заповеда о савршенству броја шест, особито у томе што Господ заврши своје делање за шест дана и шестог дана створи човека по своме подобију, лику. И Син Божији дође у шестој епохи људске расе и постаде Син човечији, с циљем да нас препороди и преобрати Богу. То је доба у којем ми јесмо , било да је хиљаду година у сваком од њих или да их ми сами рачунамо. Стога прва епоха је од Адама до Ноја, од Аврама до Давида, од Давида до Вавилонске селидбе и од тада до рођења Пресвете Дјеве. Дакле, рођење Господа је огласило шесту епоху која је у току и траје све до свршетка века. (*О Тројству[[23]](#footnote-23)* 4. 4. 7.)

**Дани стварања.** Григорије Нисијски:Господ је стварао првог, другог, трећег и тако редом до седмога дана, дана одмора. Сходно овима данима све створено је подељено и доведено у ред неисказаним законитостима.Па, стварање није један тренутни чин свемогуће Речи. Јер за њега је мислити или створити исто што и обавити задатак. Ако је човек задњи ушао у овај свет и то на начин да прослави Господа рукотворца тако што личи на њега, зар то није величанствено? То је као кад краљ припреми палату и онда као краљ, пошто је све припремио поведе поворку. (*Омилије на ствaрање* 44.).

**У једном дану.** Златоусти:Мислим, његова свемогућа рука и неограничена мудрост није да није могла створити све у једном дану. Зашто кажемо “један дан” или чак трен, то није ни од какве користињему јер је Он самодовољан, не потребује ништа, већ је то из његове љубави и доброте, па је све стварао у секвенцамa – поступно, снабдевајући нас јасним упутствима, језиком Божанског ствараоца, да би ми могли да научимои сазнамо о њему све прецизно и да не упаднемо у грешку као онај који види оскудни људски разум. (*Омилије на стварање* 3. 12.)

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 2:1-3 БОГ СЕ ОДМАРАО СЕДМОГ ДАНА

## 1Тако се доврши небо и земља и сва војска њихова. 2И сврши Бог до седмог дана дела своја, која учини; и почину у седми дан од свих дела својих, која учини. 3И благослови Бог седми дан, и посвети га, јер у тај дан почину од свих дела својих, која учини.

**Фали: Преглед: књига: 45. стр. – Pdf: 90. стр.**

## 2: 1-2Бог се одмарао седмог дана

**Значење Божијег одмора.** Јефрем Сиријски: Од каквог тешког рада се Бог одмарао? Створења која су настала првог дана настала су уплетеношћу, осим светла, које је настало кроз његову реч.[[24]](#footnote-24) И остала дела која су настала након тога настала су кроз његову реч. Колики је напор за нас када изговарамо једну реч? Стога, какав је то напор могао бити за Бога да изговори једну реч на дан? Мојсије, који је разделио море својом речју и својим штапом, није се уморио. Исус Навин, син Нунов, који је обуздао светила својом речју, није се уморио. Стога, какав је то напор могао бити за Бога када је створио море и светила својом речју? То није било зато што се одмарао на тај дан када је Бог, који се не умара, благосиљао и посветио седми дан. Нити је било зато што га је дао тим људима, који нису разумели да, пошто су ослобођени од службе, треба да дају одмор својим слугама и слушкињама. Дао га им је да, иако су требали да буду стављени под услов, могу да се одморе. Дат им је да би подражавао пролазни одмор, који је дао пролазним људима, тајну истинског одмора, који ће бити дат вечним људима у вечном свету. (*Коментар на Постање* 1. 32-33)

**Божији одмор и Васкрсење Христово.**Посланица Варнавина: Бог рече Јеврејима: „Не подносим ваше младине и суботе“. Нису ми угодне садашње суботе, него она коју сам створио, у којој, починувши од свега, учинићу почетак осмога дана, то јест, почетак другога света. Зато и ми проводимо осми дан(недељу) у радости, у који је и Исус васкрсао из мртвих и јавивши се ученицима вазнео се на небеса.(*Посланица Варнавина* 15. 8.)

**Бог се одмара, али се његова владавина наставља.** Златоуст: Видите, када овде говори да је Бог починуо од дела својих, Писмо нас учи да је прекинуо стварање и претварања из небића у биће седмог дана, отуда Христос, када каже да „Отац мој досле чини, и ја чиним“(Јн. 5,17), открива своју непрекидну бригу за нас: он „радом“ назива очување створених ствари, даровање трајности њима и владавину над њима кроз сво време. Уосталом, ако овога није било, како би све опстајало без руке одозго која води и усмерава све видљиве ствари, као и људску расу?(*Омилије на Постање* 10.18.)

**Добра дела учињена током живота воде у вечни покој.**Беда: Под законом људима је наређено да шест дана раде а седмог да се одмарају...јер је Господ завршио стварање света за шест дана и починуо седмог. Мистично говорећи, све ово нас упућује да они који се у животу посвете добрим делима у име Господње у будућности бити одведени од Господа у суботу, у вечни покој. (*Омилије на Јеванђеља* 2.17.)

## 2:3 Посвећени седми дан

**Стварање у пролеће.**Амвросије: Створио је небеса и земљу у време када су месеци почели, у погодно време у коме је свет добио раст. Била је блага пролећна температура, годишње доба погодно за све ствари. Сходно томе, година такође носи печат света који се рађа. ... Да би показало да је стварање света било у пролеће, Писмо говори: „Овај месец да вам је почетак месецима, да вам је први месец у години“(Изл. 12,2), називајући првим месецом пролеће. Било је погодно да почетак године буде почетак стварања. (*Шестоднев* 1.4.13.)

**Седми дан биће веран.** Августин: Небеса ће такође бити испуњење суботњег одмора прореченог у заповести: „Буди миран и види да сам ја Бог.“ Ово ће заиста бити та последња субота која нема вечери и коју је Господ прорекао на рачун свог стварања:„И почину (Бог) у седми дан од свих дела својих која учини. И благослови Бог седми дан, и посвети га, јер у тај дан почину од дела својих, која учини.“ И ми ћемо сами бити „седми дан“ када будемо били испуњени његовим благословом и поново створени његовим посвећењем. У тишини тог одмора видећемо да је он Бог чију смо божанственост ми желели за себе када смо послушали кушачеве речи: „ Бићете као богови“(Пост. 3,5) и тако отпали од Њега, истинитог Бога, који би нам дао божанственост учешћем које никада не бисмо напустили. Јер где се рад без Бога завршио сем у упропашћавању човека Божијим гневом? Само када будемо поново створени и усавршени већом благодаћу имаћемо вечну тишину тог одмора у којем ћемо видети да је он Бог. **(***Божија држава* 22.30.)

**Сва првобитна створења била су и стара и млада.**Јефрем Сиријски: Као што су дрвећа, растиње, птице и чак људи били стари, исто тако су били и млади. Били су стари по изгледу својих удова, па ипак били су млади по часу и тренутку њиховог стварања. Такође, месец је био истовремено и стар и млад. Био је млад, пошто је био само један тренутак стар, али био је такође стар, јер је био пун као петнаестог дана(у месецу). (*Коментар на Постање* 1.24.1.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 2:4 – 7БОГ СТВАРА ЧОВЕКА ИЗ ПРАХА

## 4То је постање неба и земље, кад посташе, кад Господ Бог створи земљу и небо, 5и сваку биљку пољску, докле је још не беше на земљи, и сваку травку пољску, докле још не ницаше; јер Господ Бог још не пусти дажда на земљу, нити беше човека да ради земљу, 6али се подизаше пара са земље да натапа сву земљу. 7А створи Бог човека од праха земаљског, и дуну му у нос дух животни; и поста човек душа жива.

**Преглед:** Мојсије се враћа да повеже како је прва творевина украшена(Јефрем). Вегетација и киша на земљи могу бити виђене као метафоре за неговање и раст људске душе на пољу овог света, док је пролеће символ тројичне благодати(Марије Викторин). Бог је створио Адама од блата(Августин). Када је дунуо у његов нос, сјединио је душу са телом(Тертулијан, Августин, Амвросије) и сместио удео своје благодати у човека(Василије). Али, Божија природа се није претворила у душу човека(Августин). Чак и сад, када нас Бог обликује у мајчиној утроби, он дува у нас као на почетку(Тертулијан). Исус нам је дао друго удисање и тиме створио ново човечанство(Августин). Небеса и земља укључују сва створења, и духовна и физичка(Златоуст). Духовно гледано, људска бића су створена од праха Божијим „рукама“(Теодорит). У стварању човека душа је помешана са прахом земаљским(ГригоријеНазија-нзин). Душа је створена, месо је „облико-вано“. Величина и понизност човека се види у дувању живе душе у прах(Василије), које формира јединство(Златоуст). Човеча-нство се не може свести на животињски вид постојања(Василије). Разумна људска душа се користи деловима тела(Златоуст). Душа није пре-егзистирала пре стварања(ЈованДамаскин).

## 2:4 – 6 Стварање небеса и земље

**Небеса и земља укључују сва створења**.Златоуст: Ја мислим да, када се каже небеса и земља, то укључује све у овим речима, и ствари на небу и ствари на земљи. Баш као што на рачун створених ствари не спомиње сваку појединачно, већ даје кратак преглед свих створених ствари и не настоји више да их опише, исто тако је назвао целу књигу књигом постанка неба и земље, иако (књига) садржи многе друге ствари, очигледно остављајући нам да их разрадимо из упућивања на ово двоје да су све видљиве ствари од значаја садржане у овој књизи, и оне на небу и оне на земљи. (*Омилије на Постање* 12.4.)

**Бог све створи овде**. Златоуст: Земља је у сагласности са речју Господњом и управом створила биље и била је промешана у мукама плодности без зависности од помоћи сунца(како то да, након свега, сунце још није било створено?) или од влаге пљускова, или од људског рада(људска бића тада још нису била рођена). (*Омилије на Постање* 12.5.)

**Духовно значење вегетације и кише.** Августин: Зашто после помена неба и земље на овај одломак не додати “ вегетацију поља и храну“ док ћутимо о многим другим стварима које су на небу или на земљи, или чак у мору, уколико не желимо да “ вегетацију поља“ схватимо као невидљиву створену ствар као што је и душа? “Поље“ се често фигуративно користи у Писму да представи свет. Даље се додаје “прије него што су на земљи“ што значи “прије него што је душа згријешила“. Једном је душа запрљана са земаљским жељама, то јест, као да је душа рођена на земљи, или њена суштина потиче из земље. (*Две књиге на постање против Манихејаца*2.3. 4-2.4.5.)

Августин: Сада Бог такође чини вегета-цију на пољу, али киша пада на земљу; то јесте, он чини да душа поново постане зелена његовом ријечју. Али он даје воду из облака, то јесте, из списа о пророцима и апостолима. (*Две књиге на постање против Манихејаца*2.4.5.)

**Прољеће симболише Христа.**Мариус Викторин: Христос је то прољеће о којем пророк говори, “да наводњава водом цијелу земљу“. Али Христос наводњава цијели универзум, видљиви и невидљиви; са прољећем живота вода је супстанца свега што постоји. Ипак, онолико колико је живот, он је Христос; онолико колико је вода, он је Свети Дух; онолико колико је снага виталности; он је Отац и Бог; али у цјелини је један Бог. (*Против Арија* IA. 47.)

**Лице земље је алегорија Марије.**Августин: Нежно лице земље, то јест, достојанство земље, може се правилно посматрати као мајка Божија, Богородица, која је заливена Духом Светим, који је означен у јеванђељу термином вода. Друга књига (*Две књиге на постање против Манихејаца* 2.24.37.)

## 2:7 Бог ствара човјека од земље

**Бог ствара човјека од блата.**Авгу-стин: На првом мјесту, чињеница да Бог ствара човјека из праха земаљског обично поставља питање о којој врсти блата се говори или врсти материјала коју термин блато означава. Ти непријатељи Старе књиге [Манихејцима] гледају све у телесном начину и зато су увек у заблуди, оштро тражећи грешку у овом тренутку, као наиме, да је Бог створио човјека из блата земаљског. Јер они кажу „ Зашто је Бог створио човјека од земље“? Да ли он нема бољи небески материјал од којег је могао створити човјека, па га је формирао крхког и смртног из ове земаљске корупције? За почетак они не разумију колико значења било земља било вода имају у Писму, за блато које је мјешавина земље и воде. Такође можемо рећи да је људско тијело почело да пропада и да буде крхко и смртно после гријеха. Али се Манихејцима гади у нашем тијелу само смртност коју смо заслужили као казну. Али иако је Бог створио човјека из блата земаљског, шта је то још чудно или тешко за Бога у прављењу људског тијела тако да не би било подложно корупцији ако, у послушности Божијих заповјести, он не би хтео да гријеши. Ми кажемо да је лепота неба из ничега или од безобличне материје, јер ми вјерујемо да је Творац свемогућ. Зашто је то чудно да је свемогући Творац могао да направи тијело од неке врсте блата земаљског тако да се прије гријеха унесрећује човјек без проблема или потребе далеко од корупције. (*Две књиге на постање против Манихејаца* 2.7.8.)

**Дах Божији помјешан са прашином.**Григорије Низијанзин: Душа је дах Бога, супстанца неба помјешаног са најнижом земљом, светло сахрањено у пећини, али потпуно божански и неутољиво. Он је говорио, узимајући од недавно сторене земље и његовим рукама направивши слику у коју је пренео дио сопственог живота. Он је послао његов дух, зрак из невидљивог божанства.(*Догматске химне* 7.)

**Како је Адам постао жива душа.**Златоусти: Било је угодно Богу да из љубави према човјечанству створи од земље учесника рационалне природе душе, кроз коју је ово живо створење манифестовано као одлично и савршено. “И он му дуну у ноздрве дах живота“ , то јест, удисањем саопштити једном створењу из земљине снаге живота да је тако формирана природа душе. Зато Мојсије додаје “И човјек постаде жива душа“ оно што је настало из прашине примивши удахњивањем дах живота, “поста жива душа“. Шта значи “жива душа“? Жива душа, која има чланове тијела као оруђе својих активности, који су покорни својој вољи. (*Омилије на Постање* 12.15.)

**Поријекло душе.**Тертулијан: Душа има своје поријекло у даху Божијем и није дошла од материје. Ми заснивамо ту изјаву о јасној афирмацији Божанског откривења, које каже да је Бог удахнуо дах живота у лице човјека и човјек постаде душа жива. (*О души* 3.4.)

**Бог сједињује људску душу са тијелом путем његовог даха.**Авгу-стин: Писмо каже “И он је удахнуо у њега дах живота, и човјек поста душа жива“. Ако до тог тренутка није било само тијело, треба да схватимо да је душа била у овом тренутку придружена тијелу. Можда је душа већ била створена али и даље као да је у устима Божијим, који је, у својој истини и мудрости. Али то није одступало од тамо, иако је раздвојен од мјеста, када је дисао и даље. Бог није обухваћен мјестом, али је присутан свуда. (*Две књиге на постање против Манихејаца* 2.8.10.)

**Природа душе.** Амвросије: Дакле душа није крв, јер је крв од меса, нити је душа хармонија, јер је хармонија такође једна врста меса, нити је душа ваздух, јер је удахњивање једна ствар а душа нешто друго. Душа није ватра, нити је душа стварност, али душа живи, за Адама “постати жива душа“ значи да су од душе правила и давање живота тијелу, које је без живота или осјећања. (*Исак, Душа* 2.4.)

**Обликовање тијела, стварање душе.**Григорије Нисијски: Бог је направио унутршњу особу, он је обликова споља. “Обликовање“ је погодно за глину, али прављење је [уградња] за слику. Па са једне стране он “обликује“ тијело, али са друге стране, он је “направио“ душу. (*О пореклу човека*)

**Величина и понизност човјечанства.**Григорије Нисијски: “Бог је узео од праха земаљског и створио човјека“. У овом свијету открио сам две потврде да је човјек ништа и да је човјек супер. Ако узмете у обзир само природу, он је ништа и нема никакву вриједност, али ако узмете у обзир част са којом је био третиран, човјек је нешто велико. (*О поријеклу човјека*)

**Јединство тијела и душе.**Григорије Нисијски: Други, напротив, обележавају редослед у стврању човјека као што је наведено од стране Мојсија, кажу да је душа друга до тијела у одређено вријеме, јер је Бог прво узео прах земаљски и формирао човјека а затим анимирао биће и тако га формирао његовим дахом. Овим аргументом они доказују да је тијело племенитије од душе, оно што је било претходно формирано [племенитије је] него оно што је касније унесено у њега. Нити смо опет ми у нашој доктрини, да почнемо да правимо човјека као да је глинена фигура и да кажемо да је душа настала због тога, јер у том случају би било приказо да је интелектуална природа мање драгоценија од глинене фигуре. Али како је један човјек, биће се састоји од душе и тијела, ми можемо да претпоставимо да је почетак његовог постојања један, заједнички за оба аспекта, тако да не би требало да буде утврђивања претходника и последњег код њега, кад је телесни елемент био први у том тренутку а други су накнадно додати. (*Стварање човека*28. I.-29.I.)

**Бог поставља део своје милости у душу.**Василије Велики: “И он удахну у његове ноздрве“, односно, он поставља у човјека удео своје милости, како би могао да препозна лик кроз личност. Ипак бити у таквој великој части, јер је створен по слици Створитеља, он је почаствован изнад неба, изнад сунца, изнад хорова звезда. За које од небеских тијела је речено да је слика Бога Свевишњега? (Егзегетске *Омилије о Псалмима*. 19.8.)

**Како је Бог створио људе на другачији начин од животиња.** Григо-рије Нисијски: Горе изнад, текст говори да је Бог створио; овдје текст говори како је Бог створио. Ако стих једноставно каже да је Бог створио, ти би могао да повјерујеш да је Он створио (човјечанство) као што је то урадио с звијерима, с дивљим животињама, с биљкама, с травом. Због тога је, да би се избјегло твоје стављање човјека у исти кош с дивљим животињама, божанска ријеч обзнанила посебан чин (посебну умјешност) који Бог користи за тебе: „Бог узе од прашине земаљске.“ (*На Постање човјека*)

**Душа се користи тјелесним удовима.** Златоуст: Тако када чујеш да је Бог „удахнуо у његово лице дах живота“ разуми то само тако да као што је створио бестјелесне силе, тако је он извоилио да би човјеково тијело, начињено од праха, требало да има и разумну душу која ће имати користи од тјелесних удова.**(***Омилије на Постање* 13. 9.)

**Божија природа није укључена у човјекову душу.** Августин: Ми би тре-бали да разумијемо овај одјељак тако да не узимамо ријечи „удахнуо је у њега дах живота и човјек постаде душа жива“ у значењу да је дио Божије природе, на неки начин, укључен у човјекову душу...Божија природа није промјенљива, није грешна, није заробљена (адекватније: укаљана) мраљама порока и гријехова. Писмо јасно каже да је душу начинио свемогући Бог и да она стога није дио Бога нити дио Божије природе. (*Две књиге на Постање против манихејаца* 2. 8. 11.)

**Када нас Бог зачиње у утроби, Он дише/дува на/у нас.** Тертулијан: Тако ти читаш ријечи Божије, речене Јеремији: „Прије него што те зачех у утроби, познах/знах те.“ Ако нас Бог зачиње у утроби, он такође дува у/на нас као што је учинио на почетку: „И Бог заче (sic!)човјека и дуну му дах живота.“ Ни Бог није могао да зна човјека у утроби док није постао цијели човјек. (*На душу* 26. 5.)

**Човјечанство ће се поново подићи/прославити кроз Његово дисање.** Августин: Након Његовог васкрсења, када се први пут појавио међу својим ученицима, рекао им је: „Примите Светог Духа!“ А овом дару, затим, речено је: „Дух није још дат зато што Исус није још прослављен. И он дуну на њихова лица.“ Онај који прво даде живот човјеку дувањем и подиже га из глиба и дувањем даде душу његовим удовима је онај исти који је дунуо на његово/човјеково лице да би могао да устане из муља и одрекне се прљавих дјела. (*Трактат на Јеванђеље по Јовану* 32. 6. 3.)

**Начињен од праха Божијим рукама.** Теодорит Кирски: Када чујемо Мојсијеве списе како описују како је Бог својим рукама узео земаљску прашину у намјери да начини човјека, ми покушавамо да разумијемо шта би те ријечи могле да значе. То значи сљедеће:'цијели Бог'[[25]](#footnote-25) је имао посебне намјере у стварању човјекове природе. Велики пророк најављује ову велику ствар одонда кад је све остало створено стваралачком ријечју. С друге стране, човјек је створен Божијим рукама...Баш као заметак који се зачео у мајчиној утроби и који расте од твари/материјала којом/им је и окружен од свог почетка, тако исто је и Бог желио да узме твар/материјал за човјечије тијело од земље. Тако, глина постаде месо, и крв, и кожа, и нерви, и вене, и артерије, и мозак, и коштана срж и скелет, и тако даље. (*Компендијум јеретичких митова*)

**Душа није пред – постојала (sic!):** Јован Дамаскин: Од земље је створио његово тијело и својим удахњивањем дао му разумну и разбориту душу, за коју ми кажемо да је божанска слика... Тијело и душа су начињени у исто вријеме – не једно прије и друго накнадно, као што је Оригеново бунцање жељело. (*На православну вјеру* 2. 12.)

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 2: 8-9 РАЈСКИ ВРТ (ЕДЕН) И ДРВО ЖИВОТА

## 8И Господ Бог засади врт у Едену на истоку; и у њега постави човјека којег је начинио. 9И учини Господ Бог да из земље изникне свако дрво које је пријатно за гледање и добро за јело, Дрво живота, такође , у средини врта, и Дрво познања добра и зла.

**Преглед:**Еден је рајска земља коју је Бог створио прије него што је створио човјека (Јефрем, Августин). Такође, то је пра-слика Цркве (Кипријан). Дрво засађено у средини врта симболизује живот, знање и мудрост (ПосланицаДиогнету, Јероним). Христос нас враћа у живот кроз дрво живота (ГригоријеНазијанзин). Од Павла смо научили да локацију Раја не треба упрошћено третирати, јер она припада мистичном разумијевању (Амвросије). То што је Бог засадио врт у Едену мора да буде схваћено на начин који је својствен Богу (Златоуст).

## 2:8 Бог је засадио врт у Едену

**Еден је створен трећег дана.** Јефрем Сиријски: Еден је рајска земља и Бог ју је већ засадио у трећи дан. Мојсије то објашњава говорећи: „Господ је изазвао свако дрво које је пријатно за гледање и добро за храну да ниче из земље.“ И да би показао како је говорио о Рају, он је додао: „И Дрво живота је било у средини Раја и Дрво познања добра и зла. (*Коментари на Постање* 2. 5. 2.)

**Наратив указује на то да су при-јашњи догађаји остали неспоменути.** Августин: У Писмима неке ствари се односе на такав начин да се чини да слиједе неки редолијед или се дешавају хронолошки узастопно, када заправо наратив, без директног помињања, указује на претходне догађаје који су остали неспоменути. Осим ако не разумијемо ову дистинкцију, пашћемо у заблуду. На примјер, у Постању срећемо: „И Господ Бог засади Рај задовољства на истоку и тамо постави човјека којег је створио. И учини Господ Бог да из земље изникне свако дрво које је пријатно за гледање и добро за јело.“ Чини се да се овај посљедњи поменути догађај десио након што је Бог створио човјека и смјестио га у Рај. Након што су у кратким цртама поменуте ове обје чињенице (а то су: Бог је засадио Рај и у њему настанио човјека којег је створио), наратив се враћа с мишљу о рекапитулацији и односи се на оно што је било засађено и оно: „Бог је извео из земље све врсте дрвећа која су лијепа за гледање и пријатна за јело.“ (*Упуте хришћанима* 2. 36. 52.)

**Бог је засадио врт.** Златоуст: И када, драги моји, чујете да „Бог засади врт у Едену на истоку“ узми ријеч „засади“ у значењу прикладном Богу – наиме, Он је заповједио да се то деси – и о сљедећој фрази: вјеруј да је врт настао на мјесту на које Писмо указује.(*Омилије на Постање* 13. 13.)

**Еден представља Цркву.** Кипријан: Црква, представљајући слику Раја, ограђује плодоносна дрвећа у склопу својих зидова. Од ових што год не рађа добра плода сијече се и у огањ баца.(*Писма* 73. 10.)

**Да ли Рај има посебну просторно – временску одредницу.** Амвросије: Ако је Рај, дакле, такве природе коју је сам Павле, или неко сличан Павлу, могао уплашено видјети док је жив и још у немогућности да запамти да ли је све то видио у тијелу или ван тијела и, штавише, чуо ријечи које су му забрањене да открије - ако је ово истина, како је могуће да ми одредимо позицију Раја којег нисмо у могућности да видимо, па чак кад би успјели да га видимо, било би нам забрањено да то подијелимо с другима? И опет, Павле је зазирао од уздизања из разлога узвишености откривења, а колико ми још треба да тежимо ка томе да не будемо превише забринути да разоткријемо оно што води у опасност од само откривења. Стога питање Раја не би смјели узимати олако.(*Рај*1.)

**Зашто се хришћани моле окренути према истоку.** Василије Велики: Због овога ми сви молећи се гледамо ка истоку, али само неколицина зна да је то из разлога што тражимо прастару очевину, коју је Бог засадио у Едену, (који је) према истоку.(*На Светог Духа* 27. 66.)

## 2: 9 Дрво живота и Дрво познања добра и зла

**Блискост дрвећа означава блиски однос између живота и знања.** Анони-мни аутор: Заиста. постоји дубоко значење у одјељку Писма који говори како Бог на почетку засади дрво познања и дрво живота на сред Раја, да покаже како се живот постиже кроз познање. То је било због тога што први људи нису користили познање с чистим срцем, јер су били лишени њега преваром од стране змије. Јер не може бити живот без знања као што не може бити правог знања без правог живота. Стога, два дрвета су засађена један крај другог.(*Писмо Диогнету* 12. 2.)

**Дрво живота је симбол Мудрости и Христа.**Јероним: Сада, ако је мудрост дрво живота, сама Мудрост је заиста Христос. Разумете сада да је човек који је благословен и свет упоређен са овим дрветом – тј. упоређен је са Мудрошћу. С обзиром на то, такође видите и то да је тај благословени човек, који није следио заступника зла, који није урадио то, већ ово – да је као дрво (које је) засађено крај текуће воде. Другим речима, он је као Христос Који нас је подигао и поставио да будемо заједно у Рају. Видећете тада да ћемо владати заједно с Њим у Рају. Такође ћете видети да ћемо, зато што је ово дрво било засађено у Едемском врту, и ми сви бити постављени тамо с њим. (Омилије 1.)

**Христос на Дрветом Живота враћа у живот.**Григорије Назијанин: Христос је био подигнут на дрво и прикуцан на њега, па ипак нас дрветом живота опет оживљује. Да, спасио је чак и разбојника разапетог с Њим; обмотао је цео видљиви свет у таму. (*Теолошке беседе* 29. 20.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 2:10-14 ВОДЕ ЕДЕМА

## 10 Вода је текла из Едема натапајући врт, и оданде се делила у четири реке. 11Једној је име Фисон, она тече око целе земље Евилске и тамо има злата. 12И злато те земље је врло добро; тамо има смоле и драгога камена оникса. 13А другој реци је име Геон, она тече око целе земље Хуске. 14А трећој је реци име Тигар, она тече ка Асирији (ка истоку Асирије). Четврта је река Еуфрат.

**Преглед**: Када је вода потекла из Едема, поделила се у четири реке, што су својства хришћанске вере (Амвросије). Вода из Едема могла би да представља океан који окружује земљу (Јован Дамаскин). Такође може бити и симболична представа Цркве која пружа утеху и даје живот (Кипријан, Златоусти). Али се реке не смеју посматрати искључиво алегоријски, јер у том случају се доводи у сумњу њихово постојање (Златоусти).

## 2:10-14 Вода која тече из Едема

**Опис реке из Едема.** Јефрем Сиријски: Мојсије овако пише о реци која је текла из раја и која се, када се нашла изван њега, поделила у четири различита извора: „Вода је текла из Едема натапајући врт“. Овде Мојсије такође назива предивну рајску земљу Едемом. Да је та вода заиста натапала рај, не би се изван њега поделила у четири реке. Могуће је да овај став потиче од убеђења да је написано“натапајући“, а духовном рајском дрвећу вода није потребна. Али ако неко каже да су, будући духовна, дрвећа тамо натапана благословеном и духовном водом, не бих се препирао око тога. Четири реке које су настале од те воде, нису имале исти укус као и главни извор. Јер, с обзиром да су воде наше земље под проклетством, оне су несталне (варирају), а колико је онда дру-гачији укус благословене земље едемске од те земље која је под клетвом Јединога, због Адамовог прекршаја заповести? Четири реке су, дакле, следеће: Фисон, који је Дунав; Геон који је Нил; а затим Тигар и Еуфрат између којих ми боравимо. Иако су места одакле теку позната, главни извор није познат. Јер је рај постављен на великој висини, реке су опет прогутане и иду кроз море као кроз водену цев, и тако пролазе кроз земљу која је под водом, до ове земље. Земља затим избацује сваку од њих: Дунав, који је Фисон, на западу; Геон на југу; а Тигар и Еуфрат на северу.(*Коментар на Постање* 2. 6.)

**Симболичко значење четири реке.**Амвросије:„Река“, речено нам је, „се грана у четири рукавца“. Име прве је Фисон, која окружује земљу Евилску где има злата. И злато те реке је добро; смола и камен оникс су тамо. Име друге реке је Геон. Ова река окружује целу Етиопију. Трећа река је Тигар која тече ка Асирској земљи. И четврта река је Еуфрат. Дакле, има четири реке. Река Фисон, тако названа од Јевреја, али коју Грци називају Ганг, тече у правцу Индије. Геон је река Нил која тече око Египта или Етиопије. Земља окружена рекама Тигар и Еуфрат назива се Месопотамија, јер лежи између ове две реке. Ово име открива њену локацију чак и удаљеним народима и, поред тога, изражава локално веровање. Али како је извор назван Мудрошћу Божијом? Реч је о извору који је посведочен у Јеванђељу речима „Ко је жедан, нека дође мени и пије“ . Мудрост је извор према речима пророка: „Дођите и једите мој хлеб и пијте вино које сам вам приправио“. Као што је Мудрост фонтана (извор) живота, такође је и извор духовног милосрђа. Такође је и извор осталих врлина које нас воде ка задобијању вечног живота. Стога, тај поток који натапа рај, уздиже се из душе која је плодна, а не из душе која је остала необрађена (неприпремљена). Резултати тога су плодови различитих врлина. Постоје четири главна дрвета која граде структуру Мудрости. То су четири добро познате, главне врлине: разборитост, умереност, трпељивост и праведност. Мудраци овог света су усвојили ову поделу од нас и пренели је у своје рукописе. Дакле, Мудрост представља извор из ког истичу ове четири реке производећи токове (струје) који су састављени од ових врлина.

Фисон, стога, представља разборитост. Разлог томе је што има чисто злато, рубине и топаз. Ми обично кажемо за мудра открића да су златна, као што је Бог рекао, говорећи кроз пророка: „Дао сам им злато и сребро“. Данило каже о мудрости: „Смиривши се у својим крајевима, ви сте као голубица којој су крила посребрена, а перје јој се злати“ . На овај начин, онај који своју веру поткрепљује Старим и Новим Заветом, може виспреним испитивањем да достигне највеће тајне Мудрости Божије. Овде је, дакле, пронађено чисто злато, не отопљени метал који припада земљи и који је подложан пропадљивости. Речено нам је да је у овој земљи пронађен рубин који садржи искру живота наших душа. Ту је такође и камен топаз који природом своје боје открива зеленило и животност. Биљке које су живе клијају, док су оне мртве беживотне и суве. Земља буја када је у цвату. Семена такође пуштају своје изданке у периоду свог раста. Река Фисон је са пуним правом на првом месту. Јевреји је називају Pheoyson што значи „промена/смена/замена/размена ушћа“, јер пролази кроз Лидију, а не само око једне нације.................................................[[26]](#footnote-26) Дакле, ако особа намерава да напусти рај, ова река Мудрости је прво на шта ће наићи. Зато можда неће (п)остати безвољан и незаинтересован и његов повратак у рај ће бити олакшан. Многи људи одлазе на ову реку коју сматрају предивном и плодном. Према томе, сматрана је оличењем Мудрости која додељује различите плодове при доласку Господа Спаса. Тече до самих крајева земље, јер је Мудрошћу све искупљено. Зато је написано: „По свој земљи иде глас њихов и речи њихове до краја васељене“.

Друга река је Геон, поред које је прописан закон Израиљаца при досељавању у Египат, да ће отићи из Египта и да, опасавши своја бедра, као унак умерености, поједу јагње стојећи. Доликује да они који су чедни и освећени прославе Пасху Господњу. Из тог разлога је поштовање закона било извршено крај те реке, чије име означава отварање земље. Стога, као што отварање може да апсорбује земљу и сву нечистоћу и отпатке који могу бити у њој, на тај начин чедност жели да упије све страсти тела. Сходно томе, извршење установљеног закона птво се десило тамо, јер је телесни грех апсорбован/упијен законом. И тако је за Геон, оличење чедности, речено да окружује Етиопију, с циљем да се спере прљавштина наших тела и угаси ватра нашег скверног меса. Значење речи Етиопија на латинском је „света и скверна“. Шта је подлије, шта је више попут Етиопије од наших тела црних због таме греха?

Трећа ријека је Тигрис, која тече кроз Асирску земљу. Овој ријеци је преварант Израел доведен као заробљеник. Она је најбржа од свих ријека. Асирци пребивају покрај ње, чувајући њен ток – јер је то значење њеног имена. Стога се за оне, који по својој храбрости држе под контролом препредене пороке тијела и устремљују се ка вишим стварима, сматра да имају нешто заједничко са овом ријеком. Из истог разлога, храброст излази из истог тог извора у рају. Храброст, у свом брзом току, баца на страну све што јој се нађе на путу и, као ова ријека, није спутана никаквом материјалном препреком.

Четврта ријека је Еуфрат, што на латинском значи „плодност и изобиље плодова“. Представља симбол правде, хране за сваку душу. Ни једна врлина не доноси обилније користи од једнакости или правде, која је забринутија за друге него за себе, занемарујући сопствене интересе и преферирајући опште добро. Многи изводе име Еуфрата од apo tou euphrainesthai, тј, „осјећаја драгости“, јер се људски род ничему не радује као правди и једнакости. Питање зашто, иако је локација других ријека наведена, немамо опис регија кроз које протиче ријека Еуфрат, захтјева одговор. За воде ове ријеке се сматра да су имале особину да подстичу раст и увећање због чега су је мудри Јевреји и Асирци називали Ауксен (повећавање), за разлику од осталих ријека. Супротност је добро установљена између мудрости и злобе, храбрости и гнијевљења, умјерености и осталих врлина. Правда је најважнија јер представља усклађеност свих осталих врлина. Стога није препознатљива по мјестима из којих долази, тј, није је могуће препознати по дјеловима. Правда се не може подјелити на дјелове. Она је мајка свих врлина. Ове четири ријеке симболизују четири темељне врлине. (*Рај* 3. 14-18.)

**Праве ријеке.**Златоусти: Можда се, ипак, они људи који причају из сопстевене мудрости не слажу да су ове ријеке ријеке, и да су ове воде стварно воде, већ предлажу друачија тумачења онима који су спремни да их саслушају. Немојмо, молим вас, допустити да нас они заварају, не слушајмо их; имајмо, умјесто тога повјерење у Свето Писмо и обазиримо се на то шта нам оно саопштава.(*Омилије на Постање* 13.15.16.)

Ријека Едена је океан који окружује Земљу.Јован Дамаскин: Ту је онда и океан који окружује сву земљу као некаква ријека и на који је, чини ми се, Писмо односи када каже да „вода тецијаше из Едена натапајући врт.“ Има слатку, пијућу воду и снабдијева мора, али пошто вода у мору остаје стајаћа дуго времена, постаје сланкаста. Сунце и торнада стално вуку нагоре ријеђу воду, и овако настају облаци и киша, вода постаје слатка филтрирањем. Овај океан је подијљен у четири главе или четири ријеке. Име прве је Фисон; ово је ријека Ганг у Индији. Име друге је Геон; ово је Нил који из Етиопије тече у Египат. Име треће је Тигрис и четврте Еуфрат. (*Православна вера*2.9.)

**Вода Едена симболично праображава хрићшанску Цркву.**Кипријан: Црква унутар себе ограђује плодоносно дрвеће. Ово дрвеће натапа са четири ријеке, тј, четири јеванђеља , из којих дарује благодат крштења са љековитом и небеском поплавом. Може ли онај који није у цркви бити наводњаван изворима цркве? Како може онај који је изопачен и проклет сам од себе и протјеран ван рајских извора обезбједити здрав извор воде? Како може онај који је пресушио и пропао са сувоћом вјечне жеђи подарити другом љековитог рајског пића? (*Писма* 63.10.)

**Хладни рајски потоци.**Златоусти: Тајне цркве заиста улијевају страхо-поштовање. Величанствена истина је њен олтар. Извор искочио из раја, шаљући не само видљиве токове, већ и духовне токове који произлазе из ове висоравни. Дуж ове фонтане су израсле, не бесплодне врбе, већ дрвећа обилна плодом која досежу до самог раја, са увијек зрелим и непоквареним плодом. Ако је неко нарочито врео, нека дође на ову фонтану и охлади грозницу. Она одгоне врелину и њежно хлади све што је вруће – не само оно што је упаљено сунчевом топлотом, него и оне запаљене горећим стријелама гријеха. То чини зато што свој почетак има са висине, ту јој је извор и одатле се храни тј, пуни. Многи су извори ове фонтане, извори које шаље Утјешитељ; и Син постаје њихов чувар, не држећи свој канал отворен пијуком, него отварајући наша срца. (*Омилије на Јованово јеванђеље* 46.4.)

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 2: 15-17 БОГ ЗАПОВЈЕДА ЧОВЈЕКУ ДА НЕ ЈЕДЕ СА ДРВЕТА ОД ЗНАЊА ДОБРА И ЗЛА

## 15И узевши Господ Бог човјека намјести га у врту Едемском, да га ради и да га чува. 16И запријети Господ Бог човјеку говорећи: једи слободно од сваког дрвета у врту; 17Али с дрвета од знања добра и зла, с њега не једи; јер у који дан окусиш с њега, умријећеш.

**Преглед**: Да обрађује и да чува врт значи да вјерује у Бога и да чува заповјести (Златоусти). Први човјек је створен савршен и из тог разлог је стављен у Еден да га чува (Ориген). Он је обрађивао и чувао врт, али његов рад није био напоран (Августин). Рад првог човјека показује да у човјеку постоји природна склоност ка раду (Симеон Нови Богослов).

Дрво познања добра и зла је граница унутрашње регије раја (Јефрем). Дрво познања добра и зла је добило своје име прије него што је човјек прекршио Божију заповјест дирајући у њега (Августин). Божија заповјест која каже да човјек не смије јести са тог дрвета је знак његове милости (Атанасије). Смрт коју Бог намеће кршитељима његове заповјести је апсолутна смрт (Августин). Дрво је људима донијело смртност, али ће их у облику крста увести у рај (Кирило Јерусалимски). Дрво познања симболично представља моћ разборитости (Јован Дамаскин).

У рају је Адам живио у тијелу на земљи, али у духу међу анђелима. У Едену је могао јести слободно са сваког дрвета (Јован Дамаскин) али унутар поставље-них граница (Златоусти). Дрво познања добра и зла указује на слаткоћу божанског размишљања (Јован Дамаскин). Закон је дат као материјал по којем треба да дјелује слободна воља (Григорије Назијанзин) да би се подржало вјежбање у врлини.

## 2:15 Човјек стављен у Врт да га обрађује

**Први човјек је стављен у Еден због свога савршенства.**Ориген: Како би Бог нешто несавршено ставио у рај да га обрађује и чува? Јер онога, који је способан његовати „дрво живота“ и све што је Бог насадио и што је касније изникло из Његове творевине, није разумно називати несавршеним. Можда, иако је био савршен, постао је у неком виду несавршен због пријеступа и био му је потребан неко да га исправи из његовог несавршенства. Избог тога је Спаситељ послан. (*Коме-нтари на Јованово јеванђеље* 13.240-41.)

**Рад у Едену није био замарајући.**Августин: Иако је човјек био постављен у рају да га ради и чува, тај хвале достојан рад, није био замарајући (напоран). Јер, рад у рају је доста различит од рада на земљи на који је осуђен након гријеха. Додатак „и да га чува“ показује каква је врста рада била. Јер у спокоју срећног живота гдје нема смрти, једини рад је био да се чува оно што се већ посједовало. (*Две књиге о Постању против Манихејаца* 2.11.15.)

**Обрађивање и чување врта.** Северијан од Габале: Обрађивање земље, чување Божијих заповјести и вјерност тим заповјестима је био „рад“ који је Бог повјерио човјеку... Као што је вјеровање у Христа „рад“ тако је било Адамово вјерно држање Божије заповјести. Ако би дирнуо дрво, умро би, ако не би дирнуо дрво, живио би. „Рад“ је био чување духовних ријечи...

Текст каже „да га ради и да га чува.“ Од чега? Није било лопова, путника, нити људи са лошим намјерама. „Да га чува“ од чега? Од себе самога. Немој га изгубити преступајући заповјест. Умјесто тога би чувао заповјест и чинећи тако сачувао себе у рају. (*О стварању свијета* 5.5.)

**Овај рад показује човјекову природну склоност ка раду.**Симеон Нови Богослов: У почетку је човјекова природа била склона раду, јер је у рају Адам уживао да обрађује и да чува земљу и у нама постоји природна склоност ка раду, покрет ка добром. Они који се приклањају досади и равнодушности, иако могу бити духовни и свети, себе бацају у неприродно робовање свијету. (*Дискурс* 10.3.)

## 2:16-17 Човјеку се забрањује да једе са дрвета познања добра и зла

**Дрво познања као граница.** Јефрем Сиријски:  
У самом центру поставио је  
Дрво познања,  
Које привлачи тајном  
И одбија пријетњом  
Тако да исправно служи као граница имеђа са унутрашњим  
Дијелом Раја.  
Двије ствари је Адам чуо  
У тој једној заповијести:  
Нико не смије јести са њега  
И да остајући подаље од њега могу прихватити да је против  
Закона да прођу даље од дрвета.  
(*Химне Рају* 3. 3.)

**Вриједност сваког дрвета.**Јован Дамаскин: Јер Бог је рекао: „Можеш јести од сваког дрвета у Рају“, што значи баш као и све остало што сам створио и бићеш мени окренут, и од свега узми плод који је истински живот. Нека ти све ствари донесу плодан живот и буди дио мене да би сачињавао своју сопствену животну суштину и то ће те чинити бесмртним. (*Православна вера* 2. 11.)

**Кад је дрво познања добра и зла добило име?**Августин: Неки писци су заинтригирани без разлога када покушају открити како је дрво познања добра и зла могло тако да се зове прије него је човјек прекршио Божију заповијест тако што га је дирао и искусио разлику између добра које је изгубио и зла које је учинио. То дрво је добило то име зато да би наши први родитељи могли очувати забрану и не дирати га да би избјегли последице које кршење забране доноси. Није зато што су касније се окренули против заповијести и јели плодове са дрвета, оно онда постало дрво познања добра и зла. Све и да су остали покорни оно би се звало тачно оним што би их задесило да пробају воће.(*Литерарно Интерпретација Постања* 8. 15. 33.)

**Два дрвета.**Севериан од Габала: Дрво Живота је стајало у сред баште као трофеј. Дрво познања је стајало као изазов. Ако испоштујеш заповијест за ово дрво, добијеш нагарду. Замисли ову љепоту: Свако дрво у Рају је цвјетало и било је обиље плодова посвуда. Само је у самом центру овај дуалитет у такмичењу и напору. (*О стварању свијета* 6.1.)

**Божија забрана као знак његов славе.**Атанасије: Знајући како воља човјека може да превагне на било коју страну, у свом предвиђању Бог је осигурао светост коју му је дао преко својих заповијести и мјеста гдје их је поставио. Зато што их је донио у своју башту и дао им закон да ако сачувају светост своју и остану добри, могу и даље живјети у рају без жалости, бола и бриге, осим обећања да неће посвојити Рај. Али ако би се унизили и окренули против и постали зли могу знати да су сами одговорни за смртност која је по природи њиховој и допала, и да више неће живјети у рају, него бити из њега избачени и од тог момента па надаље да умру и да постану смртни и обузети.(*О оваплоћењу* 3. 4.)

**Закон дат Адаму у Рају.** Грегорије Низијанзин: (Бог је дао Адаму) закон као материјал на коме може испољити своју слободну вољу. Тај закон је заповијед које дрвеће се може, а које не смије дирати. Ово је касније било дрво познања; свакако није било зло од када је посађено нити је забрањено, јер се Бог расрдио на нас-нека нас непријатељи Божији не уче томе или чак имитирају змију. Било би добро да је то било разјашњено у право вријеме. Дрво је било по мом мишљењу представа која је безбиједна за оне који су достигли зрелост да би се упустили у њу, али и која није добра за оне који су још увијек прости и гладни, као што ни чврста храна није за оне који су још млади и за које је млијеко.(*Друга беседа на Васкрс* 8.)

**Због повреде Божије забране човјечанство је осуђено на потпуну смрт.**Августин: Бог је говорећи о забрањеном воћу рекао првом човјеку који је постављен у Рај:“ Оног дана кад будеш јео са њега, изумријећеш.“ Његова пријетња није се односила само на најближу смрт која је губитак Бога души, није само други дио умирања које је губитак душе тијелу, није само ни читав први губитак у коме душа кажњена одвојена од Бога и од тијела: али штагод значило смрт заједно са том апсолутном такозваном другом смрћу у којој душа отуђена од Бога, али уједињена са тијелом издржава вјечне муке.(*Држава Божија* 13. 12.)

**Дрво у обличју Крста доноси спасење човјечанству.**Кирило Јерусалимски: Иако је Адаму речено „Оног дана када окусиш тог плода, умријећеш“ данас си у вјери. Данас доноси твој спас. Дрво је упропастило Адама, а дрво (живота) ће га увести у рај. Не бој се змије; она те неће изопштити, јер је она отпала од неба. Ја ти не говорим „Овог дана ћеш отићи“, него „Овог дана ћеш бити са мном“.(*Катихезе* 13. 31.)

**Дрво познања представља моћ разлучивања.**Јован Дамаскин: Дрво познања Добра и Зла је вишеструка снага расуђивања. То је потпуно познавање нечије суштине. У суштини представља величину Створитеља и добро је за оне који су зрели и прошли путем Божије промисли-за њих нема страха од промјене, јер кроз све вријеме свог пута они су развили навику да размишљају. Ипак, оно није добро за оне који су још млади и гладни и који због неизвјесности у својим стремљењима ка добром и зато јер још нису употпуњени у својој одлучности ка искључиво доброти, они су природно склони странпутици и привучени тјелесним задовољствима.(*Православна вера* 2. 11.)

**Дрво живота.**Јован Дамаскин: Неки замишљају рај као нешто материјално док други мисле да је духовни. Ипак, пошто је човјек креиран осјећајно и интелектуално, тако је и најсветији извор његов наклоњен и емоцијама и разуму. У свом тијелу он је у прелијепом станишту и као што смо рекли, духовно је обитавао у још узвишенијем и љепшем станишту. Ту је докучио Бога као основу битисања и носио га као прелијепи украс. Ту је умотан Божјом славом и попут неких анђела поново се ујединио у том најљепшем воћу које је схватање Бога и тиме је храњен. Сад је то оно што се заиста зове Дрво живота због слаткоће божанске суштине која је спојена са њим и која се не да раздвојити никаквом смрћу.(*О Православној вери* 2. 11.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 2:18-20 ДРУГА ЗА ЧОВЕКА ЈОШ НЕ БЕШЕ

## 18И рече Господ Бог: Није добро да је човек сам; да му начиним друга према њему. 19Јер Господ Бог створи од земље све звери пољске и све птице небеске, и доведе к Адаму да види како ће коју назвати, па како Адам назове коју животињу онако да јој буде име; 20 И Адам надеде име сваком живинчету и свакој птици небеској и свакој звери пољској; али се не нађе Адаму друг према њему.

**Преглед**: Човеку је требао сапутник, јер је још увек требао да се пропороди у Христу (Златоусти). Бог је довео животиње Адаму службом анђела (Августин) да би показао да је пре греха постојао потпуни склад између човека и животиња (Јефрем) и да је човек супериорнији у односу на њих (Августин). У наше време, захваљујући Христу, према скромним људима, живо-тиње се понашају као према првом човеку у Едену (Исак Ниневијски). Човечанство је почаствовано давањем имена живо-тињама (Златоусти). Адам показује мудру љубав према животињама (Јефрем), које му је Бог довео (Златоусти). Овде се одржава власт разума над телом (Амвросије).

## 2:18Није добро да је човек сам

**Човеку је требао сапутник, јер је још увек требао да се препороди у Христу.**Златоусти: Тада је Бог рекао ,, Хајде да начинимо човеку помоћника,“ али данас Бог не говори такву ствар. Да ли је оном који је примио милост Духа потребна било каква друга помоћ? Колико је убудуће потребна помоћ оном који се испунио Тела Христовог? У то време је направио човека по својој слици, а сад га је обожио. Тада је заповедио човеку да влада над рибама и зверима. Сада је примио нашу првину на небесима. Сада нам је дао нам је рај да се настанимо. Сада нам је отворио капије небеса. Тада је створио човека у шести дан, јер се еон морао завршити. Сада се ствара у први дан и у почетку и у светлости. (*Омилије на Јованово јеванђеље* 25.2.)

**Жена је благослов.**Тертулијан: (У доброти Бог) је обезбедио помоћ за (човека) такође да би показао да није све лоше у његовој судбини. Јер Бог рече није добро да је човек сам. Знао је добро какав ће благослов бити пол Марије њему и Цркви. (*Против Маркиона* 2.4.)

## 2:19-20 Човек именује животиње

**Адамов дом је био рај.**Северијан од Габале: Док је Адаму била дата цела земља, рај му је подарен за дом. Могао је изаћи и отићи из њега, али није било настањивог места за људе ван граница раја – осим за неразумне животиње, четворо-ножне животиње, дивље звери и гмижуће бубе. Његова ,,базилика“ и ,,палата“ је била у рају. Због овога, Бог доводи животиње Адаму; оне су биле одвојене од њега. Јер се робови не налазе увек у присуству господара; они су присутни само кад затребају. Након што су жива бића именована одмах су удаљена од Адама. Адам је пак остао у рају. (*О стварању света* 6. 1.)

**Како је Бог довео животиње к Адаму?**Августин: Не требамо зами-шљати да је Бог довео животиње Адаму на крут и материјалистички начин. Оно што сам рекао у предговору ове књиге о двострукој сили божанског Провиђења треба да буде од помоћи овде. Не смемо претпоставити да су животиње доведене Адаму као кад ловци јуре свој плен и истерују га из гнезда. Нити је била изговорена команда из гласа из облака на начин на који би рационална створења разумела и послушала. Звери и птице нису добили такав дар. Они се по својој природи покоравају Богу, не по рационалној слободној вољи, него него према плану којим Бог покреће сва створења у одговарајуће време. Иако је сам неганут временом, анђели који му служе разумеју у његовој Речи шта треба да се уради у одређено време. И стога, без икаквог временског кретања у Богу, анђели се крећу у времену да испуне његову вољу у сваком створењу која су им потчињена. (*О литерарној интерпретацији Постања* 9.14.24.)

**Потпуни склад између човека и животиња.**Јефрем Сиријски: Мојсије рече: ,, Доведе их Бог Адаму.“ Ово се десило да би Бог објавио Адамову мудрост и склад који је постојао између њега и животиња пре него што је прекршио заповест. Животиње су прилазиле Адаму као према љубљеном пастиру. Без страха су му прилазили у реду по врстама и по родовима. Никад га се нису бојале нити су се бојале једни других. Врсте предатора су пролазила док су безбедно иза њих ишли они који су ловљени. (*Коментари на Постање* 2.9.3.)

**Човек је надмоћнији у односу на све животиње.**Августин: Бог је прво показао човеку колико је бољи од стоке и свих неразумних животиња. Ово се наглашава реченицом да су све животиње доведе к њему: да види како бих их назвао и да би им дао имена. Ово показује да је човек боље опремљен врлином разума од животиња, пошто само разумом може разликовати врсте и знати их по имену. Једна идеја је лако савладива, човек је брзо увидео да је боље опремљен од стоке. Друга идеја је теже савладива, првенствено зато што схвата да је рационални део који влада у њему другачији од животињског дела, којим влада. (*Две књиге на Постање против манихејаца* 2.11.16.)

**Скрушен човек је налик Адаму у Едену.**Исак Ниневејски: Онај који презриво говори против скрушеног човека и који га не сматра живим бићем сличан је оном који отвара своја уста против Бога. И иако је скрушен човек презрен у његовим очима, његова част је поштована од целе творевине. Скрушен човек прилази прождрљивим зверима и када се њихов поглед заустави на њему, њихова неукроћеност нестаје. Прилазе му као господару, њишу својим главама и реповима и лижу му прсте и ноге, јер мирис који долази од њега исти је као онај који је долазио од Адама пре пада, када су били скупа пред њим и кад им је дао имена. Ово нам је било одузето, али је Исус то обновио и дао нам својим доласком/ Ово је оно што је засладило мирис људске расе. (*Аскетске омилије* 77.)

**Важност именовања животиња.**Златоусти: Она имена која је (Адам) доделио остају до данас. На овај начин Господ је одредио да можемо задржати констатан подсетник уважавања које је људско биће од почетка добило од Господара свега и може приписати одговорност за укидање човеку који је грехом учинио изненадни крај свом ауторитету. (*Омилије на Постање* 14.20.)

**Животиње представљају људске страсти.**Амвросије: Звери на земљи и птице у ваздуху, које су доведене Адаму, су наша ирационална чула, јер звери и животиње представљају разнолике страсти тела, било да су од више насилних врста или пак више темпераментнијих врста..... Бог вам је дао моћ да будете способни да разликујете користећи се чистом логиком сваке врсте и сваког предмета да бисте могли закључити како да формирате суд над њима свима. Бог их је све позвао на ваше старање да бисте схватили да је ваш ум супериорнији у односу на њихов. (*Рај* 11. 51-52.)

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 2: 21-25 БОГ СТВОРИ ЖЕНУ

## 21И Господ Бог пусти сан на Адама, те заспса; па му узе једно ребро и место попуни месом; 22И Господ Бог створи жену од ребра, које узе Адаму, и доведе је к Адаму. 23А Адак рече: Сада ето кост од мојих кости, и тело од мог тела. Нека јој буде име Човечица, јер је узета од човека. 24Зато ће оставити човек оца свог и матер своју, и прилепиће се к жени својој, и биће двоје једно тело. 25А беху обоје голи. Адам и жена му, и не беше их срамота.

**Преглед**: Од саме кости Бог ствара одмах љепоту жене (Јефрем, Златоусти). Као што је Ева рођена без мајке, тако је и Исус рођен без оца (Кирило Јерусалимски). Бог је желио да двоје, мушко и женско, буду као једно (Амвросије). Евино стварање је за прије-палог Адама било безболно, у поређењу са Евиним рађањем дјеце послије пада (Златоусти). Жена је створена да би човјеку помогла у добром раду (Августин), али изнад свега за рађање дјеце (Амвросије, Августин). Била је надмоћнија од сваке животиње у својој могућности да помогне човјеку у раду (Јефрем). Када је жена стварана од човјековог ребра, он је вјероватно сањао да се од њега узима једно ребро (Јефрем). Када је Бог пустио тврд сан на првог човјека, то је био прву пут да је спавао (сањао) (Тертулијан). Први човјек је посједовао моћ пророковања (КлиментАлександријски) којом је могао разумјети шта ће доћи (Августин).

Стварање жене од човјековог ребра значи да је жена једно са човјеком, као што је Христос једно са Црквом (Августин). Њено стварање такође симболизује стварање Цркве (Јероним, Кводву-лтдеус). Заједница мушкарца и жене подразумјева повратак њиховом поријеклу (Јефрем). Такође симболизује духовни брак људских бића и Цркве (Августин) и њихову заједницу са Христом (Амвро-сије). Међутим, морају се тумачити као позив на чеднос и целибат (Афраат). Црква је мајка новог човјечанства, као што је Ева била мајка старог (Кводвултдеус). Прије гријеха, човјек и жена су били наги и није их било срамота јер су били обучени у славу (Јефрем). Њихови полни органи нису могли никога увриједити (саблазнити), јер они нису били помије-шани похотљивим жељама (Августин). Крштавамо се наги да би смо се подсјетили наше некадашње голотиње у рају, када смо били наги, а нисмо се стидили (Златоусти).

У стварању су мушкарац и жена били наги и нису се стидили. Нису били оптерећени тјелесним потребама док су се приље-пљивали једно уз друго (Златоусти). Однос мушкарца и жене у рају је очекивање васкрсења вјерних (Григорије Нисијски). Након пада је настало отуђење (Доротеј из Газе).

## 2: 21-23 Нека јој име буде човјечица

**Обриче се рођење другога.**Кирило Јерусалимски: Од кога је у почетку Ева створена? Која је мајка њу зачела? Али Писмо каже да је рођена од Адамове стране (половине). Је ли онда Ева рођена од човјекове стране без мајке, и зар се није дијете родило без оца, од утробе дјеве? Женски род дугује захвалност (за своје постојање) мушкарцима: јер Ева је створена од Адама и није зачета од мајке, већ је рођена од самог човјека. (*Катихезе* 12.29.)

**Дубоки сан.** Златоусти: „И Господ Бог пусти тврд сан на Адама,“ каже текст, „те заспа.“ Није то била обична поспаност нити обичан сан; то се мудри и вјешти Творац наше природе спремао да уклони једно Адамово ребро. Да не би искуство изазвало да Адам буде лоше расположен према бићу створеном од његовог ребра и кроз сјећање на бол киван на ово биће и његово стварање, Бог је узроковао овај сан. Бог је узроковао да на њега дође ова поспаност и да га притисне као да је на њега био натоварен тежак терет. (*Омилије на Постање* 15.7.)

**Од Адамова ребра.**Северијан од Габале: Није ли Адам трпио бол? Није ли осјетио очајање? Осјетимо бол када се ишчупа једна длака. Чак и ако је неко у дубоком сну, бол ће га пробудити. У овом случају су многе длаке ишчупане, и ребро је извађено, али се спавач не буди? Бог није насилно извадио ребро, што би пробудило Адама. Он га није истргнуо (ишчашио). Умјесто тога, Писмо, настојећи да открије хитрост Божије методе, каже да „му узе једно ребро и мјесто попуни месом.“ (*О стварању свијета* 5.8.)

**Сада ето кост од мојих кости.**Јефрем Сиријски: „Сада ето“ – то јест, она која ми је дошла након животиња није попут њих; животиње су настале од земље, али је она „кост од мојих кости, и тијело од мојега тијела.“ Адам је ово рекао или у пророчком смислу, или, као што је горе примјећено, у складу са визијом из сна. Као што су тог дана све животиње добиле име од Адама по својим врстама, тако је и кост од које је створена жена, назвао не именом Ева, него именом човјечица (жена), име које припада врсти. (*Коментари на Постање* 2.13.2.)

**Жена је човјеков помоћник.**Августин: Писмо каже да је жена створена као човјеков помоћник да би у духовној вези могла донијети духовно потомство, то јест, добра дјела богопоштовања, док он влада, а она се покорава. Њиме влада мудрост, њоме – човјек (мушкарац). Јер, Христос је глава човјека, а човјек глава жене. Двије књиге о Постању против манихејаца 2.11.15.

Жена је створена да носи дјецу.

Амвросије: Није безначајна ни чињеница да је жена створена од ребра Адамова. Није створена од исте земље са којом је он створен, да би смо могли разумјети, да би нам било јасно да је природа човјека и жене идентична и да је тo један од разлога за ширење људске расе. Због тога, нити је човјек створен са женом, нити су два човјека и двије жене створене у почетку, већ прво човјек, а потом жена. Бог је желио да људска природа буде установљена као једна. Стога је од самог зачетка људске расе одстранио могућност настанка више различитих природа. Рекао је, „да му начиним друга (помоћника) према њему.“ Ми разумијемо да то значи помоћник у стварању људске породице – заиста добар помоћник. Ако ријеч помоћник добро разумијемо, онда се сарадња жене показује као нешто од великог значаја у процесу стварања, као што земља прима, заклања и његује сјеме, узрокујући да оно расте и да временом донесе плод. У том погледу, жена је добар помагач, иако је на мјесту слабијег. Овакве примјере проналазимо у сопственом искуству. Видимо како је људима високих и важних служби често потребна помоћ људи који су нижи од њих у угледу и чину. (*Рај* 10.48.)

**Помоћник за носити дјецу.**Августин: Претпоставимо да жена није створена да буде помоћник човјеку у добијању дјеце, како би му онда могла помоћи? Тешко да би морала са њим да обрађује земљу, јер још није било никаквог посла који би њену помоћ чинио неопходном. У било којем случају, да је такве потребе било, мушки помоћник би био бољи и исто би се могло рећи о удобности присуства неког другог да је Адам био уморан од самоће. Колико би пријатније два пријатеља, него мушкарац и жена, могли уживати у дружењу, разговору и заједничком животу. А када би у свом заједничком животу морали направити такав договор да један заповједа, а други да се покорава, да не би двије супротне воље нарушиле мир у домаћинству, постојао би прави поредак, пошто би један један био створен први, а то би било појачано и чињеницом да је други створен од првога, као што је био случај са женом. Засигурно, нико неће тврдити да је Бог од човјековог ребра могао створити само жену, а не другог мушкарца, да је желио. Сљедствено томе, не видим другу сврху у коју је жена направљена као човјеков помоћник, ако не за ношење дјеце. (*О литерарнојинтерпретацији Постања* 9.5.9.)

**Животиње не могу да помогну човјеку као што жена може.**Јефрем Сиријски: У рају, жена је била марљива; такође се бринула о овцама и стоци, јатима и стаду у пољима. Такође би помагала човјеку са грађењем, торовима и било којим другим послом за који је била способна. Животиње, иако су биле подређене, нису му могле помоћи у овим пословима. Из тих разлога је Бог створио човјеку помоћника, сарадника који би био забринут за све за шта би и Бог био забринут. Она би му заиста помогла у многим стварима. (*Коментари на Постање* 2.11.)

**Адам је сањао када је жена стварана.**Јефрем Сиријски: Тај човјек, помазан величанством, и који још није знао за сан, пао је на зељу наг и заспао. Вјероватно је Адам у сну видио шта му се дешавало као да је будан. Након што је узимање (вађење) Адамовог ребра било готово за тили час, Бог је то мјесто попунио месом исто за час. Гола кост је донијела пуну појаву и љепоту жене. Бог је потом довео Адаму који је био и један и двоје. Био је један у том смислу што је био Адам, а двоје зато што је створен мушко и женско. (*Коментари на Постање* 2.12.)

**Бог у првом човјеку ствара занос сна.**Тертулијан: Ми сматрамо да је дуђа вјечно активна због непрестаног кретања, које је знак и њене узвишености и бесмртности. Стога, када остало дође – остало бивајући удобност тијела – душа презире досаду која је страна њеној природи и, лишена моћи тијела, употребљава сопствене. Ову моћ називамо екстаза. Ово се јавља када смо лишени активности чула. У недостатку чулних стимуланса, душа одражава стања сродна делиријуму. Дакле, у почетку је екстаза претходила сну, јер читамо: „И Господ Бог пусти екстазу (тврд сан) на Адама, те заспа.“ Сан је донио одмор тијелу, али је екстаза дошла на душу и спријечила је од одмарања, и од тада ова комбинација представља природну форму сна. (*О души* 45.1.3.)

**Први човјек је посједовао моћ пророковања.**Климент Александри-јски: Међу Јеврејима, пророци су говорили по моћи и надахнућу од Бога. Прије Закона био је Адам који је користио моћ пророштва над женом и именовањем животиња; Ноје који је проповједао покајање; Аврам, Исак и Јаков, јасно предсказујући бројне будуће или неминовне догађаје. (*Стромата* 1.135.3.)

Адам разуме у екстази оно што ће доћи**.**Августин: Oправдано можемо да закључимо да је екстаза у којој је Адам био ухваћен када га је Бог бацио у сан, је дата за њега, тако да је његов уму у таквом стању могао учествовати са анђелима, и уласкому светињу Божију, разуме оно што ће коначно доћи. Када се пробудио, изгледао је као неко ко је испуњен духом пророштва, и видећи своју жену доведену испред њега, отворио је своја уста и изрекао је једну од великих мистерија коју проповеда апостол Павле: „Ово је кост од костију мојих и ово је тело од мог тела; она ће се звати жена, јер је створена од мушкарца(човјека). Због ње ће мушкарац напустити оца и мајку своју и приљепиће се својој жени; и биће двоје једно тело.“ Ово су биле речи првог човека, по сведочанству Светог Писма, али у јевађељу нашег Господа се каже да је Бог говорио њима. Јер он каже: „Зар нисте читали да онај који их створи од почетка, створи их као мушко и женско; Јер ће због ње, мушкарац оставити своје родитеље и приљепиће се жени и двоје ће бити једно у телу?“ Из овога ми треба да закључимо да због екстазе, коју је Адам искусио, је био у могућности да искаже ово пророштво под божанском заштитом(контролом). (*О литерарнојинтерпретацији Постања* 6. 19. 36.)

**Жена је једно са мужем као што је Христос један са Црквом.** Августин: Чак и у почетку, када је жена била створена од ребра „човека који је спавао“, тај догађај је имао за циљ да симболизује однос Христа и Цркве. Адамово спавање је било као мистичан наговештај Христове смрти, и када је његово мртво тело било на Крсту и прободено копљем, изашла је крв и вода за које сматрамо да представљају сакраменте(тајне) на којима је Црква грађена. „Градити“ је ријеч коју Свето Писмо везује са Евом: „Он претвори(изгради) ребро у жену“. И Апостол Павле каже „грађење Тела Христовог“ које се дешава у Цркви. Због тога је жена створење Божије исто као и човек(мушкарац). Ако је она створена од мушкарца, то је зато да би се показало њено јединство са њим; и ако је она створена онако како је описано, то је зато да би се представило јединство Христа и Цркве. (*Држава Божија* 22. 17)

**Стварање жене представља стварање Цркве.** Јероним: „Бог је узео Адамово ребро и од њега створио жену.“ Овде Свето Писмо каже „изградити“(створити). Концепт ове речи жели да представи грађење велике куће; доследно Адамово ребро „моделовано“ у жену представља, сагласно мишљењу и ауторитету Светих Апостола, Христа и Цркву, и зато Свето Писмо каже да је Он створио жену од ребра. Чули смо о првом Адаму: хајде сад да одемо на тематику другог Адама и да видимо како је Црква створена од њега. Створена је од ребра које је било прободено копљем док је Христос био на Крсту, тачније од крви и воде која је потекла из те ране. Да ли желите да знате како је Црква настала од воде и крви? Прво, кроз воду при светом крштењу, сви гријехови су опрошени и заборављени, а крв мученика „крунише здање“. (*Омилије* 66.)

**Црква као мајка нове човечанске заједнице.** Квуодвултдеус: Апостол Павле сведочи да овај одељак има буквално и алегоријско значење. Дискутујући у својој посланици Ефесцима, он говори: „Ово је велика тајна, а ја вам говорим о Христу и Цркви.“ Велика је тајна Адамова нада у (Божије) обећање. Он то види у жени која је сад уједињена са њим. Због тога, он симболично кроз веру нам најаваљује да ће Црква бити мајка човечанству. Логично је пошто је Ева створена од ребра Адамовог када је спавао, да ће од тела Христовог на Крсту, настати Црква, која је мајка свим народима(новом човјечанству). Заправо Црква је „жена која је чувана за вријеме, за времена, и пола времена од лица змије“. (*Књига постања* 1. 3.)

**Фали: остатак.. књига: 71-73. стр. а Pdf: 116-118. стр.**

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 3: 1-6 ОБМАНА ЗМИЈЕ

## 1Али змија бјеше лукава мимо све звијери пољске, које створи Господ Бог; па рече жени: је ли истина да је Бог казао да не једете са свакога дрвета у врту? 2А жена рече змији: ми једемо рода са свакога дрвета у врту; 3Само рода с онога дрвета усред врта, казао је Бог, не једите и не дирајте у њ, да не умрете. 4А змија рече жени: нећете ви умријети; 5Него зна Бог да ће вам се у онај дан кад окусите с њега отворити очи, па ћете постати као богови и знати што је добро што ли зло. 6И жена видjећи да је род на дрвету добар за јело и да га је милина гледати и да је дрво врло драго ради знања, узабра рода с њега и окуси, па даде и мужу својему, те и он окуси.

**Преглед:**Змија је била паметнија од осталих звијери, али није била уздигнута на ниво људске рационалности (Јефрем). Пре пада змија је била у блиским односима са човјеком (Јован Дамаскин). Змија је створена као допадљива и способна да комуницира са адамом и евом, и због тога је постала оруђе за обману од стране ђавола (Златоусти, Јефрем), који је завидио адаму и еви на њиховом посебном мјесту у рају (Амвросије). Змија је схватила да је бог упозорио адама и еву да ни не гледају ка дрву познања добра и зла како не би постали опчињени његовом љепотом (Јефрем). Змија символизује ужитак. (Амвросије) такође, означава и ђавола. (Августин).

Змијине ријечи: „па ћете постати као богови“ показују да је гордост почетак сваког гријеха. (Августин) људи су настрадали због своје сопствене жудње. (Јефрем) већ су били почели на рани начин да траже задовољство у самима себи када их је змија искушавала. Побуна у рају је почела у души, кршењем заповести. Цијело биће је починило гријех. (Августин). Адам и ева нису сачували умјереност него су добровољно јели са дрвета. (Амвросије). Свето причешће је лијек против отрова који је уништио људску природу када су ева и адам јели са дрвета. (Григорије Нисијски) пошто су адам и ева пали у грех због гордости, од њиховог потомства ће бити тражено да се врате богу кроз понизност. (Августин) марија представља другу еву, која ослобађа човјечанство од гријеха прве еве. (Иринеј Лионски) то што је ева сагријешила прије адама неки свети оци сматрају узурпацијом његовог првенства. (Јефрем).

## 3: 1-3 Змија прича са женом

**Интелигенција змије је била ограничена.** Јефрем Сиријски: Иако је змија била лукава, била је само лукавија него глупе животиње којима је владао Адам. Није тачно да је змија, због тога што је превазишла друге животиње памећу, била одмах уздигнута до нивоа људске рационалности. Била је само паметнија од оних животиња којима недостаје разум и само спретнија од оних животиња којима недостаје ум. Јер је јасно да змија, која није имала ум човека, није посједовала мудрост људске врсте. Адам је био већи од змије по начину на који је створен, због своје душе, свог ума, због своје славе и свог места. Тиме је јасно да је и у лукавости Адам био већи од змије. (*Коментар на Постање* 2.15.1.)

**Зашто је змија била оруђе обмане.** Северијан од Габале: Не мислите о змији као онаквој каква она сада јесте, јер сада бјежимо од ње и згађени смо њоме. Она није била таква у почетку¸змија је била пријатељ човечанства, чак најближа од слугу. Шта ју је, она, начинило нашим непријатељем? Изјава Бога: „Тада рече Господ Бог змији: Кад си то учинила, да си проклета мимо свако живинче и мимо све звијери пољске; на трбуху да се вучеш и прах да једеш до свог века. И још мећем непријатељство између тебе и жене и између семена твог и семена њеног; оно ће ти на главу стајати а ти ћеш га у пету уједати.“ То непријатељство је уништило пријатељство. Ја кажем „пријатељство“ али не мислим на интелектуалну везу, то је била само веза коју је безумно створење способно да осјећа. Змија је служила људима на исти начин на који пас показује пријатељство – не ријечју него говором тијела. Пошто је то било створење веома блиско човечанству, змија је била погодно оруђе за ђавола...

Тако је ђаво причао кроз змију, како би преварио Адама. Молим вас, чујте ме с љубављу и не примајте моје ријечи олако. Моје питање није лако за схватање. Многи се мрште, „како је змија говорила, људским гласом или змијским сиктањем?“ или „како ју је Ева разумјела?“. Прије пада Адам је био испуњен мудрошћу, проницљивошћу и предвиђањем... Када је ђаво примјетио змијину интелигенцију и Адамово високо мишљење о њој (Адам је змију сматрао веома мудром), ђаво је причао кроз змију како би Адам помислио да је змија, будући интелигентна, способна да имитира чак и људски говор.(*О стварању света* 6. 2.)

**Како је змија била у блиским односима са човјеком.**Јован Дамаскин: Прије пада, све ствари су биле под контролом човјека, јер га је Бог створио као владара свих ствари на земљи и у води. И змија је била у блиским односима са човјеком, сарађујући с њим више него сви остали и разговарајући споразумно с њим. Из тог разлога, кроз овај однос је ђаво, који је извор свег зла, направио свој зли приједлог нашим прародитељима. (*Православна вера* 2. 10.)

**Како је змија комуницирала са човјеком.**Јефрем Сиријски: Што се тиче змијиног говора, или ја Адам разумео змијин начин комуникације, или је Сатана причао кроз њу, или је змија поставила питање у његов ум и говор му је био дат или је Сатана тражио од Бога да змији буде дато да говори кратко вријеме. (*Коментар на Постање* 2.16.1.)

Змија испитује Еву.Јефрем Сиријски:  
Змија није могла  
ући у рај,  
јер ниједној животињи  
ни птици  
није било дозвољено да се приближи  
спољњем рубу раја,  
те је Адам морао да изађе  
да се сретне с њима;  
тако је змија лукаво сазнала  
испитујући Еву  
о нарави раја  
шта је био и како је био уређен.  
Када је проклети сазнао  
како је слава тог унутрашњег табернакла,  
као у светилишту,  
скривена од њега  
и да је Дрво Познања  
обучено у наредбу  
служило као вео  
за светилиште  
схватио је да је је његово воће  
било кључ правде  
која би отворила очи смелих  
и изазвала им горко кајање.  
(*ХимнеоРају* 3.4-5.)

**Ева намамњена да погледа на Дрво.**Јефрем Сиријски:Искушавач је онда окренуо свој ум на заповjест Оног који је изрекао заповjест. Адаму и Еви је било заповjеђено не само да не једу са дрвета него није требало ни да му се прибли-жавају. Змија је тада схватила да их је Бог унапред упозорио чак и о гледању на њега, како не би постали заробљени његовом љепотом. С тим на уму, змија је намамила Еву да погледа на Дрво.(*Коментар на Постање*20.1.)

**Завист ђавола.**Амвросије: Узрок зави-сти је срећа човјека смјештеног у рај, јер ђаво није могао да поднесе милост указану човјеку. Његову завист побудила је чињеница да је човјек, иако створен од блата, изабран да буде становник раја. Ђаво је почео да размишља – човјек, иако инфериорније створење, може да се нада вјечном животу, док је он, супериорније биће, пао и осуђен је на земаљско битисање. (*Рај* 12.)

**Змија као симбол задовољства.**Амвросије:Пошто је свако створење склоно страсти, пожуда се ушуњала у човјека крадомице попут змије. Мојсије је био потпуно у праву у представљању задовољства у обличју змије. Задовољство лежи на свом стомаку попут змије, не хода на ногама. Оно гмиже, такорећи, криву-давим, љигавим својим тијелом. Земља је његова храна, као што је и змијина, јер нема разумијевања за небеску храну. Храни се тјелесним, и преображава се у разне врсте задовољстава, кривуда тамо-овамо и прави сплет. Има отров на својим зубима, а са истим раскалашан појединац уништава себе, незаситост га уништава јер се не може савладати. (*Писма Еписко-пима* 25.)

**Ђаво је искористио жену.**Амвросије: (Ђаво) имао је за циљ да надмудри Адама преко жене. Није пришао човјеку који је у његовом присуству примио небеску запо-вијест. Он је пришао њој која је сазнала за то од мужа и која није примила од Бога заповијест која се мора поштовати. Не постоји тврдња да је Бог разговарао са женом. Знамо да је разговарао са Адамом. Стога морамо закључити да је заповијест била саопштена жени преко Адама. (*Рај* 12.)

**Змија означава ђавола.**Августин: Змија означава ђавола, и она свакако није безазлена. На њену памет указује чињеница да је речено како је мудрија од свих звјери. Змији није било дозвољено да буде у рају, али је змија била међу звијерима које је Бог створио. Рај означава срећан живот, одакле је змија била одсутна, пошто је већ била ђаво. Она је” пала” из овог блаженства, јер није остала у истини. И не смије нас збунити то како је змија могла да разговара са женом која је била у рају а змија није. Змија је ушла у рај духовно, а не тјелесно, као што апостол сугерише: Ви сте живјели по начелима овога свијета, поштујући владара који господари ваздухом, дух који је дјелује на оне који се буне. (*Две књиге о Постању против Манихејаца* 2.14.20.)

## 3: 4-5 Познајући добро и зло[[27]](#footnote-27)

**Ђавоља стратегија.** Златоусти : Видите како је њу ђаво очарао, помутивши њено резоновање изазва је да мисли о циљевима изван њених стварних могућности, како би је обузеле празне наде и како би изгубила преимућства које су јој већ пружена: (*Беседе на Постање* 16.11.)

**Гордост је почетак сваког гријеха.**Августин: Али уистину ... „Гордост је почетак сваког гријеха“. Јер гордост је та која је оборила ђавола, од кога је поријекло гријеха и који је потом због зависти, преобратио човјека који је стајао у праведности из које је пао. Јер змија, тражећи начин да уђе, јасно је тражила врата гордости, када је изјавила: „Бићете као богови“. Зато је написано: „Разлог човјековог пада од Бога лежи у његовој гордости“. (*О природи и милости* 29.33.)

**Тражење задовољставства у самоме себи.** Августин: Закључак је да ђаво не би кренуо да очигледним и отвореним гријехом искуша човјека да ради нешто што је Бог забранио, да човјек већ није био почео да тражи задовољство у себи самом и самим тим да ужива у ријечима: „Бићете као богови“. Овакво обећање, међутим, много вјероватније би се обистинило, да су се Адам и Ева покорно држали коначног и правог извора њиховог бића, да нису гордо умислили да су сами извор свога бића... Ко год жели да буде више него што јесте, постаје мањи. Чим он тежи да буде самодовољан, одваја се од Онога који му је истински довољан. (*ДржаваБожија*14.13.)

## 3: 6 Мушкарац и жена једу воће

**Доведени у искушење сопственом жељом.** Јефрем Сиријац: Ријечи Кушача не би изазвале њих двоје да падну у искушење и да згријеше да му њихова похлепа није била од помоћи. Чак и да Кушач није дошао, само дрво, својом љепотом, би изазвало велику борбу због њихове похлепе. Њихова похлепа тада је била разлог зашто су пратили савјет змије. Похлепа Адама и Еве је била далеко штетнија за њих од савјета змије.(*Коментар на Постање* 2.16.)

**Побуна је почела у души.**Августин : У рају, побуна је свакако почела у души. Ту је почео процес давања сагласности за кршење заповијести. Зато је змија рекла: „Бићете као богови“. Али сам човек је починио гријех. И тада тијело поста гре-шно тијело, чије грешке може исправити само Онај који је дошао у обличју грешног тијела. (*Против Јулијана* 5.4.17.)

**Умјереност није виђена код Адама и Еве.**Амвросије: Умјереност је та која гаси жеље. Бог је заповиједио првим људима да се суздрже, јер је он рекао. „Оно што је усред врта, немојте јести нити дирати, да не би умрли“. И зато што нису сачували умјереност, они који се оглу-шише о прву заповјест постадоше прогна-ници из раја, лишени бесмртности. Јер закон учи умјерености и њоме испуњава срца свих. (*Јаков и Срећни Живот* 2.8.)

**Чула узнемиравају срце.**Дијадох Фотички: Ева је прва која нам пружа овај приказ, укус и друга чула , када се користе без умјерености, одвраћају срце од сјећања на Бога. Све док није почела гледати са чежњом у забрањено дрво, могла је да држи Божију заповијест пажљиво на уму. Била је још увијек покривена крилима божанске љубави и несвјесна сопствене голотиње. Али након што је погледала дрво са чежњом, додирнула га са жарком жељом, а онда похотно пробала плодове, одједном је осетила привлачност физичког односа, и гола, препустила се страсти. Сва њена жеља сада је била да ужива у ономе што је чулима доступно, а захваљујући привлачном изгледу плода укључила је и Адама у свој пад. (*О духовном саврше-нству* 56 .)

**Христос је лијек против гријеха.**Григорије Нисијски: Они који су преварени да узму отров поништавају његово штетно дејство узимањем другог лијека. Лијек штавише баш као и отров мора да уђе у организам како би ефекат изљечења могао да се шири кроз цијело тијело. Слично томе, окусивши отров тј. плод који је разјединио нашу природу неопходно нам је било нешто да је поново уједини. Такав лијек морао је да уђе у нас, како би својим дјеловањем поништио штету коју је отров направио тијелу. Шта је овај лијек? Ништа друго него тијело које се показало супериорним у односу на смрт и постало извор нашег живота. (*Говор катихуменима*37.)

**Они који су пали због гордости ће бити враћени само кроз смирење.**Августин: кроз Христа дат нам је образац живота, то јест, сигуран пут којим можемо доћи до Бога. Јер ми који смо пали због гордости можемо се вратити Богу помоћу смирења. Тако је то било речено првом створењу наше природе: ,, Окуси, и бићеш као Бог“. Као што сам рекао, наш Спаситељ је сам благоизволио себе да унизи, да би показао пут којим морамо ићи на нашем повратку Богу. Јер Он није сматрао за отимање то што је раван Оцу, већ је понизио себе, узевши обличје слуге. Отуда је Ријеч, којом све ствари бијаху направљене, створила човјека. (*О вери и Вероисповиедању*4.6.)

**Превазилажење Адамовог првенства.**Јефрем Сиријац: Она је пожурила да једе прије њеног мужа да би постала глава испред главе, да би постала она која издаје наредбу ономе ко, по реду, треба да заповиједа њој и да би могла бити старија у божанству од оног који је био старији од ње у човјештву. (*Коментар на Постање* 2.20.3.)

**Гријех прве жена искупљен Маријином послушношћу.**Иринеј: Како је Ева заведена ријечју палог анђела побјегла од Бога, побунивши се против његове ријечи, тако је Марија речју анђела примила радосну вест да она носи Бога покоравајући се тој ријечи. Прва је била заведена да не послуша Бога и тако је пала, али друга је убијеђена да се повинује Богу, тако да девица Марија постаје искупитељ дјевице Еве. Као што је људски род био изложен смрти због чина једне дјевице, тако га је спасила друга дјевица, а тиме и непослушност једне дјевице је потпуно изглађена послушношћу друге. (*Против јереси* 5.19.1.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 3: 7-8 ПАД

## 7А онда очи обома беху отворене, и они су знали да су наги, и они зашише листове смокве један за други и начинише себи кецеље. 8А онда они чуше звук Господа Бога како улази у башту у свежини дана, и човек и његова жена сакрише се од присуства Господа Бога међу дрвећем у башти.

**Преглед**: Искушење је прешло са очију на непослушност (Златоусти). Божји Закон, који је забрањивао да се једе воће не може се сматрати узроком пада (Златоусти). Иако је Бог у напред знао он је дозволио Адаму да буде искушан зато што човек не би заслужио велику награду ако би био добар из једноставног разлога да никада није био искушан да буде зао (Августин).

После тог греха очи чула су биле отворене, док су очи ума, којима Адам и Ева посматраху Бога, биле затворене (Ориген). Сада они увидеше разлику између добра које изгубише и зла у које упадоше (Августин). И њихова душа изгуби господарство над телом (Августин). Смоквино лишће може симболизовати задовољство лагања (Августин), стремљење ка греху (Беде) или чин покајања (Иринеј).

Бог обдари своје тихе кораке звуком тако да би Адам и Ева могли бити припремљени да учине преклињање пред њим (Јефрем). Свежина дана (вече) по којој Господ тражи Адама наглашава да је први човек већ изгубио сунчеву светлост своје невиности (Јероним). И тако се Адам и Ева сакрише у башти зато што су изгубили светлост истине (Златоусти, Августин). Очи им обома беху отворене.

## 3: 7 Очи обома беху отворене

**Непослушност претходи јелу.**Злато-усти: Није јело са дрвета оно што је отво-рило њихове очи; они су могли видети чак пре јела. Уместо тога, јело са тог дрвета је било симптом њихове непослушности и кршење заповести коју даде Бог; и кроз своју кривицу и зато лишише себе славе која их окруживаше и представише се себи безвредним за тако чудесно поштовање. Стога Писмо износи кључну мисао на уобичајен начин речима: „Обоје су јели. Њихове очи су биле отворене, и они су схватили да су били наги“. Због пада они су били лишени милости одозго и они су осетили чуло своје очигледне нагости тако да су кроз срамоту која их је савладала могли знати прецизно у какву опасност су доведени кршењем заповести Господње.(*Омилије на Постање* 16. 14.)

**Закон се не може сматрати узроком пада.** Златоусти: Ја знам да неки овде могу оптужити доносиоца Закона и тврдити да је Закон узрок пада. Ми се апсолутно морамо супротставити том аргументу. Ми морамо јасно изнети став и показати да је Бог дао Закон не зато што је мрзео човечанство или желео да обележи нашу природу срамотом већ зато што нас је волео и бринуо за нас. Да бисте научили да је Закон дат као средство за помоћ, слушајте речи Исајие: „Дао нам је Закон нама на помоћ“. Онај који тражи мржњу не даје помоћ. И опет пророк тврди, „Твоја реч је лампа која води моје кораке и светло за моје стазе.“ Али онај ко тражи мржњу не развејава таму својом лампом нити обезбеђује светло ономе ко лута. Соломон је рекао „Заповест закона је лампа, светло, живот, прекор и правило“. Стога закон није само помоћ, не само лампа већ и светлост и живот. Стога ове ствари нису за оне који траже мржњу нити за оне који ће бити изгубљени већ за оне који испруже и подигну руку.(*Омилије на Постање* 8.)

**Зашто је Бог дозволио да Адам буде искушан?** Августин: Стога, ако неко пита, зашто је Бог дозволио да човек буде искушан када је унапред знао да ће човек поклекнути пред искушењем, ја не могу да проникнем у дубине божанске мудрости, и ја признајем да је решење далеко изван мојих моћи. Можда постоји неки скривени разлог, знан само онима који су бољи и светији од мене, не због њихових заслуга већ једноставно Божјом милошћу.Али све док ми Бог даје способност да разумем или ми допушта да говорим, ја не мислим да човек заслужује велику награду ако је био у стању да живи добар живот из једноставног разлога да га нико није искушао да живи лош живот.Јер по природи у његовој је моћи да неће подлећи искушењу, наравно, уз његову помоћ „онај који се супротставља гордима и даје своју милост скрушенима“. Зашто, онда, не би Бог дозволио да човек буде искушан, иако је у напред знао да ће поклекнути? Јер би човек починио то дело сопственом слободном вољом и тако навукао на себе кривицу, и онда би морао да претрпи казну према божјој правди да би се повратио прави поредак. Тако би Бог обзнанио своју вољу гордој души за наук свецима у вековима које долазе. Јер мудро он користи чак и лошу вољу душа када оне накарадно злоупотребљавају своју природу, што је добро. (*О литерарној интерпретацији постања* 11. 4. 6.)

**После греха очи чула су отворене.** Ориген: Очи чула се онда отворише, што добро чинише да остану затворене, да оне не би биле ометане и спречаване да виде очима ума. И баш те очи ума што је последица греха, како ја то замишљам, тада су биле затворене. До тог времена оне су уживале лепоту посматрања Бога и његовог раја. Ова двострана врста виђења код нас блиска је нашем Спаситељу који је рекао „Раду суда ја дођох на овај свет, да они који не виде могу да виде и да они који виде могу бити ослепљени“ - што значи „очи које не виде“ очи ума које су осветљене његовим учењем; и „очи које виде“ означавају очи чула које његове речи чине слепим.(*Против Келса* 7. 39.)

**Адам и Ева виде зло у које су упали.** Августин: Није требало да виде споља-шње ствари да су „њихове очи биле отво-рене“, зато што су такве ствари већ могли видети. Требало је да можда могу сагле-дати разлику између добра које су изгу-били и зла у које су упали. Због тога се то дрво зове дрво познања добра и зла. Њима је било забрањено да га дотакну јер кад би то учинили то би довело до искуства те разлике. То би захтевало искуство болова болести да би се отвориле очи за прија-тност здравља. (*Држава Божија* 14. 17.)

**Њихова душа губи своје господа-рство над телом.** Августин: Оног момента кад су наши први родитељи прекршили послушност божје заповести, одмах су били лишени божанске милости и били су посрамљени својом нагошћу. Покрили су се смоквиним лишћем које је можда било прва ствар коју је овај пар у невољи приметио. Делови које су покрили остали су непромењени али они претходно нису били повод за срамоту. Осетили су по први пут порив непослушности у свом телу, као да је казна била осмишљена да одговара злочину њихове непослушности Богу. Чињеница је, да је душа, која је била изопачено одушевљена сопственом слободом и презирала службу Богу, сада била лишена првобитног господарења над телом. Зато што је намерно напустила Господа који је био над њом, није се више надвијала својом вољом над слугом који је испод, и пошто није била у стању да држи тело у потпуној потчињености као што је увек био случај, ако би само душа остала потчињена Богу. Од овог тренутка па на даље значи тело је почело да жуди насупрот духа. Са овом побуном ми смо рођени као што нам је суђено да умремо и због првог греха који носимо у нашим члановима и изопаченој природи или да се води борба или тело побеђује. (*Држава Божија* 13. 13.)

**Симболизам смоквиног лишћа.** Авгу-стин: Онда они видеше са су наги изопаченим очима. Њихова првобитна једноставност, наглашена термином нагост, сада је изгледала као нешто чега се треба стидети. И зато што они нису више могли бити једноставни, направили су кецеље за себе од лишћа са дрвета смокве, да би покрили своје интимне делове, што значи да покрију своју једноставност које се лукави понос стидео. Лишће дрвета смокве означава извесну непријатност, ако је то исправно речено у случају нетелесних ствари од чега ум пати на чудесне начине из жеље и задовољства за лагањем. Као резултат они који воле да се шале чак се називају на латинском Salty – зачињен. Јер у шалама варка игра примарну улогу.(*Двр књиге о Постању против Манихејаца* 2. 15. 23.)

**Фали пасус: књига: дно 82. стр. и почетак 83. стр. Pdf: 126-127. стр. пасус: The tendencytowardsin. Bede: …**

**Њихова одећа.** Иринеј: Сада „страх од Господа је почетак мудрости“. Разумевање преступа води ка покајању, а Бог пружа своју милост онима који се покају. Јер је он (Адам) показао своје покајање прављењем опасача, покривајући се лишћем смокве, а било је много других листова који би његовом телу сметали мање. Он је, ипак, у страхопоштовању према Богу начинио одећу која је одговарала његовом непоштовању... И он би без сумње задржао ту одећу заувек, да их Бог, у својој милости, није обукао у тунике од коже уместо у лишће смокве. (*Против јереси* 3.23.5.)

## 3:8Скривање од Божијег присуства

**Звук Божијих корака.**Јефрем Сири-јски: Бог није само желио да им помогне стрпљењем које је показао, већ је такође желио и да им олакша звуком својих стопала. Бог је обдарио своје нечујне кораке звуком, како би Адам и Ева могли да буду спремни, на тај звук, да преклињу њега, који је начинио тај звук. (*Коментар о Постању* 2.24.1.)

**Да ли Бог има стопала?**Златоусти: Шта ви кажете – Бог се шета? Зар му ми додељујемо стопала? Зар ми немамо узвишен појам о њему? Не, Бог се не шета – избаците ту мисао. Како би он могао, присутан свуда као што јесте и испуњујући све својим присуством? Зар он за кога је рај престо а земља столичица може бити ограничен вртом? Која разумна особа би могла то да каже?

Па шта је значење ове изјаве „ И зачуше глас Господа Бога, који иђаше по врту кад захлади“. Желио је да им обезбеди такво искуство које би које би им изазвало осећај патње, што се и десило: имали су тако упечатљиво искуство да су покужали да се сакрију од Божијег присуства. Коментар о Постању 17.3-4

**Бог хода у свежини дана.**Јероним: Читамо у Постању да је Адам, када је сагрешио, када је обратио пажњу на змију радије него на Бога, када се сакрио од лица Бога, тада је Бог дошао у врт и ходао у свежини дана. Сада чујте шта Писмо каже. Бог је потражио Адама, не у подне, него навече. Адам је већ био изгубио сунчеву светлост, јер је његово најбоље време већ прошло. (*Коментари* 1.)

**Кажњавање смрћу милосрдно одгођено.**Златоусти: Погледајте Божију нежну љубазност и непревазиђени степен уздржаности. Мислим, иако је био у позицији да ускрати тако великим грешницима право на одговор и радије него да их одмах преда казни коју је одредио очекујући њихов преступ, он показује стрпљење и одлаже деловање. Пита их питање, добија одговор и испитује их даље као да их позива да се оправдају, како би могао да искористи прилику да искаже своју карактеристичну љубав према грешницима, упркос њиховом паду. (*Коментар на Постање* 17.13.)

**Адам и Ева су напустили светлост истине.**Августин: Према вечери Бог је ходао у рају, то јест, долазио је да им суди. Још је ходао рајем пре њихове казне, то јест, Божје присуство се још кретало међу њима, када нису више стајали чврсто под његовим заповедима. Прикладно је да он прилази њима навече, то јест, када је сунце већ залазио за њих, то јест, када је унутрашње светло истине бивало одузето од њих. Чули су његов глас и сакрили се од његовог лица. Ко се крије од Божијег лица осим оног који га је напустио и сада почиње да воли оно што је његово сопствено. За сада, били су обучени у лаж, а онај ко говори лаж говори из оног што је његово сопствено. Зато се каже да се се сакрили близу дрвета које је било у средини раја, то јест, близу себе који су били смештени у средини свих ствари, испод Бога а изнад тела. Стога, постали су скривени од себе самих, како би могли да пате због својих бедних грешака, након што су напустили светло истине које сами нису били. Јер људска душа може бити улесник у истини, али истина је непро-мењиви Бог изнад ње. Стога, ко год се окрене од те истине ка себи, радујући се не Богу који њиме влада и просветљује га, него својим наизглед слободним покре-тима, постаје мрачан због те лажи. (*Две књиге о Постању против Манихејаца* 2.16.24.

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 3: 9-13 БОГ ИСПИТУЈЕ АДАМА И ЕВУ

## 9А Господ Бог викну Адама и рече му: Где си? 10А он рече: Чух глас Твој у врту, па се поплаших, јер сам го, те се сакрих. 11А Бог рече: Ко ти каза да си го? Да ниси јео с оног дрвета што сам ти забранио да не једеш с њега? 12Адам рече: Жена коју си удружио са мном, она ми даде с дрвета, те једох. 13А Господ Бог рече жени: Зашто си то учинила? А жена одговори: Змија ме превари, те једох.

**Преглед:**Божије речи „Где си?“ значе да нема места где је Адам могао бити једном када Бог више није био у њему као последица његовог греха (Августин). Само питање је било прекор. (Амвросије) Није упитано као да Бог не зна одговор (Златоусти). Такође истичу глупост Адамовог и Евиног преступа (Јефрем), али у исто време предвиђају спасење људске врсте у Христу (Новатијан). Адамов одго-вор на Божије питање је јадна грешка. Такође открива да адам мисли да је његов преступ само неки опростив (Августин). Бог је стрпљив са Адамом коме даје при-лику да одговори. Али он одбија да призна свој грех и окривљује Еву. (Симеон Нови Богослов). Тиме што је рекао да је сагре-шио због ћене коју му је Бог дао, Адам покушава да свој грех припише Богу (Августин). Ева такође затајује да призна свој грех и каже да ју је змија преварила. (Симеон Нови Богослов). Ова избегавања и покушаји самооправдавања показују непостојање воље за покајањем (Јефрем, Доротеј од Газе).

## 3:9 Бог позива Човека

**Питање.** Амвросије**:** Шта он онда мисли са „Адаме, где си?“ Да ли не мисли „у којим околностима“ си, не „на ком месту“. Према томе, то није питање, него прекор. Из ког стања доброте, блаженства и милости, мисли да каже, си пао у ово стање јада? Одбацио си вечни живот. Сахранио си се у правце греха и смрти. (*Рај* 14. 70.)

**Бог је напустио Адамову душу.** Августин: Колико је побуна тела против побуњене душе подстакла наше родитеље да покрију своју срамоту, већ су искусили једну врсту смрти – Божије напуштање душе. Ова смрт је била наговештена када је Бог питао Адама, који је био ван себе од страха и скривања „Где си?“ То Бог није питао, наравно, јер није знао одговор. Радије, питао је како би прекорио Адама подсећајући га да нема места на којем може да буде једном кад Бог више не борави у њему. (*Држава Божија* 13. 15.)

**Божије речи осуђују људску глупост.**Јефрем Сиријски: „Где си, Адаме?“ Да ли си заробљен у замишљеној божанстве-ности коју ти је змија лажно обећала? Или се спремаш за смрт, коју сам Ја, Господ, објавио за тебе? Да ли је то оно што си сматрао воћем? Претпостави, Адаме, да је уместо змије која би могла да буде створење најдостојније презира од свих теби дошао анђео или Бог! Да ли би презрео заповест оног који ти је пружио све те ствари, пратећи уместо тога савет оног ко ти за сад није учинио ништа добро? Да ли би сматрао злим истог Оног који те је створио ни из чега? Да ли би презрео Оног који те је направио другим богом изнад творевине? Да ли би се уместо тога усудио да сматраш добрим оног који је пао, а који ти је дао само обећање неког добра речима? Да ти други бог приђе у својој моћи, зар не би одбацио његов савет? Како онда, у случају змије, која ти је пришла без икакве моћи, без икаквих чудесних дела, него ти је само говорила празним речима? (*Коментар на Постање* 2.26.1-2.)

**Божија потрага не имплицира незнање.**Новатијан: чињеница да Бог тражи (Адама) не произилази из било каквог Божијег незнања него означава људску наду о будућем открићу и спасењу у Христу. (*О Тројству* 1.12.)

**Зашто је Бог питао?** Златоусти: Видите, зато што није био несвестан истине када их је питао, него је знао, и знао веома добро, он показује обзирност за њихова ограничења како би показао своју нежну љубазност и позива их да признају своје грешке. (*Тумачења о Постању* 17.22.)

## 3:10-12 Страховање и скривање од Бога

**Покушај самооправдања.**Јефрем Сиријски:Уместо да призна шта је учинио, што је могло да му помогне, он је истакао оно што је учињено њему, а то му ни мало није помогло... Адам опет није успео да призна своју грешку и окривио је жену. (*Коментари на Постање* 2. 27. 1-2.)

**Богу не смета људска нагост.**Августин: Када је Адам чуо Божији глас одговорио је да се сакрио зато што је наг. Његов одговор је био очајничка грешка, као да је наг човек, онакав каквим га је Бог створио, неугодан самом Богу. То је разазнајући знак грешке да када неко нешто сматра неугодним, онда сматра да је то и Богу неугодно. Морамо разумети виши смисао Божијих речи: ,,Ко ти је рекао да си го, осим ако ниси јео са јединог дрвета са кога сам забранио да се једе?" Пре тога је био огољен од сваког прикривања и огрнут у Божанску светлост. Од светлости се окренуо према самом себи. Ово је значење његовог једења са тог дрвета. Видео је своју нагост и било му је неугодно зато што није имао ништа своје.(*Две књиге о постању - против Манихејаца* 2.16.24.)

**Адам не схвата тежину свог преступа.**Августин: Уколико није окусио Божију строгост, Адам је могао бити преварен да поверује да ће његов преступ бити опростив. И у том смислу није био преварен као што је била Ева. Он је згрешио само када је покушао да се оправда: ,,Жена коју си поставио поред мене дала ми је воће са дрвета и ја сам јео." Да резимирамо: иако нису подједнако преварени да поверују змији, они су подједнако згрешили и били су ухваћени у замку од стране ђавола.(*Држава Божија* 14.11.)

**Одсуство покајања.**Јефрем Сиријски: Да су Адам и Ева хтели да се покају после тога што су преступили Божију заповест, иако не би имали оно што су имали пре те грешке, побегли би од несрећа које су потом задесиле и њих и Земљу.(*Коментари на Постање* 2.23.2.)

**Адам је сакрио своју превару.** Симеон Нови Богослов: Да ли видиш драги пријатељу како је Бог стрпљив? Јер када је рекао: ,,Адаме где си ?" и када Адам није ни једном признао свој грех него је рекао: ,,Чуо сам Твој глас, Господару и схватио сам да сам го, па се сакрих." Бог није био љут, није се окренуо, већ му је дао прилику за други одговор и рекао: ,,Ко ти рече да си го? Осим ако ниси јео са дрвета са ког сам ти забранио да једеш." Размислите колико су ово дубоке речи Божије мудрости. Он каже: ,,Зашто кажеш да си го, а кријеш свој грех? Да ли стварно мислиш да могу видети само твоје тело, а не и срце и мисли? " Од кад је Адам био преварен, надао се да Бог неће сазнати за његов грех. Рекао је себи отприлике: ,,Ако кажем да сам го, Бог ће, у својој немарности, питати: ,,Зашто си го" и онда ћу морати да поричем и рећи ћу ,,Не знам" и самим тим нећу бити ухваћен и Он ће ми вратити моју одећу коју сам имао. Ако не, док год ме не избаци, нећу бити прогнан! " Док је мислио ово, Бог, не желећи да множи његову кривицу, рече: ,,Како си схватио да си го? Осим ако ниси си јео са дрвета са кога сам ти забранио да једеш. " То је исто као да је рекао: ,,Да ли стварно мислиш да се можеш сакрити од мене? Да ли мислиш да не знам шта си урадио? Зар нећеш рећи: ,,Сагрешио сам?" Реци, ниткове, ,,Да, истина је Господару, огрешио сам се о Твоју заповест. Пао сам слушајући женин савет. Много сам погрешио зато што сам радио оно што ми је рекла и нисам поштовао Твоју реч. Смилуј се на мене." Али се није понизио, нити попустио. Као да му је срце од гвожђа! Јер да је рекао ово можда би и остао у Рају. Том једном изјавом могао је поштедети себе целог циклуса зала без броја, које је произвео након протеривања и проводећи толико векова у паклу. (*Дискурс* 5.5.)

**Богу.**Августин:Онда, као што је и обично у случајевима поноса, он не оптужује себе за слагање са жениним предлогом, него пребацује кривицу на жену. Самим тим, као да је остао без памети, јадничак је помислио да је лукаво приписао свој грех самом Богу. Јер није само рекао ,,жена ми је дала" , него је додао ,,коју си ми Ти дао". Ништа није више карактеристично за грешнике од тога што сваки свој грех приписују Богу. Ово је произашло из те жиле поноса. Зато што је човек згрешио желећи да буде као Бог, тј. да буде слободан од Његове владавине, пошто је Бог слободан од сваке владавине, зато што је Он Господар свега. (*Две књиге о Постањупротив Манихејаца* 2.17.25.)

## 3:13 Бог пита жену

**Евина избегавања.**Јефрем Сиријски:Пошто Адам није желео да призна своју грешку, Бог је сишао да испита Еву и рекао јој је: ,,Шта је ово што си урадила?" Ева такође, уместо да се покаје у сузама и преузме кривицу на себе, тако да се Бог смилује и на њу и на мужа, одговара не ,,змија ме је саветовала и завела", већ ,,змија ме је преварила и ја сам јела".

Када су њих двоје испитани и када је закључено да су обоје без правог кајања и покајања, Бог је сишао до змије, не да испита, него да учини казну. Јер када има прилике за покајање, било би исправно и испитати, али онај коме је покајање страно заслужује осуду. (*Коментари на Постање* 2.28-29)

**Ева, такође, одбија да призна свој грех.**Симеон Нови Богослов: Када је Бог оставио Адама дошао је Еви. Хтео је да јој покаже да ће и она бити истерана, ако не буде хтела да се покаје. Рекао јој је: ,,Шта је ово што си урадила?" – тако да би она макар могла да одговори ,,Згрешила сам". Због чега би другог Бог њој говорио ове речи, него због тога да јој омогући да каже: ,,У мом незнању, Господару, ја, убога слушкиња, сам урадила ово и огрешила сам се о Тебе. Смилуј се на мене!" Али она ово није рекла. Шта је рекла? ,,Змија ме је обманула." Како неразумно! Значи ти си говорила са змијом, која говори против твог Господара? Змију си слушала пре него онога Бога који те је створио. Уважила си њен савет више и држала се тога више него заповести твог Господара! Тако да када Ева није могла да каже ,,Сагрешила сам", обоје су истерани са места уживања. Истеранису из раја и од Бога. (*Дискурс* 5.6.)

**Невољност за покајањем.** Доротеј из Газе:Опет, након што је Адам згрешио, Бог му даде шансу да се покаје и да добије опроштај и он опет оста при старом и не покаја се. Јер , Бог је дошао к њему и рекао: ,,Адаме, где си?" уместо да је рекао: ,,Од какве славе си дошао до овога? Зар те није срамота? Зашто си згрешио? Зашто си скренуо са пута?" – као да га је подстицао да оштроумно каже: ,,Опрости ми!" Али није било знака понизности. Није било промене у срцу, заправо потпуно супротно. Одговорио је: ,,Жена коју си ми Ти дао" – обрати пажњу, не ,,моја жена ме је обманула". ,,Жена коју си ми дао" – као да је рекао ,,Катастрофа коју си свалио мени на главу". Тако да, моја браћо, када човек нема петљу да оптужи себе, не зазире од тога да чак оптужи Бога. Онда је Бог дошао Еви и рекао јој: ,,Зашто се ниси држала заповести коју сам ти дао?" као да говори: ,,Када би само рекла ,,опрости ми" и тиме своју душу учинила понизном и добила опроштење." И поново ни реч! Није било ,,опрости ми". Само је одговорила: ,,Змија ме је преварила" – као да хоће да каже да ако је змија згрешила, зашто би се то мене тицало? Шта радите јадници? Клекните у покајању, признајте своју грешку, сажалите се на своје голо тело. Али ни једно ни друго није прибегло самоосуђивању, никакав траг понизности није био нађен ни у једном од њих.

Сада погледај и размисли како је ово била само назнака нашег стања! Види колико великих зала нам је ово донело: самооправдавање, тврдоглавост у томе да смо сами свој водич. (*Духовна упутства* 1.)

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 3:14-15КАЖЊАВАЊЕ ЗМИЈЕ

## 14Тада рече Господ Бог змији: кад си то учинила, да си проклета мимо свако живинче и мимо све звијери пољске; на трбуху да се вучеш и прах да једеш до својега вијека. 15И још мећем непријатељство између тебе и жене и између сјемена твојега и сјемена њезина; оно ће ти на главу стајати, а ти ћеш га у пету уједати.

**Преглед:** Бог кажњава змију без испитивања зато што је њој страно покајање. Бог проклиње змију мимо све звијери зато што је она обманула Адама и Еву, који су владали свим звијерима (Јефрем). Њено кажњавање представља казну ђаволу (Амвросије, Августин). “Прах да једеш” значи да ђаво тражи и уништава оне људе који су овоземаљски настројени и поставља њихову наду у земљу (Кесаријус Арлски). Господ поставља непријатељство између змије и жене зато што ми не можемо бити искушани од ђавола изузев кроз тај путени израз који разоткрива слику или типичан пример жене у неком потпуном човеку (Августин). Змија није уништена од Бога да би упозорила људе против опасности греха (Амвросије). Господње речи, “и још мећем непријатељство између тебе и жене, и између сјемена твојега и сјемена њезина,” може бити прочитано као предочавање Христове победе над ђаволом (Иринеј).

## 3:14 Бог проклиње змију

**Змији је страно покајање.**Јефрем Сиријски: Кад су [Адам и Ева] били испитани и обоје нађени да су пожелели бити у грижој савести или истинској скрушености, Господ је дошао до змије, не да учини испитивање али да изврши казну. Тамо где постоји прилика за покајање могло би бити права на испитивање, али за оног ко је странац покајању пресуда је прикладна. То је тако да би ви могли знати да змија није способна за покајање, да кад је Бог рекао њој, “кад си то учинила, да си проклета мимо свако живинче,” змија није казала, “ја нисам учинила то,” зато што је била уплашена да лаже, нити је рекла, “ја учиних то,” зато што јој је било страно покајање. (*Коментари на Постање* 2. 29. 1.)

**Бог проклиње њу мимо све звјери.**Јефрем Сиријски: “Да си проклета мимо све звјери,” зато што си обманула оне који су владали над свим звјерима. Уместо да си постала паметнија од свих звери ти ћеш бити више проклета него све звери и “на трбуху да се вучеш,” зато што си донела порођајне муке женском роду. И “прах да једеш до својега вијека,” зато што си лишила Адама и Еву од једења дрвета живота. (*Коментари на Постање* 2. 29. 2.)

**Наредба осуде.** Амвросије: Змија је врста телесног задовољства. Жена се заузима за наша осећања а човек за наш разум. Уживање подстиче осећања која за узврат имају своје дејство на свест. Задовољство је стога основни извор греха. Из овог разлога, не питајмо се због чињенице да је Божја казна змији била прво пресуђена, затим жени и коначно човеку. Наредба осуде, такође, одговарала је на онај почињени злочин, у уживању уобичајено усхићених осећања и осећања која очаравају свест. Да би вас уверили да је змија врста уживања обратите пажњу на њену осуду. “На трбуху да се вучеш,” ми читамо. Само за оне који живе за задовољство стомака може бити речено да се вуку на својим трбусима, “чији Бог је њихов трбух и њихова слава је њихов срам,” ко једе што је земаљско и ко, оптерећен са храном, се савија на према ономе што је земаљско. Змија је добро звани симбол уживања у којем предана храни, изгледа да се храни прахом: “на трбуху да се вучеш и прах да једеш до својега вијека.”(*Рај* 15. 73-74)

**Казна змији је казна ђаволу.** Авгу-стин: Змија се сад није испитивала али је примила казну прва, зато што она не може да исповеди грех. Онај ко не може да исповеди грех у свему нема разлога за изговор себе. Сад не постоји помињање те осуде ђавола која је задржана за последњу пресуду о којој Господ говори кад каже, “отићи у вечни огањ, који је припремљен за ђавола и његове анђеле.” Ово је пре споменуто у његовом кажњавању при којем се ми морамо чувати. У његовом кажњавању је да он има у својој моћи оне који презиру Божју заповест. Речи којим је осуда изговорена против змије чине ово јасним. Казна је већа зато што ђаво ужива у овој злосрећној моћи, с обзиром на то да је пре његовог пада он имао обичај да се радује у крајњој истини, у којој он није остао. Чак отуда се стока поставља пред њега, не у моћи али у очувању своје природе. За стоку која није изгубила небеску срећу коју она никад није имала али живи свој живот у природи коју је она примила. Отуд је Бог рекао ђаволу, “ти ћеш пузати на твојим грудима и трбуху.” Ми можемо ово видети такође у змији, и израз се премешта од ове видљиве животиње на нашег невидљивог непријатеља. У изразу груди саопштава се “понос” зато што снажне побуде душе владају тамо. Израз трбух означава “путену жељу” зато што је тај део тела препознат као упутство. Будући да при овом значи да ђаво пузи за оним кога он жели да обмане Бог је рекао, “на грудима и трбуху да се вучеш.” Две књиге на Постање против манихејаца.(*Две књиге о постању - против Манихејаца* 2.17.26.)

**Ђаво уништава оне који су овозема-љски настројени.** Кесаријус из Арла: Бог је рекао ђаволу: “прах да једеш.” Да ли је то земља коју ми газимо под ногама коју ђаво једе, браћо? Не, то су људи који су световно настројени, чулно и ташто, који воле земљу и место где су све њихове наде у томе. Они се цели пате за телесне предности, сасвим за таква уживања и мало или уопште не мисле о спасењу својих душа. Људе као ове, тада, ђаво тражи. Он изгледа да чини тако праведно за оне који се наименују њему на почетку света кад је то речено њему, “прах да једеш.” Стога допустимо сваком један поглед на његову властиту савест. Ако он сматра да он има већу пажњу за своје тело него за своју душу, пустимо њега да стрепи да ће он постати храна змије. (*Проповед* 136.)

## 3:15 Непријатељство између змије и жене

**Симболично значење непријате-љства.** Августин: Непријатељства нису постављена између змије и човека али између змије и жене. Ово сигурно није зато што није успела да обмане и искуша човека, зар не? Напротив, јасно је да је она заиста њих преварила. Или је то зато што она није обманула Адама већ његову жену? Али да ли змија није тада непријатељ човеку до кога је та обмана дошла кроз његову жену, нарочито откако “и још мећем непријатељство између тебе и жене” је изложено у будућности? Ако разлог да она није потом обманула Адама, то је такође истина да она није затим обманула Еву. Отуд, зашто библија сматра важним то на овај начин? Да јасно покаже да ми не можемо бити искушани од ђавола изузев кроз тај путени део, који открива, да тако кажемо, слику или типичност жене у једном целом човеку. (*Две књиге о постању против Манихејаца* 2.18.28.)

**Бог не уништава змију.** Амвросије: Бог је пресудио да је ђаво био држан у провери времена радије него да буде уништен, тако да он каже змији, “и још мећем непријатељство између тебе и жене и између сјемена твојега и сјемена њезина. Оно ће ти на главу стајати, а ти ћеш га у пету уједати.” Где непријатељство остаје , тамо остаје неслога и жеља да се чини штета. Где постоји жеља за повређивањем тамо је ђаво потврђен. Стога постоји раздор између змије и жене. Ђаво није ускраћен. У ствари, он је задржан за змију, да би могао мотрити на женску пету и пету њеног семења, да би учинио штету и улио свој отров. Стога не дозволимо нама да ходимо чулним стварима, и змија неће моћи да нас оштети. Дозволимо нама да обујемо сандале Јеванђеља које побеђују змијски отров и отупљују његову рескост којом ми можемо бити обезбеђени са покривањем на нашим стопалима Јеванђељем. (*Лет из света* 7. 43.)

**Непријатељство предочавањем победе Христа над ђаволом.** Иринеј: Христос је сасвим обновио све ствари, у обоме прихвативши битку против нашег непријатеља и уништавајући њега који је на почетку водио нас заточеником у Адаму, газећи на његову главу, како ви налазите у Постању које је Бог рекао змији, “и још мећем непријатељство између тебе

и жене и између сјемена твојега и сјемена њезина; оно ће ти на главу стајати, а ти ћеш га у пету уједати.” Од тада на њему је било јавно објављено да он који је био рођен од девице, према сличности Адаму, би био чекао на змијину главу. Ово је семе о коме апостол каже у Посланици Галатима, “закон рада је установљен док не дође семе кроз које је обећање установљено.” Он показује ово још јасније у истој посланици кад каже, “а кад дође пуноћа времена, посла Бог сина својега, који се роди од жене.” Непријатељ не би био заслужено савладан ако не би био човек рођен од жене који је победио њега. За то је био о жене да имаше моћ над човеком од почетка постављајући себе у супротност човеку. Због овога Господ је такође објавио себе да буде син човека, тако обнављајући у себи тог првобитног човека од кога је обликовање човека започело од жене да пошто је наша врста потонула у смрт човеком који је савладан и пошто је смрт добила палмов венац победе преко нас човеком, тако ми можемо човеком добити палмов венац победе над смрћу. (*Против јереси* 5. 21.1.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 3: 16-19 КАЗНА ЗА АДАМА И ЕВУ

## 16А жени рече: теби ћу многе муке задати кад затрудниш, с мукама ћеш децурађати, и воља ће твоја бити под влашћу мужа твојега, и он ће ти бити господар. 17Па онда рече Адаму: Зато што си послушао жену, и окусио са дрвета са којега самти забранио рекавши да не једеш с њега, земља да је проклета с тебе; с муком ћеш се од ње хранити до својега века; 18Трње и коров ће ти рађати, а ти ћеш јести зеље пољско; 19Са знојем лица својега јешћеш хлеб, докле се не вратиш у земљу од које си узет; јер си прах и у прах ћеш се вратити.

**Преглед:**Змија је прво кажњена, како би се дала прилика Адаму и Еви да се покају(Јефрем). Болови који су дати Еви приликом рађања деце, симболизују болове које ће људска бића (жене) имати у току рађања деце, али до умерености у њиховој души(моћи ће да те болове подносе)(Августин, Златоусти). Брак је осмишљен како би се људска раса сачувала кроз генерације путем рађање деце (Јован Дамаскин). Да Адам и Ева нису згрешили у рађању деце, у рају би се дешавало рађање деце без претеране похоте (Авгу-стин). Адамова владавина (управљање) се променила, преокренула Евиним делова-њем(Златоусти). Адамова иронија је про-клетство јер је одбио задовољство обећано животом у задатим границама; али је Адам изабрао, уместо живота који би живео у тим задатим границама, трње, коров и рад(Кирил Александријски, Златоусти). Целој творевини је суђено да сучествује у проклетству мушкарца и жене (Макарије Велики). Напор и туга који су наметнути Адаму и целом људском роду од Отаца се тумачи у духовном смислу (досезање до Бога путем напора) (Августин) и физичком (Златоусти). Трње и коров који расту на земљи, симболишу грехове човечанства који су уклоњени Христом, Његовом победом над Смрћу(Терту-лијан). Смрт није силом од Бога наметнута Адамуи Еви, већ је то последица њиховог намерног греха (Амвросије). „Ти ћеш се вратити у прах“ незначи да људско тело (месо) нестаје потпуно већ да се преображава (трансформише) како би било васкрснуто од свог Творца. Христос је желећи да васкрсне то људско тело „ сишао је на земљу и узео земаљско тело (Ориген).

## 3:16 Жена је кажњена

**Након што је кажњена змија, Адам и Ева се нису покајали.**Јефрем Сиријски: Казна која се односи на змију је праведно донесена. Зашто? Због тога да се почне са кажњавањем онога од кога је то безумље и почело (од змије). Читав разлог, зашто је Бог почео кажњавање са овим злим створењем је тај, да кад је Бог одразио свој бес на овом створењу, да би код Адама и Еве порастао страх и да се покају, тако да није била прилика за њихову милост јер су имали пред собом змију која је кажњена али се нису покајали. Али пошто је змија проклета и Адам и Ева се нису обратили молитвом Богу да се покају, Бог је дошао са казнама и на њих. Он је дошао прво до Еве зато што је кроз њу дошао грех и на Адама (посредством ње). (*Коментари на Постање* 2.30.1.)

**Женино проклетство.**Златоусти: Видите Господњу доброту, колику благост он користи и након таквог ужасног пада; „вишеструко ћу погоршати бол њиховограда“. Моја намера је била да имаш живот, без муке и патње, ослобођен од свих болова и туге, испуњен сваким задово-љством и без осећаја за телесне потребе, упркос вашем физичком стању. Али будући да злоупотребљавате (погрешно користите) такву попустљивост и обиље лепих и добрих ствари вас доводи у такво стање незахвалности, према томе одлучио сам да спречим даље ваше „успињање“ка злу, Ја те осуђујем на болне радове. „Ја ћу у великој мери отежавати бол твога рада у мукама ћеш рађати децу“. Генерација деце је узрок велике среће, међутим та срећа почиње са болом, тако да сваки пут, без изузетка , бићете лично подсећани, кроз патњу и бол сваког рађања величине греха вашег тј. непослушности. У почетку сам те створио да будеш једнака са твојим мужем, и моја намера је била да све што желиш делиш са њим, пошто сте једнаки, и као што сам твом мужу поверио управљање над свиме тако сам и теби; али си и твојом непослушношћу унизила свој статус жене. Стога сам те покорио под влашћу мужа твога. (*Беседа на Постање* 17.30-31. 36.)

**Симболично значење казни која је изречена Еви.** Августин: Тамо нема говора о кажњавању жене. Овде се не доводи у питање кажњавање жена. Јер она јасно има своје тегобе (болове) где јој се умножава бол у овом животу. Мада ношење њеног детета у боловима је испуњено у овој видљивој жени, наша разматрања ипак требају бити опозвана ка мало скривенијој жени. И код животиња, женке рађају потомство са болом, али у њиховом случајује то због стања смртности а не казна за грех (као што је то случај са Евом и женама након ње). Стога је могуће да ће то бити услов смртних тела, чак и код жена. Али ово је велика казна: они су дошли до ове телесне смртности од своје бивше бесмртности. Још увек постоји велика тајна у овом предлогу, јер је у почетку уздржавање од телесних жеља да немају болове у почетку док навика није савијена ка побољшању. Кад се то догодило, то је као кад се роди дете , то јест добра навика располлаже нашим намерама према добрим делима (као резултат намере).Да би могла та навика да се роди, била је неопходна тешка борба са лошим навикама. Писмо додаје нако рођења, ,,Ти ћеш се покорити твоме мужу и он ће ти бити господар“.Шта то може да значи, осим да у том делу душе припадају телесним уживањима, већ спремни да покоре своје лоше навике, претрпели тешкоће над собом и на тај начин хоће добру навику, и марљиво подноси бол као њен муж. Он је научио од својих болова, и радо подноси болове да не би опет пао у непослушност.(*Две књиге о постању против Манихејаца* 2.19.29.)

**Брак је осмишљен за очување човечанства.** Јован Дамаскин: Невиност је била практикована у рају. Заиста, Свето Писмо каже ,,да су Адам и Ева били наги у рају и није их било срамота“ Међутим чим су сагрешили, видели су да су наги, постидели су се због тога и одмах су сплели огртаче за себе. Након пада кад је Адам чуо (познате и страшне речи) ,,од земље си створен и у земљу се имаш вратити“, смрт је ушла кроз преступ (непослушности) у свет, затим је Адам познао жену своју и она роди. И то због тога да се сачува род од смањења и уништења посредством смрти, брак је осмишљен тако да је рађањем деце могао бити очуван род људски. (*Православна вера* 4.24.)

**Рађање би се дешавало и у рају.** Августин: Зашто дакле, не можемо ли ми претпоставити да је први пар, пре него што су згрешили могао дати функцију својим полним органима, ради размножавања, као што је то урађено са другим деловима тела који су навикли да се крећу у обављањима разних послова, без икаквих проблема и без жудњом за задовољствима? За свемоћног Творца, достојног похвале изнад сваке речи, који је великичак и у најмањим Његовим створењима, да је пчелама дао моћ репродукције, својих младих, као што производе водсак или мед (бестрасно размножавање). Зашто онда, јесте да изгледа невероватно то није урадио са телима првих људи, да се размножавају на такав начин, и да они не би сагрешили и да би се концепт рађања одвијао без бола као што се крећемо. Али пошто се нису потчинили заповесима Божијим, они су заслужили да искусе у своме телу где смрт сада влада, закон кретања у рату са законом ума. Овај покрет који регулиш брак и надзире и ограничава, тако да кад се појави грех следи казна, и грех може дапрати казну.(*Литерарна интерпрета-ција Постања* 9. 10. 18.)

## 3:17-18 Човечија казна

**Адамова одговорност због Евиног пада.** Златоусти: После свега, ти си глава своје жене, и она је створена за твоје добро; Али ти си обрнуо редослед: Не само да ниси успео да је сачуваш на правом путу, него си ти повучен са њом у пад, и колико год тело треба да прати главу, десило се обрнуто, глава је пратила остатак тела, окретајући ствари наопако. (*Омилије на постање* 17.18.)

**Духовни аспект казне бачене на човека.** Августин: Шта можемо рећи о пресуди изговореној против човека? Да ли би требало да мислимо да су богати, којима животне потребе долазе лако и који се не муче на земљи, избегли своју казну? Каже: *“Земља да је проклета с тебе; С муком ћеш се од ње хранити до својега вијека; Трње и коров ће ти рађати, а ти ћеш јести зеље пољско; Са знојем лица својега јешћеш хљеб, докле се не вратиш у земљу од које си узет; Јер си прах, и у прах ћеш се вратити.”* Потпуно је јасно да нико неће избећи ову казну. Свакоме ко је рођен тешко је да открије истину због иксвареног тела. Како Соломон каже: *“Тело које је искварено вуче доле душу, и земаљска навика повлачи ум да помишља свашта.”* То су муке и патње које човек има на земљи. Трње и коров су мучна питања или мисли која се тичу овог живота. (Две књиге на постање против Манихејаца 2.20.30.)

**Физички аспект човечије казне.** Златоусти: Од када је човек показао велику непослушност, Бог га је игнао из раја. Бог је укротио човеков дух за будућност, тако да не може да одлута даље. Осудио га је на тежак живот и патњу, говорећи му на начин сличан овом: *“Спокој и безбедност којих си имао у изобиљу, довеле су те до ове непослушности. Натерали су те да заборавиш моје заповести. Ниси имао шта да радиш. Натерале су те на мисли које су превише сујетне за твоју природу… Зато, осуђујем те на тежак живот и патњу, дакле док год земља постоји, нећеш никада заборавити своју непослушност и грешност своје природе“*. (*Инструкције за крштене* 2.4-5.)

**Символисам трња.** Тертулијан: Коју врсту круне, питам вас, је Исус Христос поднео за спасење оба пола? Он који је глава човека и слава жене и муж Цркве – Коју врсту круне? Била је направљена од трња и корова. Они су стајали као символ грехова, које је донела земља напуњена крвљу, а које је моћ крста уништила, отупљујући сваки убод смрти док глава Господа није поднела бол. И поред символа такодђе се подсећамо на презирно вређање, понижавање и грешност његових окрутних мучитеља. (*На круни* 14.3.)

**Значење клетви.** Златоусти: Погледајте сећање на проклетство: Трње ће рађати, Он каже, и коров ће донети велику патњу и нелагодност, и ја ћу осигурати да ти цео живот прође у патњи, тако да ово искуство може да покаже границу, твојих мисли које су изнад твојих могућности, и можда си уместо тога мислио на своју маску и да никада опет нећеш бити заваран у тој ствари. *“А ти ћеш јести зеље пољско. Са знојем лица својега јешћеш хљеб.“*

Види како после његове непослушности свака ствар се намеће њему у супротном правцу од његовог прошлог живота. Моја намера је да вас доведем у свет, Он говори, у којем ћете живети без патње или тешког рада, тешкоће или зноја, где ћете бити у стању уживања и напретка, и нећете бити робови потреба тела него ћете бити ослобођени свега тога и има ћете срећу да искусите сву слободу. Како год таква слабост неће вам бити од помоћи, према томе проклињем земљу тако да неће у будућности приносити своју жетву као пре без обраде. Уместо тога те заклињем на патњу, тежак рад и тешкоћу и са непрекидним болом и очајањем, и осигураћу да све што радиш буде у зноју, тако да ћеш под притиском имати константно вођство до крајне границе и препознаваћеш своје лице. (*Омилије на Постање* 17.40-41.)

**Сврха Креације.** Псеудо - Макарије:Адам је направљен чист од стране Господа за његову службу. Сва створења су дата њему да му служе. Било му је суђењо да буде господар и цар свих створења. Али када је зла реч дошла до њега и причала са њим, прво је примио кроз спољашњи утицај. Онда је продрела у његово срце и преузела његово биће. Према томе када је ухваћен, створења, која су му служила су била заробљена са њим. (*Педесете духовне омилије* 11.5.)

## 3:19 „У прах ћеш се вратити“

**Мешање Љубави са Казном.** Теодор од Цирене:Зато што је ђаво био завидан и жена је била лаковерна, човечанство је одмах изгнано из раја. Направљена је да истом земљом од које је Адам био створен, наслеђујући зној, тежак рад и тешку патњу. Заједно са Адамом, земља и сва жива бића, била су изложена злу, била су обуздана као коњ који је везан. Адам није имао добар суд у добу када је био у рају – доба које је било слободно од туге и бола – придружио се несрећи. Кроз ову патњу, можда ће се ослободити ове болести која је дошла на њега док је био у рају.

Казнећи нас смрћу, законодавац је пресекао ширење греха. И још кроз ту казну је показао своју љубав према нама. Он је везао смрт и грех заједно када је дао закон, постављајући грешнике под казном смрти. И поставио је ствари тако, да сама казна може да служи као циљ спасења. Смрт доноси одвајање од овога живота и стаје на пут злу у њеном послу. Ослобађа нас рада; зноја и бола, и завршава патњу тела. Тако да љубав меша његову љубав према нама и казну. (*На рођење Господа* 6.1.)

**Бог не намеће смрт на Адама и Еву.** Амвросије: Још један проблем настаје. *„Од каквог извора је смрт дошла на Адама? Да ли је од природе дрвета или уствари од Госпдоа?“* Ако припишемо ово природи дрвета, онда воће од дрвета бива супериорније од оживљујуће моћи даха Господњег, тако да његово воће би га одвукло у смрт, коме је узвишени дах Господа дао живот. Ако се држимо тога да је Бог одговоран за смрт, онда можемо да Га оптужимоза противречност. Можемо да га оптужимо да је био лишен милосрђа зато што није хтео да се извини када има моћ да то уради или да је беспомоћан ако је у немогућности да опрости. Да видимо, како ово питање може да се реши. Решење, осим ако нисам погрешио, лежи у томе да је непослушност узрок смрти, тако да из тог разлога није Бог, него човек сам узрок своје смрти. Ако, на пример, лекарје ту да препише пацијенту шта он мисли да треба да избегне, и ако пацијент мисли да су ова ограничења непотребна, лекар није одговоран за његову смрт. Сигурно је у овом случају да је пацијент крив за изазивање своје смрти. Стога Бог као добар лекар је забранио Адаму да једе оно што би га повредило. (*Рај* 7.35.)

**Људско тело не страда у потпуности.** Ориген: Наше тело, стварно од стране необразованих и неверника нестаје комплетно после смрти и ништа не остаје од њенесуштине. Ми, ипак, који верујемо у васкрсење, знамо да смрт само изазива промену у њему и да суштина сигурно остаје и враћа се у живот у дефинисано време од стране воље нашег Творца и још једном иде кроз трансформацију. Шта је било прво тело, „од земље, праха“ и онда је разрешено кроз смрт и опет је постало прах– „од праха си створен.“ Је написано, „ и у прах ћеш се вратити“ – поново је уздигнуто из земље. После тога, заслуга пребивалишта душе ће захтевати,особу која је напредовала у слави духовног тела. (*Први принципи* 3.6.5.)

**Христос је васкрсао оно што је већ отишло у прашину.** Ориген: Писмо каже: „Освештану хаљину ланену нека обуче“ (Лев. 16, 4). Ствари од нити лана долазе из земље. Замисли да нити лана постају освештане ланене хаљине које је Христос, истинити првосвештеник, обукао када је узео природу земљаног тела. Сети се да је казано у вези са телом то „земља си и у земљу ћеш отићи.“ Дакле, мој Господ и Спаситељ изволевши да васкрсне оно што је отишло у земљу, узе земљано тело које може понети и подиже га из земље у рај. И тврдња у Закону да је првосвештеник обучен у „ланене хаљине“ садржи ову тајну. Али то што је (писац; нап. преводиоца) додао „освештани“ не сме да буде доживљено као претеривање. За „хаљину“ коју је тело Господње „освештало“, за њу није било замишљено да буде од семена човечијег, већ да буде зачета од Светог Духа. (*Омилије на Левитску књигу* 9.2.3.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 3: 20-21БОГ ОДЕВА АДАМА И ЕВУ КОЖНИМ ХАЉИНАМА

## 20И Адам надену жени својој име Ева, зато што је она мати свима живима. 21И начини Господ Бог Адаму и жени његовој хаљине од коже и обуче их у њих.

**Преглед:** Захваљујући знању, са којим је Адам Богом обдарен, био је у стању да даје имена прво свим животињама, а затим и Еви (Јефрем). Ева, која је изазвала прегрешење, је названа „Живот“ јер јој је дата одговорност за наслеђе оних који ће се родити (Климент Александријски). Одећу од коже је вероватно створио Бог, и ниједна животиња није убијена у присуству Адама и Еве да би се они снабдели одећом (Јефрем). Адаму и Еви је скинута првобитна одећа невиности и бесмртности, и због њиховог поноса (= гордости) добили су кожну одећу (Августин). Ова кожна одећа је симбол смртности, коју је Адам примио из разлога што његова кожа и његова слабост долазе због пропадљивости тела (Ориген, Григорије Нисијски).

## 3: 20 Мајка свих живих

**Адам је слободан да трага за знањем.** Јефрем Сиријски:  
Са том представом знања  
коју је Бог дао Адаму,  
при чему је дао име Еви  
и животињама,  
Бог није открио тајне (буквално: отркића)  
ствари које су биле скривене;  
али у случају  
тог скривеног знања  
од звезда па наниже,  
Адам је био способан  
да настави трагање за свим  
што је у свемиру.  
(*Пјесме о Рају* 12, 16)

**Ева је названа „Живот“.**Климент Александријски: Жена, која је изазвала прегрешење, је названа „Живот“ јер јој је дата одговорност за наслеђе оних који ће се родити и згрешити. Она је тако постала мајка праведника и неправедника подједнако. Свако од нас показује самом саби да је праведан или намерно чини самог себе неправедним.(*Стромата* 3. 65. 1.)

## 3: 21Бог облачи Адама и Еву

**Кожну одећу је створио Бог.** Јефрем Сиријски: Да ли је ова одећа (сачињена) од животињске коже? Или су оне створене као коров и трње који су створени након што су остала дела стварања била завршена? Зато што је казано да је: „Бог створио...и обукао их“ чини се као највероватније да су, кад су њихове руке биле постављене преко њиховог „лишћа“, пронашли сами себе обучене у кожну одећу (схватили су да су обучени у кожну одећу). Зашто би животиње биле убијене у њиховом присуству?Можда се ово десило да би Адама и Ева могли да хране њихова властита тела животињским месом и да би кожом могли да покрију своју голотињу, али такође да би смрћу животиња Адам и Ева могли да виде смрт сопствених тела. (*Коментари на Постање* 2. 33. 1.)

**Кожна одећа као казна за гордост.** Августин: (Адам и Ева), којима је скинута њихова првобитна одећа (невиности), заслужили су своје смртне кожне хаљине. Истинска човекова част је да буде слика и подобије Божије што је могуће сачувати једино у односу с Оним, којим је импресиониран. Стога, он (частан човек) се ослања на Бога толико да мање воли оно што је његово. Али кроз жељу за доказивањем своје моћи, човек сопственом вољом пада у самог себе као у врсту (замене) центра. Пошто он, дакле, жели да буде као Бог, дакле, да није ни под ким, зато је за казну избачен из центра, који је он сам по себи, доле у дубину, тј. у оне ствари којима се звери наслађују. Тако, као што је подобије Божије његова част, тако је зверско подобије његова срамота. (*О Тројству* 12. 11. 16.)

**Кожна хаљине су симбол смртности.** Ориген:Речено је да је Бог начинио ове ништавне хаљине у које је први човек био обучен након што је згрешио. „Начини Бог кожне хаљине и обуче Адама и његову жену.“ Дакле, ово су биле хаљине од коже узете од животиња. Јер је било неопходно да са њима грешник буде обучен. Казано је „с кожним хаљинама“, које су симбол смртности која је примљена због тога што његова (= човекова) кожа и његова слабост потичу од пропадљивости (обузетости) тела. Али ако си већ био опран од овога и очишћен кроз Закон Божији, онда те је Мојсије обукао у одећу непропадљивости, тако да се „твоја срамота никада неће појавити“ и „да оно што је смртно може да

буде прогутано од стране живота“. (*Беседе на Левитску књигу* 6. 2. 7.)

**Неред и ред.**Григорије Нисијски: На исти начин, када је наша природа постала предмет неравнотеже и пароксизма не(у)редних (дивљих) страсти, сусрећу се они услови који неопходно следе живот страсти. Али кад се врати поново у блаженство уређеног емоционалног живота (уређеног живота осећаја/страсти) она се неће више сусретати са последицама зла. Пошто све што је додато људској природи из ирационалног (неразумног) живота није било у нама пре него што је човечанство пало у страст, ми ћемо стога оставити иза нас све заповести/услове који су се појавили заједно са страсти. Ако човек носи поцепану хаљину требало би да буде огољен од своје одеће; такав човек неће више видети сопствену ружноћу због које је био одбачен. Исто тако, кад одбацимо ту мртву и ружну одећу, која је направљена за нас од неразумних/несловесних кожа (Кад чујем „коже“ тумачим као облик неразумне природе коју смо обукли нашим удруживањем са неуредним /дивљим/ страстима), одбацујемо сваки део наше неразумне коже уз уклањање одеће. Ово су узурпатори хармоније коју смо добили од „неразумне коже“: сексуални однос, зачеће, рађање, нечистоћа, дојење, исхрана, евакуација (физиолошке потребе), постепени раст до старења, врхунац живота, старост, болести и смрт. (*О души и васкрсењу*)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 3:22-24 АДАМ И ЕВА СУ ИЗГНАНИ ИЗ РАЈСКОГ ВРТА

## 22И рече Господ Бог “Ето човек поста као један од нас знајући шта је добро што ли зло; али сада да не пружи руке своје и узбере и с дрвета од живота и окуси, те довека живи“ – 23И Господ Бог изгна га из врта рајског да ради земљу, од које би узет. 24И изгнав човека постави пред вртом рајским херувима са пламеним мачем, који се вијаше и тамо и амо, да чува пут ка дрвету од живота.

**Преглед**: Бог се подсмева Адаму када каже: “Поста као један од нас знајући шта је добро што ли зло“ (Јефрем). После греха Адам стиче знање о злу које није имао, али не губи знање о добру које је већ имао (Јован Касијан). Иако се дрво са којег су Адам и Ева јели назива „дрветом од знања добра и зла“ оно им не даје знања (Златоусти). Бог спречава Адама да поново једе са дрвета од живота, како он не би живео заувек (Јефрем). Адам није избачен противно сопственој вољи већ отпуштен у складу са својом вољом (Јефрем), опхрван тежином сопственог греха тоне на место у којем више припада (Августин). Херувим, којег је Бог поставио у рају како би чувао дрво од живота представља „потпуност знања“ док мач који се окреће означава „временску димензију казне“ (Августин). Херувим припада хијерархијски највишем реду (Псеудо-Дионисије). Христос је уклонио мач са улаза у рај (Јефрем). Пламен којим је херувим запречио улаз у рај је угашен од стране Христа водом из **купке поновног рођења**(Беда). Мучеништво је начин да се прође херувим и пламени мач и добије приступ дрвету од живота (Ориген).

## 3:22 Познавање добра и зла

**Бог се подсмева Адаму.** Јефрем Сиријски:Бог рече: „Ето, Адам Поста као један од нас знајући шта је добро што ли зло.“ Иако тиме што је рекао „Он поста као један од нас“, он симболички открива Тројство, поента је више у томе што се Бог подсмевао Адаму, јер му је претходно рекао „Ти ћеш постати попут Бога, спознајући добро и зло.“ Сада, иако су Адам и Ева појели плод и спознали ове две ствари, пре него што су појели плод су у стварности познавали само добро, и знали су о злу само по чувењу. Пошто су појели плод, међутим, дошло је до промене тако да сада знају о добру само по чувењу, док у стварности опажају само зло. Стога јер је слава којом су били огрнути спала са њих, док бол и пошасти којих су били поштеђени сада имају власт над њима.(*Коментари наПостању* 2.34.1-2.)

**Адам не губи своју спознају добра**. Јован Касијан: И како би та изјава Бога могла да стоји, после греха првог човека: „И гле, Адам постаде попут једног од нас, спознајући добро и зло?“ Јер се не сме мислити да је он пре греха био такав да је у био у потпуности несвестан добра. Иначе се мора држати да је створен као ирационална и несвесна животиња; ово је крајње апсурдно и страно Католичкој вери. Не, пре, у складу са речима најмудријег Соломона, „Бог је начинио човека исправним“, то јест, тако је да у континуитету уживао у спознаји само добра. Али они су желели многе мисли. Тако да су постали, како је речено, „спознајући добро и зло“. После пада, стога, Адам је стекао спознају о злу, коју није имао. Али није изгубио спознају о добру, коју је имао.(*Разговори* 3.12.1-2.)

**Ђаво лаже обаћавајући да дрво даје знаје.**Златоусти: Сада је потребно објаснити зашто се, иако човек није добио знање од дрвета, исто назива „дрветом од знања добра и зла“, јер није ситна ствар сазнати због чега дрво носи такво име. Заправо Ђаво је тај који је рекао „Када будете јели плод дрвета, ваше ће се очи отворити и бићете попут богова, спознајући добро и зло“. Како се може држати, питате ме, да они нису стекли спознају о добру и злу? Ко је, заправо, рекао да им је ова спознаја пружена? Одговорићете, то је био Ђаво. Дакле, да ли користите исказ непријатеља и завереника? Ђаво је рекао: „Ви ћете бити богови“. Да ли су постали богови? Стога, пошто нису постали богови, нису примили ни спознају о добру и злу. Јер Ђаво је лажов и никада не говори истину. Заправо, у Јеванђељу се наводи: „Он никада не остаје у истини“.(*Беседе о Постању* 7.)

**Бог је спречио Адама и Еву да не би јели са дрвета од живота.** Јефрем Сиријски: Уколико је Адам исхитрено јео са дрвета од знања са којег му је било заповеђено да не једе, колико би тек похитао да једе са дрвета од живота у вези којег му таква заповест није дата? Али сада је речено да ће живети у тешком раду, зноју, болу и стрепњи. Стога, не би ли Адам и Ева, једући са овог дрвета, живели вечно и остали заувек у животу патње, Бог им је забранио да једу, пошто су огрнути клетвом, оном коју је припремио да им да пре него што су заслужили клетву када су још били огрнути славом.(*Коментари наПостању* 2.35.1.)

## 3:32 Бог посла Адама и Еву из врта

**Бог је изгнао Адама из раја.**Јефрем Сиријски:Када је Адам згрешио, Бог га изгна из раја, али му у својој милости пода земљу под њиме, поставивши га у долину у подножју раја; али када људи наставише да греше беху збрисани, и због тога што беху недостојни да буду суседи раја, Бог заповеди барци да их изгна на Планину Карду.[[28]](#footnote-28)  
(*Химне о Рају* 1.10.)

**Адам је отпуштен из раја.**

Августин: „И тада, да Адам не би пружио руке ка дрвету од живота и живео вечно, Бог га отпусти из раја“. Добро је речено „отпусти“ а не „искључи“, како би се дочарало да је тонуо опхрван тежином свог греха ка месту које му пристаје. Лош човек ово уопштено доживљава када почне живети међу добрим људима, уколико није вољан да се промени на боље. Нагони га да оде из друштва добрих људи тежина његових лоших навика, и њега не избацују противно његовој вољи већ га отпуштају у складу са његовом вољом.*(Две књиге о постању против Манихејаца* 2.22.34.)

## 3:24 Херувим и пламтећи мач

**Херувим и мач.** Августин: „Бог постави херувима и пламтећи мач који се креће“ – ово би могло бити изречено једном речју „покретни“ – „да чувају пут ка дрвету од живота“. Они који преводе хебрејске речи у Писму кажу да се „херувим“ на латински може превести као „потпуност знања“. Пламтећи, покретни мач означава временску димезију казне, јер се времена крећу у вечној промени. Назива се пламтећим јер све недаће пеку на овај или онај начин, али једна је ствар бити паљен до потпуног сагоревања, а друга бит паљен до прочишћења.*(Две књиге о постању против Манихејаца* 2.23.35.)

**Позиција херувима у небеској хијерархији.**Псеудо-Дионисије: Име „херувим“ значи „потпуност знања“ или „извирање мудрости“. Ови први међу хијерархијама (укључујући и серафиме и херувиме) су хијерархијски под командом заиста супериорних бића, јер ова је хијерархија највишег реда као непосредни сусед Бога, будући да је постављена непосредно око Бога и прима изворне теофаније и перфекције. Стога и опис „носиоца топлине“ за серафима и назв „извора мудрости“ за херувима. Ова имена указују на њихову сличност ономе што је Бог... Име херувим означава моћ да се спозна и види Бог, да се прими највећи од дарова његове светлости, да се промишља о сјају божанственог у изворној моћи, да се буде испуњен даровима који доносе мудрост и да се исти великодушно деле са подређенима као део угодног и корисног извирања мудрости.(*Небеске хијерархије* 7.205Б-205Ц)

**Христос је уклонио пламтећи мач.** Јефрем Сиријски: Благословен је онај који је прободен и који је тиме уклонио мач са улаза у рај.(*Химне о Рају*2.1.)

**Христос је угасио његов пламен.** Беда: Други Адам, Исус Христос, указује да ће се путем воде из купке поновног рођења, пламен који трепери – којим је херувим заградио улаз у рај када је први

Адам изгнан – угасити. Одакле је један изашао са својом женом, тамо се други може вратити са својом супругом (наиме, црквом светаца) као покоритељ својег непријатеља.(*Омилије о Јеванђељима* 1.12.)

**Мучеништво као пут преко херувима и мача.** Ориген: Током трајања мучеништва Христ је са Вама како би показао пут ка рају Бога и како се може проћи преко херувима и пламтећег мача који се окреће у свим правцима и чува пут ка дрвету од живота. Јер оба, чак и да чувају пут ка проласку ка дрвету од живота, чувају га да они недостојни не би могли поћи туда и доћи до дрвета од живота. Пламтећи мач ће чврсто задржати оне који су градили на темељима Исуса Христа са дрветом , сеном или сламом, и са дрветом одрицања, уколико га тако могу назвати, које пламен лако хвата и које тиме гори више. Херувим ће примити оне које по њиховој природи не може зауставити плматећи мач, јер нису градили са нечим што се може запалити. Они ће их отпратити до дрвета живота и до свег дрвећа што је Бог засадио на истоку и омогућио му да расте из земље.(*Помен мучеништву* 36.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 4:1-7КАИН И АВЕЉ ПРИНОСЕ ДАРОВЕ ГОСПОДУ

## 1Иза тога Адам позна Јеву Жену своју, а она затрудње и роди Кајина, и рече: добих човека од Господа. 2И роди опет брата његова Авеља. И Авељ поста пастир а Кајин ратар. 3А после неког времена догоди се, те Кајин принесе Господу принос од рода земаљскога; 4а и Авељ принесе од првина стада својега и од њихове претилине. И Господ погледа на Авеља и на његов принос, 5а на Кајина и на његов принос не погледа. Зато се Каин расрди веома, а лице му се промени. 6Тада рече Господ Кајину: што се срдиш? Што ли ти се лице промени? 7Нећеш ли бити мио, кад добро чиниш? А кад не чиниш добро, грех је на вратима. А воља је његова под твојом влашћу, а ти си му старији.

**Преглед:** Док Златоусти тврди да у Светом писму нема речи о сексуалном односу све до протеривања из раја, Августин тврди да је у принципу благодат довољна за часну брачну заједницу док су били у рају. (Пост 1:28). Рођење Каина је последица Адамовог пада, која га је довела до губитка духовне мудрости идо стицања земаљског знања. (Симеон Нови Богослов). Име „Каин“ значивласништво. Авељ, друго дете, служи као први симбол Града Господњег предодређеног да претрпи зао прогон на земљи(Августин).

Жрвовање је древни обичан који датира из Адамовог доба,али Богу нису потребне жртве (Августин). Авељ је биоразборит у изборуњеговогприносадокКаинније показао такву разборитост (Јефрем). Богне примећујеКаиновопалолицекадајењеговажртваодбијенаабратоважртваприхваћена(Златоусти). Први Каинов грех је љубомора на брата Авеља. Каин не прихвата Божији предлог да буде успешнији приношењем нове жртве(Златоусти, Јефрем).

## 4: 1-2 Рођење Каина и Авеља

**Адам позна Еву.** Златоусти: Након њихове непослушности, након њиховог губитка раја, тада је био почетак њиховог општења. Видите, пре њихове непослу-шности они су живели живот као анђели, и тада општење није ни било спомињано. (*Беседа на Постање* 18. 12.)

**Каин је зачет,јер је Адам окренуо своју љубав кавидљивим стварима.**Симеон Нови Богослов:Пошто је Адам изгубио духовни вид и отпао од вечног живота прогледао је физичким очима. Његове очи су обраћале пажњу на видљиве ствари са похотом и „познао је Еву жену своју, и она затрудне и роди Каина.“ Такво спознање је уствари незнање свега доброг, да није прво испао из знања и богомислија,не би био доведен до оваквог сазнања. (*Беседа* 15. 1.)

**Значење имена Каин.** Августин: Запис да име Каин значи власништво,које објашњава шта је речено у време његовог рођења , од стране његовог оца и мајке: Ја сам запао у власништво човека, иако сам Бог“.

**Авељ симболизује Град Господњи.**Августин:Авељ је пратио Каина, који је убио свог брата и служи као први пророчански симбол Града Господњег. Он је као странац на земљи, предодређен да поднесе зле прогоне у рукама злихљуди који могу да се назову изворним становиницимаземље, јер они воле овај свет као свој дом и проналазе своју срећу у световним задовољствимаовоземаљског града. (*Држава Божија* 15. 15.)

## 4: 3-5 Каинов и Авељев принос

**Богу нису потребне жртве.** Августин: (Пагани кажу: Хришћани) \_\_\_\_\_\_[[29]](#footnote-29)церемонија жртвоприношења, жртве, тамјан и остале, које су коришћене у храму за богослужење. Исте церемоније жртвоприношења настајале су са почецима богослужења, у прво време, када су два лажна бога захтевала своје жртве од привих приноса воћа/плодова. „Ово питање је евидентно задржано из пасуса нашег Светог Писма које каже да је Каин Богу принео жртва од првог приноса воћа а Авељ прве приносе од свог стада. Одговарамо да је закључак који се може извести, да су жртве веома древни обичај, јер наши истинити и Свети списи упозоравају нас да жртве не приносе, осим једином правом Богу. Али Богу нису потребне жртве, као што је најјасније изражено у Светим списима: „Ја сам Господ Бог твој немој иматидругих Богова осим мене немој им се клањати нити им служити. (*Писма* 102-3.)

**Авељ пажљиво бира своје приносе.** Јефрем Сиријски: Авељ је био веома разборит у избору својих приноса, док Каин није показаотолику разборитост. Авељ је изабраои принео једно прворођено од најдебљих, док је Каин понудио првине одређеног воћа, које се може наћи у исто време као и првине. Иако је његов принос био мањи него принос његовог брата био би прихваћен као принос његовог брата, да га није изабрао са таком немарношћу.Они праве своје приносе наизменично; један је принео јагње из свог стада, други плодове земље. Али пошто је Каин узео са немарношћу за прву жртву оно што је принео, Бог одбија да га прихвати да би научио Каина како треба да направи жртву. (*Коментар на Постање* 3.2.1.)

**Бог зна да је Каиново срце зло.**Ориген: У Каиновом случају његова злоба не почиње када он убија брата. Непосредно пре тога Бог, Који познаје срце, није обратио пажњу на Каина и његову жртву. Али његова злоба је постала очигледна када је убио Авеља. (*На молитви* 29. 18)

**Каиново промењено лице.** Златоусти: Постоје два разлога за његову љутњу: не само да је он сам био одбијен него је и дар брата био прихваћен. (*Беседе на Постање* 18. 21.)

**Каинов бес.** Јефрем Сиријски: Каин је био бесан јер је жртва његовог брата била прихваћена.Каин је постао бесан због ватре која је сишла и изабрала између жртава. Његово лице је посталонамрштено јер је је тај гест изазвао подсмех у очима родитеља и сестара када је његова жртва одбијена. Видели су да је Каинова жртва постављена усред ватре и да је ватра није спалила. (*Коментари на Постање* 3.3.3.)

## 4:6-7 Грех куца на врата

**Ако ти иде добро, зар нећеш бити прихваћен ?**Златоусти: Бог жели да смири дивље лудило и уклони бес посредством својих речи. Видите, Он је приметио фазе Каиновог случаја и схватио окрутност његове убилачке намере; дакле он настоји да испрва умири његово размишљање и донесе одмор његовом уму постављајући његовог брата за његовог пордређеног и не умањујући његов ауторитет. Али упркос тако великој забринутости и тако моћним решењима, Каин није научио ништа из тог искуства. Такав је био степен разлике у њиховим ставовима и пораст његове негативне напетости. (*Беседе на Постање* 18. 24)

**Каин одбија да направи бољу жртву.** Јефрем Сиријски: Бог каже Каину:“Што се срдиш? што ли ти се лице промени?“ Уместо почетка пада са бесом, требао би да буде испуњен забринутошћу. Уместо што ти је лице смркнуто, сузе би требале да теку из твојих очију. „Ако урадиш добор, прихватићу то“. Примети онда да то није одбијена због мале величине Каинове жртве. Није прихваћена због зависти и недостатка добре воље. „Ако урадиш добро, Ја ћу је прихватити,“ кад год га нисам прихватио пре и она ће бити изабрана пре заједно са одабраном жртвом твог брата све док она није прихваћена пре. „Али ако не урадиш добро, грех куца на прва врата“. Авељ ће те слушати кроз своју послушност, и ићи ће са тобом по плану. Онда ћеш ти бити овладан грехом, тј бићеш потпуно задовољан њиме. Али уместо чињења добра онда ће жртва која буде одбијена моћи да буде направљена за Каина као прихватљива, он је тад направио жртву убиства да онај коме је он већ направио жртву пружа немир. (*Коме-нтари на Постање* 3.4.1.3.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 4 : 8-15 КАЈИН УБИЈА СВОГА БРАТА АВЕЉА

## 8Кајин рече Авељу брату својему: „Ајмо у поље.“ И када беху у пољу,Кајин устаде против свога брата Авеља и уби га.9Тада рече Господ Кајину: „Где ти је Авељ твој брат? “ Он рече: “Не знам;зар сам ја чувар брата свога? 10А Господ рече: „Шта учини? Глас крви брата твога виче са земље к мени. 11И сада да си проклет на земљи,која је отворила уста своја да прими крв брата твога из руке твоје.12Кад земљу узрадиш,неће ти се више давати блага свога.Бићеш потукач и бегунац на земљи.“13А Кајин рече Господу: „Кривица моја је велика да ми се не може опростити.14Ево тераш ме данас из ове земље да се кријем испред тебе,и да се скитам и потуцам по земљи,па ће ме убити ко ме удеси.“ 15А Господ му рече: „Зато ко убије Кајина,седам ће се пута покајати.“ И начини Господ знак на Кајину да га не убије ко га удеси.

**Преглед:**Кајин постаје убица по својој злој вољи (Симеон Нови Богослов). Авељев убица се може се разумети као праслика страдања Исусовог(Беда).После убиства Бог пита Кајина,са забринутошћу тако да он може да се покаје,али Кајин показује непокајање(Јефрем).Он замишља да може да сакрије злочин од Бога(СалвијеПрезвитер).Невина крв просута од стране Кајина запомаже,не својим речима,већ својим самим постојањем (МаксимТорински).Ова невина крв такође симболише крв мученика(Ориген).Казна која је наметнута Кајину открива Божије велико стрпљење (Златоусти) и милост за убицу (КирилЈерусалимски).Кајин прима знак тако да нико не може да га убије.Ово указује да зло није искорењено са земље.Као Кајин,који прима знак и који бива сломљен од страха,тако је и грешник роб страха,жеље,кривице и беса(Амвросије).Кајин,као и змија, је проклет са земље(Златоусти)

## 4 : 8Кајин убија Авеља

**Кајинова зла жеља.**Симеон Нови Богослов: Зашто је Кајин постао братоубица? Зар је то било од његове зле воље? Он је више волео себе него свог Творца и затим због тога је био препуштен својој зависти и врши убиство.*Беседе 4.2.*

**Како убијање Авеља пресликава страдање Христово.** Беда: Неки схватају убицу Кајина као јеврејски недостатак вере,убијање Авеља као страдање Господа и Спаситеља и земљу која је отворила уста своја и примила Авељеву крв од Кајинове руке,као цркву ( која је примила у својој тајни обнављања,крв Христову просуту од стране Јевреја). Несумњиво за оне који имају овако схватање,проналазак воде претворене у вино,има светије схватање,него казивање светог закона.(*Омилије на Јевађељу* 1.14.)

## 4:9-10Авељева крв запомаже из земље

**Бог даје Кајину могућност да се покаје.**Јефрем Сиријски: Бог се појављује пред Кајина са љубазношћу, тако да, ако се он покаје, грех убиства које су његови прсти учинили могу бити избри-сани са грижом савести на његовим уснама.Ако се он не покаје,како год,биће му одређена горка казна у пропорцији са његовом злом глупошћу. (*Коментари на Постање* 3.6.1.)

**Кајин одбија да се покаје.**Јефрем Сиријски*:*Али Кајин је био пун гнева уместо гриже савести.Њему који зна све,који га је питао о његовом брату,да би га повратио,Кајин је одговорио љутито и рекао: „Не знам,зар сам ја чувар брата свога?“. . . Шта ћеш онда рећи,Кајине? Да ли Правда треба да се освети због крви која је запомагала за то? Или не? Да ли је требала да се одложи да би се ти покајао? Да ли Правда треба да се дистанцира од свог сопственог сазнања и да те упита као да не зна,па би можда признао? Шта ти је то речено,што ти се није свидело,па си дошао до тог греха који те је упозорио,пре него што ће доћи?(*Коментари на Постање* 3.6.1; 3.7.1.)

**Каин мисли да може да сакрије свој злочин.** Салвиан Презвитер:Кајин је уједно био најгори и најбудаластији човек верујући да ће за извршење највећих злочина бити довољно,ако избегава друге људске сведоке.Заправо је Бог био првобитни сведок његовог братоубиства.Због овога,ја мислим да је он имао јединствен став који је подржан од многих данас: да Бог не обраћа пажњу на земаљске сукобе; нити види оне учињене од стране злих људи. Нема сумње,да је Кајин,када је позван од речи Божије,после свог недела,одговорио да не зна ништа о убиству свог брата.Он је веровао да је Бог био неупућен у оно што је учињено па је он помислио да овај најсмртоноснији злочин може бити сакривен са лажи.Али испоставило се другачије него што је он мислио.Када га је Бог осудио,он је схватио да је Бог,за кога је он мислио да није видео његов злочин убиства,заправо видео. (*Governance of God* 1. 6.)

**Невина крв запомаже својим самим постојањем.**Максим Торински: Божа-нско Свето Писмо увек запомаже и говори,стога Бог такође говори Кајину: „Глас крви твога брата запомаже мени.“ Крв,да будемо сигурни,нема глас,али невина крв која је просута,запомаже,не речима,већ самим својим постојањем. (Чини се да) Захтеви Господа нису са неким елокве-нтним говором већ са бесом над почињеним злочином.То не оптужује преступника са речима,толико као што га везује оптужба његове сопствене савести.Зло дело се може изузети,када је објашњено са речима.Али не може бити изузето,ако је присутна савест.У тишини и без противречности преступникова савест га увек осуђује. (*Проповеди* 88.1.)

**Авељева крв симболише крв муче-ника.**Ориген***:***Ми такође знамо да је оно што је речено о Авељу, када је убијен од стране злог убице Кајина,погодно за све оне чија је крв зло проливена. Претпоставимо да је стих „Глас крви твога брата виче к мени од земље“, речен такође за сваког мученика,глас оних чија крв запомаже Богу из земље.(*Сећање на Мартирдом 50.*)

## 4: 11-15 Бегунац и луталица

**Божија брига за Кајина.**Златоусти:Казна коју је Бог изрекао изгледа прилично грубо,али исправно схваћена даје нам увид његове велике бриге. Бог је желео да људи каснијих времена увежбају самоконтролу.Дакле,он је креирао врсту казне,која је била способна да ослободи Кајина од његовог греха.Да га је Бог одмах убио,Кајин би нестао и његов грех би остао скривен,и остао би непознат људима каснијих времена.Али како јесте,Бог му је дозволио да живи дуго са тим својим телесним подрхтавањем.Призор Кајино-вих одузетих удова била је лекција за све оне које је срео.То је служило да научи све људе и да их подстакне да се никад не усуде да ураде оно што је он урадио,да не би претрпели исту казну.И Кајин је поново сам постао бољи човек.Његово дрхтање,његов страх,његова душевна агонија га никад нису напустили,његова физичка одузетост држали су га,где год био,окованог.Они га држе од поновног скакања у било које слично дело смеле глупости.Они га константно опомињу на његов претходни злочин.Кроз њих је постигао већу самоконтролу у својој души. (*Против Јудеохришћана*8.2.10.)

**Божија пресуда је лака**.Кирил Јерусалимски:Да ли ви,који имате али недавно дођосте катихизису,желите да видите Божију доброту? Да ли желите да погледате очаравајућу доброту Божију и обим његовог стрпљења? Послушајте причу о (Кајину). . . Кајин,прворођени човек,постао је братоубица,кроз чије је зло пројектовање,произашало прво убиство и завист.Ипак,сматрам да казна за убиство његовог брата „Стењаћеш и дрхтаћеш по земљи.“ Иако је грех био велики,казна је била лака. (*Катихетска предавања* 2.7.)

**Каинов знак.**Амвросије:Заиста,није без разлога начињен знак над Кајином,да нико не може да га убије.Тако,то показује да зло није уништено и склоњено са земље.Кајин се плашио да може да буде убијен,зато што није знао како да побегне.Зло је увећано и нагомилано праксом зла,и оно постоји без умерености и ограничења,и бори се кроз лукавство и преваре и откривено је својим делима и крвљу убијеног,чак и Кајин је откривен. (*Лет са света* 7.39.)

**Сваки грешник је као Кајин**.Амвросије:Као роб,Кајин је примио знак и није могао да избегне смрт.Тако је грешник роб страха,роб жеље,роб похлепе,роб пожуде,роб греха,роб беса.Иако такав човек изгледа слободан,он је већи роб него што је то био под тиранима.(*Писма свештеницима* 54.)

**Каин као змија**. Златоусти: Видиш, Кaин је починио практично исти злочин као змија, која као инструмент служи ђаволу, и као што је змија путем преваре увела смртност, тако је и Каин преварио свог брата, одвео га у поље, подигао руке на њега и починио убиство. Дакле, као што је Бог рекао змији: ,,Проклета да си мимо све звери пољске", тако да је и Каину који је починио исти злочин као и змија. (*Омилије на Постање* 19.11.)

**Каин је признао прекасно.** Златоусти:Неко би можда рекао: ,,Ево, он је признао, и то са великом прецизношћу", али то му није помогло, љубљени: признање долази прекасно. Видите, то је требало да уради у право време, док је још био у позицији да нађе милост пред судијом. (*Омилије на Постање* 19.3.)

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 4:16-22 КАИН И ЊЕГОВИ ПОТОМЦИ

## 16И отиде Каин испред Господа, и насели се у земљи Наидској на истоку према Едему. 17И позна Каин жену своју, а она затрудне и роди Еноха. И сазида град и прозва га по имену сина својега Енох. 18А Еноху роди се Гаидад; а Гаидад роди Малелеила; а Малелеило роди Матусала; а Матусал роди Ламеха. 19И узе Ламех двије жене: једној бјеше име Ада, а другој Села. 20И Ада роди Јовила; од њега се народише који живе под шаторима и стоку пасу. 21А брату његову бјеше име Јувал; од њега се народише гудачи и свирачи. 22А и Села роди Товела који бјеше вјешт ковати свашта од мједи и од гвожђа; а сестра Товелу бјеше Ноема.

**Преглед**: Каин је напустио Божије присуство због своје грешности (Атанасије). Одвојио се од своје родбине, јер је уочио да они не желе да се венчавају са њим (Јефрем). Место где је отишао и настанио се зове се Наид, што значи ,,лутање" (Јефрем) или ,,немир" (КлиментАлександријски). Није могуће утврдити да је Каин, после селидбе на своје ново место боравка родио Еноха као свог првог сина (Августин). Каин је саградио град, а Авељ није саградио ништа будући да је истински град светих на небесима (Августин). Каин преживљава кроз седам генерација потомака (Јефрем). Они представљају земаљски град који се умножава кроз порођаје (Августин). После Каина породица постаје подељена (Јефрем).

## 4:16 Каин отиде испред Господа

**Каин одлази због свог злочина.**Атанасије: Кроз праведност ми долазимо у Божије присуство, као што је учинио Мојсије када је ушао у облак где је био Господ. Са друге стране, чинећи зло, особа напушта Божије присуство. На пример, Каин, када је убио свог брата напустио је Божије присуство по својој вољи. (*Празнична писма* 8.)

**Каин је такође напустио своју родбину.** Јефрем Сиријски: Када је Каин добио своју казну и био обележен... Мојсије је рекао: ,,Каин је напустио Божије присуство и населио се у земљу Наидску, источно од раја." Каин се, према томе, одвојио и од својих родитеља и рођака, јер је увидео да они не желе да се венчавају са њим. (*Коментар на Постање* 3.11.1.)

**Име Наид значи ,,лутање".** Јефрем Сиријски: Земља Наидска звала се тако, јер је то била земља где је Каин лутао у страху и стрепњи. Али та земља примила је и другу клетву када је Бог рекао: ,,Када земљу урадиш, неће ти више давати блага својега." (*Коментар на Постање* 3.11.1.)

**Различита тумачења имена Наид.** Климент Александријски:Свето Писмо је у праву: ,,И отиде Каин испред Господа, и насели се у земљи Наидској на истоку према Едему." Наид значи ,,немир", Едем ,,добар живот". Добар живот из ког је прекршитељ прогнан сачињен је из вере, разумевања, мира. Они који су мудри у својим очима... радо ће пренети нестабилност немирног мора. Отпадају од познања Онога који зна порекло рођења и смрти. Њихова мишљења се константно мењају. (*Стромате* 2.51.4-5.)

**После Каина породица постаје подељена**. Јефрем Сиријски:  
Породице   
два брата су се раздвојиле:  
Каин је сам отишао  
и живео у земљи Наидској,  
ниже  
од Сета и Еноха,  
а они који су живели више,  
који су се звали  
,,Деца Божија",  
напустили су своју област и дошли су доле  
да узму жене  
од кћери Каинових.  
(*Химне о рају* 1.11.)

## 4:17 Каин гради град

**Да ли је Енох Каинов први син?** Августин: Размотримо сада текст: ,,И позна Каин жену своју, а она затрудне и роди Еноха. И сазида град и прозва га по имену сина својега Енох." Из ових речи уопште не следи да морамо веровати да је Каинов први син Енох, као што се ни ,,Позна Каин жену своју" не мора односити на њихов први полни однос. Исти израз имамо и код првог оца Адама, али не само када се мисли на Каина, који би требало да буде прворођени, пошто мало касније Свето Писмо бележи: ,,Позна Адам жену своју, и она затрудне и роди сина, и наде му име Сит." *(Држава Божија*15.8.)

**Каин гради град, док Авељ не гради ништа.** Августин: Дакле, забележено је да Каин гради град, док Авељ, иако је био ходочасник на земљи, не гради ништа. Јер је прави град светих на небу, мада га овде на земљи људи граде, и у њему лутају као ходочасници кроз време у потрази за царством вечности. Када тај дан дође, окупиће се сви они који узрастајући у својим телима треба да имају то царство које им је дато, у којем ће са својим принцем Краљем вечности и они да владају увек и заувек. (*Држава Божија*15. 1.)

## 4:18-22 Каинови потомци

**Каинових седам генерација.** Јефрем Сиријски: Јасно је да је Каин остао жив до седме генерације. Прво, тако је било одређено што се њега тиче. Друго, дужина живота људи прве генерације такође сведочи тако. Док је Адам остао жив до девете генерације, до Ламеха, и окупљао се у свету до 56. Ламехове године, није била добра ствар да Каин преживи до седме генерације. (*Коментари на Постање* 3.9.4.)

**Каинови потомци представљају Земаљски град.** Августин: Текст каже: ,,Матусал роди Ламеха. И узе Ламех двије жене: једној бјеше име Ада а другој Села. И Ада роди Јовила; од њега се народише који живе под шаторима и стоку пасу. А брату његовом бјеше име Јувал; од њега се народише гудачи и свирачи. А и Села роди Товела, који бјеше вешт ковати свашта од бронзе и од гвожђа; а сестра Товелу бјеше Ноема." То је што се тиче линије порекла којој је Каин носилац. То је укупно осам генерација, укључујући Адама. Седма је Ламехова, који је био муж двема женама; осма је генерација његове деце, међу којима је жена поменута именом. Оно што је овде веома прецизно објављено је да ће се до самог краја свог постојања земаљски град ширити физичким порођајима путем полних заједница. Зато су нам дата тачна имена жена последњег човека поменутог као зачетника деце- обичај непознат пре потопа, сем у Евином случају. (*Држава Божија*15. 17.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 4: 23-24 ЛАМЕХ ЈЕ ПОЧИНИО УБИСТВО

## 23Ламех рече својим женама: „Ада и Села, чујте мој глас! Ви, Ламехове жене, чујте шта имам рећи: Убио сам човека – зато што ме је ранио; Младића – затошто ме је ударио. 24Ако су се за Каина светили седам пута, За Ламеха ће, уистину, седамдесет седмоструко“.

**Преглед**: Ламех убија човека и младића да би се Каиново потомство надаље размножавало. Према разли-читим тумачењима,Ламех не убија две непознате особе, него самог Каина (Јефрем). Убиство Каина од стране Ламеха је легенда, неутеме-љена. Ламех је убица који не сматра Каина за пример казне – самим тим је кажњен бруталније (Василије). Златоусти има другачију тачку гледишта од Василија те верује да Ламех, сматрајући свој грех већим од Каиновог, долази до спонтаног исповедања свога греха и сматра себе достојним казне (Златоусти).Теодорит, међутим, овде увиђа паралелизам те тврди да Ламех признаје да убија човека (Теодорит).

## 4: 23-24 Ламехова освета

**Казна за Ламехово убиство.** Јефрем Сиријски: Неки, зато што мисле да се седам генерација светило за Каина, говоре да је Ламех био зао, јер Бог беше рекао: „Све месо је покварило његов пут“, а и јер су Ламехове жене рекле да ће линија њихове генера-ције бити пресечена. Оне нису рађале мушку децу него само женску; у Мојсијевој књизи пише „а кад се људи почеше множитина земљи а кћери им се народише“. Кад су ове жене виделе страдање свог потомства, уплашише се и знале су да је проклетство, које је на Каину и на седам колена његовог потомства, стигло и (на) њихову генерацију. Ламех их је, онда, у својој мудрости тешио, говорећи: „Убио сам човека јер ме рании младића јер ме удари.Баш кад је Бог учинио да Каин поживи тако да ће седам генерација нестати с њим, зато ће ми Бог омогућити да останем јер сам убио двојицу, тако да ће седамдесет седам генерација умрети са мном. Пре него што дође седамдесет седам генерација, међутим, ми ћемо умрети, и кроз чашу смрти коју окусимо, ми ћемо побећи од казне која ће, због мене, бити продужена на седамдесет седам генерација“. (*Коментар на Постање* 4.2.2-3.)

**Ламех је можда Каинов убица.** Јефрем Сиријски: Још увек неки говоре да је Ламех, који jeбио лукав и препреден, видео пад своје генерације: да су Ситови потомци одбили да се мешају с њима због преступа њиховог оца Каина, који је још увек жив; да ће њихове земље бити необрађене због недостатка орача; и да ће њихова генерација доживети крај. Ламех, стога, покренут ревношћу, убија Каина заједно с његовим јединим сином с којим је зачет и који је на њега личио, да се не би, кроз тог сина који је на њега личио, сећање на његов срам наставио кроз поколења.Кад је убио Каина који је био као зид између два племена, који их је чувао да не врше тиранију једни над другима, Ламех у тајности рече својим женама: „Мушкарци и младеж су убијани, али одведите своје кћери и удајте их за Ситове синове. Због убистава које сам починио и због дичења и лепоте ваших кћери, ови који су одбили да се њима ожене прошлих шест генерација могу пристати да се ожене њима у нашој генерацији“. (*Коментар на Постање* 4.3.1-2.)

**Одбачена је хипотеза да је Ламех убио Каина.** Василије Велики: Неки мисле да је Каин истребљен од стране Ламеха са земље на којој је живео до тог времена да би платио већу казну. Али то није истина. За Ламеха се сматра да је починио два убиства, због тога што нам каже: „Убио сам човека и младића“ – човека због ране а младића због модрице. Рана је, дакле, једно а модрица друго; и човек је једно а младић друго. „За Каина ће се светити седам а за Ламеха седамдесет пута седам“. Праведно је да се подвргнем под четиристо деведесет дисциплинских казни, ако је уистину Божја судба против Каина праведна да би требало да се подвргне под седам казни. У ствари, зато што он није научио да убија од другог, он није видео казну кроз коју пролазе убице. Али ја, иако видевши пред својим очима човека који стење и дрхти а, такође, величину и гнев Божји, тај пример није дошао до мојих чула. Зато ја заслужујем да платим четиристо деведесет казни.(*Писмо* 260.)

**Кроз исповед Ламех ограничава своју казну.** Златоусти: „Ламех рече“, текст се заправо наставља, „својим женама Ади и Сели, чујте мој глас, жене Ламехове, слушајте моје речи: убио сам човека који ме је ранио и младића који ме је ударио. На Каина је пала седмострука освета а на Ламеха седам пута седмострука. Обратите пажњу до краја. Молим Вас, оставите своје земаљске мисли са стране и разматрајмо ове речи са тачношћу тако да нам ништа не промакне. Али ми треба да наставимо до најбољег значења и да будемо у могућности да осветлимо благо скривено у овим кратким фразама. „Ламех рече својим жанама Ади и Сели“, текст каже, „чујте мој глас, жене Ламехове, слушајте моје речи. Размислите већ једном, питам вас, колико је на самом почетку користи овај човек стекао од казне која је задесила Каина. Не само да није дочекао оптужбе од неког другог да би се се осећао кривим за овај грех или неки други гори; али без могућности да га неко оптужи или казни, он исповеда своју кривицу, признаје своје злочине и одаје својим женама тежину свог греха, еда би се испунило проророчанство богонадахнутог писца:„Исправан је онај који је оптужио самог себе на почетку говора“. Видиш, исповест је најефикаснијаза исправљање грешака. Тако се порицањекривиценакон чињења греха показује горим од самог греха. Ово је било стање човека који је убио свог брата и који кад је био испитиван од стране вољеног Бога није само одбио да призна злочин него се чак усудио да лаже Бога и тако је проузроковао да му живот буде продужен. Према томе, Ламех је, кад је пао у исте грехе, дошао до закључка да би порицање довело до тога да добије строжу казну, и тако је позвао своје жене без ичије оптужбе или претње, и својим речима им се лично исповедио. Поређењем онога што јеучиниоса Каиновим злочинима, Ламех је – дâ се закључити – ограничио казну која му следи.(*Омилије на Постање* 20.6-7.)

**Ламех убија младића.** Теодорит Кирски: Неки тумачи овде подразумевају не два човека или – нека друга фантазија – Каина, него једног те истог младића: „Човека сам убио зато што ме је ранио, и младића што ми је нанео модрице“; то јест, младог човека који се приближава зрелости.Ламех бежи од освете кроз признавање греха, а изрицањем казне себи он спречава божанску казну.(*Питања на Постање* 44.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фали: наслов: AdamandEvebegetseth и 134. стр. до краја и пасус који прелази на 135. стр. (Књига), Pdf: 159-160. стр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Није сигурно да се Сит родио одмах после Каина.** Августин: То је врло могуће јер, када је Адам по Богонадахнућу после Ситовог рођења рекао "јер ми Бог надокнади потомка уместо Авеља кога уби Каин", није тиме директно имплицирано да се Сит родио одмах после Каина, већ само да је био предодређен да буде достојан наследник по реду светости. (*Држава Божија*15. 15.)

## 4:26Призив Господњи Ситових потомака

**Ситови потомци представљају Град Божји.**Августин: Имамо овде две гране потомака, једна која се протеже од Каина и друга од сина који се Адаму роди како би наследио убијеног Авеља, и коме Адам надену име Сит. На њега се мисли у цитату "јер ми Бог надокнади потомка уместо Авеља кога уби Каин".Због тога ова два низа наследника, наглашавана као посебна, први од Сита и други од Каина, представљају два града којима се бавим у свом делу, небески град у изгнанству на Земљи и земаљски град којем су једини циљ и једина сатисфакција овде на Земљи и у земаљским задовољствима .

**Ситови потомци су Праведни народ Божји.** Јефрем Сиријски: Кад се Ситу роди Енос, како пише Мојсије "од тада се поче призивати именом Господњим". Пошто се Сит одвојио од Каинове куће, Ситови наследници су били називани по имену Господњем, то јест, праведни народ Божји.(*Држава Божија*15. 15.)

**Дух Свети даде Еносу дар пророштва.** Кирил Јерусалимски: Дух Свети је долазио код свих праведника и пророка, попут Еноса, Ноја и тако даље, све до Аврама, Исака и Јакова. (*Катихезе* 16. 27.)

**Значење именá Адам, Сит и Енос.** Августин: Сит значи "Васкрсење", а име његовог сина Еноса значи "човек". Име Адам такође значи "човек", али у јеврејском језику се може користити за било коју особу, било мушкарца, било жену, као што се може видети у овом делу: "И створи их мушко и женско и даде им име Адам". У тексту нема сумње да је Еви то име дато као право, обзиром да се именица "Адам" или "људско биће" односило и на Адама и на Еву.То је различито од имена Енос. Оно значи "човек" Јеврејски учени људи нам казују да је то било у смислу "мушкарац", као различито од "жена". Зато је Енос био "Син Васкрснућа". (*Држава Божија*15. 17.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 5:1-8 СИТ И ЊЕГОВ СИН ЕНОС

## 1Ово је потомство Адамово. Кад је Бог створио човека, начинио га је по лику своме; 2створио их је мушко и женско. А кад их је створио, благословио их је и назвао „човек”. 3Кад је Адаму било сто и тридесет година, роди му се син по његову изгледу, по његову лику: њему је наденуо име Сит. 4После рођења Адам је живео осам стотина година, те му се родило још синова и кћери. 5Адам је укупно живео девет стотина и тридесет година и умро. 6Кад је Ситу било сто и пет година, роди му се Енос. 7После Еносова рођења Сит је живео осам стотина и седам година, те му се родило још синова и кћери. 8Сит је укупно живео девет стотина и дванаест година и умро.

**Преглед**: Почетак светске хронологије се не рачуна од земаљског града, не рачуна се од Каинових наследника. Небески град је симболизован у једном "човеку" (Еносу), рођеном од "Васкрсења" (Сита) човека који је убијен (Авеља), симболишући тако јединство васцелог небеског града. То је прави начин да се представи прича о светској историји симболизованој у два града (Августин). Сличност између Адама и његовог сина Сита је одраз јединства између Оца и Сина (Ориген). Могуће је да су Ситови потомци подигли градове и населили их, иако о томе нема помена у Св. Писму (Августин).

## 5:1-2 Адамови наследници

**Зашто се прича о Постању враћа на Адама?** Августин: Разлог за овај прекид у нарацији (по опису родослова до Потопа) био је, ја претпостављам, то што писац, вероватно по Божјем усмерењу, није био вољан да допусти да почетак светске хронологије потиче од земаљског града (то јест, од Каинових потомака), и тако се намерно вратио на Адама како би кренуо од новог почетка. Ако би се запитали зашто је овај повратак рекапитулацији учињен одмах по помињању Ситовог сина, "човека" којим је започето призвање имена Господњег, одговор би морао бити да је то прави начин да се представе два града. Први почиње и завршава са убицом, јер Ламех је такође, како је признао својим двема женама, био убица. Други град почиње са човеком који се почео призи-вати именом Господњим, јер призивање Бога је једино и највише занимање града Божјег током његовог поклоничког путовања кроз овај свет. Оно је симболи-зовано кроз јединог "човека" (Еноса) који је настао од "васкрсења" (Сита) човека који је убијен (Авељ). Тај један човек је уствари симбол јединства васцелог небеског града који још није у пуноћи за коју је предо-дређен да достигне и која је предсказана овом пророчком симболиком.(*Држава Божија*15. 21.)

## 5:3-5 Адамов син Сит по његовом лику

**Јединство Оца и Сина је прасликано у Адаму и Ситу.** Ориген: Христос је видљива слика невидљивог Бога, баш као што нам Свето писмо казује да је Адамов лик у његовом сину Ситу. Написано је: "И Адаму се роди Сит, по његовом изгледу и његовом лику". Ова слика чува јединство природе и материје заједничке за оца и сина. Јер "шта год Отац чини, тако исто чини и Син". Баш у тој чињеници - да Син ради исто као и Отац - Очев лик је репродукован у Сину чије је исхођење од Оца чин његове смислене воље. (*Први принципи*1.2.6.)

## 5:6-8 Сит и његови потомци

**Да ли су Ситови потомци изградили градове?** Августин: Обратите сад пажњу на то да надахнути писац истиче дужину живота особа које помиње, а причу увек завршава са истим речима "и родише му се синови и кћери и укупно је тај и тај живео толико и толико година и умро". Имајући у виду да ти синови и кћери нису именовани и присетивши се колико су дуго људи живели у том раном добу наше историје, може ли ико одбацити веровање да је толико мноштво народа рођено и живело, те да су били у стању да по групама сазидају велики број градова?*(Држава Божија*15. 8.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фали: Читав одељак: Пост. 5. 9-14 .... Књига: 227-228. стр. Pdf: 162-163. стр.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 5: 15-20 ЈАРЕД ПОСТАЈЕ ЕНОХОВ ОТАЦ

## А Малелеило поживе шездесет и пет година, и роди Јареда. 16А родив Јареда поживје Малелеило осам стотина и тридесет година, рађајући синове и кћери; 17Тако поживје Малелеило свега осам стотина и деведесет и пет година; и умрије.18А Јаред поживје сто и шездесет и двије године, и роди Еноха; 19А родив Еноха поживје Јаред осам стотина година, рађајући синове и кћери;20 Тако поживје Јаред свега девет стотина и шездесет и двије године, и умрије.

**Преглед:**Енох, који је седми потомак (у линији потомства; поколење) Адама, прасликује седмоструке дарове Духа који ће се остварити у Христу (Беда).

## 5:18-20 Јаред, Отац Еноха

**Зачеће Еноха прасликује Христово зачеће.** Беда:Енох, тиме што се изнедрио као седмо поколење (седми степен сродства у нисходној линији) Адама, прасликује да Господ неће бити зачет начином смртне природе, већ снагом Светог Духа. Прасликовао је да ће се пуна благодат Светог Духа, коју је пророк описао као седмоструку, испунити у Христу на посебан начин када се роди. И Он ће се крстити у Светом Духу и даће дарове Духа онима који буду веровали у њега.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 5:21-27 ЕНОХА УЗИМА БОГ И ОДВОДИ НА НЕБО

## 21Енох поживје шездесет и пет година, и роди Матусала; 22А родив Матусала поживје Енох једнако по вољи Божјој триста година, рађајући синове и кћери; 23Тако поживје Енох свега триста и шездесет и пет година; 24И живећи Енох једнако по вољи Божјој, нестаде га, јер га узе Бог. 25А Матусал поживје сто и осамдесет и седам година, и роди Ламеха; 26А родив Ламеха поживје Матусал седам стотина и осамдесет и двије године, рађајући синове и кћери; 27Тако поживје Матусал свега девет стотина и шездесет и девет година; и умрије.

**Преглед**: Енох је однет на небо на ватреним крилима Светог Духа (Амвро-сије), показујући Адаму да је Рај место састанка верних (Јефрем). Бог узима Еноха и одводи га у Рај јер је по вољи Божијој (Кипријан). Не може се са сигу-рношћу рећи да ли је ово последица, или предуслов Еноховог схватања Божије природе (ГригоријеНазијанзин). Енохов живот показује да људско тело не спречава људе да постану свети (Златоусти) и да онај ко се узда у Бога не задржава на земљи, већ је принет и сједињен Богу (Амвросије). Енох нема искуство смрти, већ га је Бог пренео у бесмртност (Авгу-стин). Еноху није подарен вечни живот, већ је његова смрт једноставно одложена (Тертулијан). Енох се више не налази у таштини овог света (ЈованКасијан).

Матусал, син Енохов, умире у години у којој почиње поплава. Противречности у раније поменутим годинама су расправљане код Јеронима Стридонског, који решава дотичну анома-лију Матусалове смрти након поплаве прибегавајући Хебрејском (преводу) (Јероним). О неслагањима између Хебре-јског превода и Септуагинте се такође расправља код Августина.

## 5:21-24 Енох је ходао са Богом

**Еноха Свети Дух односи на небо.** Амвросије: Свети дух је такође сишао *„И напуни сву кућу гдје сјеђаху; И показаше им се раздијељени језици као огњени “*. Добра су крила љубави, истинита крила која летеше кроз уста светих апостола, и крила од ватре која говорише чисту реч. На овим крилима Енох летеше када је однесен на небо.(*Исак, о души* 8. 77.)

**Адам посведочава догађај.** Јефрем Сиријски: Неки кажу да док је Адам гледао (у Еноха) Бог га је пренео у Рај, да Адам не би мислио да је Енох убијен као Авељ, и тако био ожалошћен. Ово је било, такође, и да би Адам био утешен овим, знајући да је за све који су били као овај (Енох), било пре смрти, или после васкрснућа, Рај био место састанка.(*Коментари на Постање* 5. 2. 1.)

**Бог је задовољан Енохом.** Кипријан: Такође видимо да је Енох, који је био по вољи Божијој, био пренет, као што Свето Писмо сведочи у Књизи Постања *„И живећи Енох једнако по вољи Божјој, нестаде га, јер га узе Бог“*. Ово је било по Божијој вољи- да Енох заслужено буде пренет из заразе овог света. Али Свети Дух подучава и кроз Соломона да они који су по Божијој вољи бивају однети одавде раније и брже ослобођени, да не би боравећи предуго у овом свету били покварени блискошћу са светом.(*О смртности* 23.)

**Надање да се призове Господ.**  Григорије Назијанзин: Енох се „надао да ће призвати Господа“. Његово достигнуће се није садржало у жељи за знањем, пази, већ у нади да ће призвати Господа. Енох је „пренет“- да, али није сасвим сигурно да ли је ово последица, или предуслов његовог схватања Божије природе.(*Теолошки говори* 28. 18.)

**Људско тело не спречава Еноха да постане свет.** Златоусти: Па, онда, не реците „Ограничен сам телесно, тако да не могу победити, или узети на себе напоре да задобијем врлину.“ Немојте, према томе, кривити свог Творца. Јер ако тело онемогућава поседовања врлине, кривица није наша. Међутим, многи свети су показали да у стварности ово није немогуће. Природа тела није спречила Павла, на пример, да постане онакав светац какав јесте, или Петра да прими кључеве Раја. Даље, Еноха је, иако је поседовао тело, однео Бог, и више није виђен.(*Омилије на Јованово јеванђеље* 75.)

**Они који се уздају у Бога се не задржавају на земљи.** Амвросије: Енох је завапио за Богом у нади, и мисли се да је тако и пренет. Тако да се једино онај човек који се узда у Богаможе назвати „човеком“. Штавише, јасни и истинити смисао пролаза (смрти?) је да онај који верује у Бога не остаје на земљи, већ је пренет, такорећи, и спојен са Богом.(*Исак, о души*1. 1.)

**Енох је превазишао таштину света.** Јован Касијан: Ум је тако уплетен у овоме да слух више не слуша гласове споља, више се не виде слике пролазника, и око више не види планине испред, или огромне предмете који се дижу испред њега.

Нико неће задобити истину и моћ свега овога, уколико нема директно искуство да га подучи. Господ ће одвратити очи Свог срца од свега овде и сада, и мислиће о овоме не као о привременом, већ већ прошлом, у диму расутом у ништавило. Он хода са Богом, ...

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фали: Књига: 121-126. стр. и Pdf: 166-171. стр. до краја...**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 6:5-7 ГОСПОД ОДЛУЧУЈЕ ДА КАЗНИ НЕВАЉАЛСТВО ЉУДИ

## 5И Господ видећи да је неваљалство људско велико на земљи, и да су све мисли срца њихова свагда само зле,6Покаја се Господ што је створио човјека на земљи, и би му жао у срцу. 7И рече Господ: Хоћу да истријебим са земље људе које сам створио, од човјека до стоке и до ситне животиње и до птица небеских; јер се кајем што сам их створио.

**Преглед:** После савеза синова Сета са кћерима Каина, неваљалство људског рода се повећава (Јефрем). У својој осуди људскости Господ показује забринутост и строгост (СалвијеПрезвитер). Божија љутња, изражена речима „кајем се што сам створио човека,“ наговештава несталност или узнемиравање у божанској намери. Господ се не каје као што се људска бића кају. Господ објављује смрт животиња, које нису окривљене за грех, радије да би објавио величину долазеће катастрофе (Августин) или зато што они који су били искључиво створени ради човека морали су нестану са њим (Амвросије).

## 6: 5Неваљалство људи било је велико

**Последице савеза између синова Сета и кћери Каинових.**Јефрем Сиријски: Према Мојсију који је говорио о силним људима који су били рођени у племену Каинову, чије жене, премда чак лепе, су биле ипак мање од синова Сета, он тада рече, „Господ је видео да је неваљалство човека било велико на земљи и да свака склоност мисли његовог срца је увек била зла,“ за године дате њима за покајање они увећаше своје грехе.“ Неваљалство човечанства било је велико на земљи,“ што јесте, да се зло проширило и раширило кроз оба ова племена. „Склоност мисли њиховог срца биле су увек зле,“ за своје грехе који нису били извршавани само повремено, већ њихови греси су били непрестани. Ноћима и данима не би престали са својим порочним мислима. (*Коментар на Постање* 6.6.1.)

## 6:6-7 Господ жали за човечанством

**Божија брига, жалост и строгост према људском греху.**Салвије Презвитер: Размотримо како обоје, забринутост и озбиљност Господа су показани једнако у свим овим речима. Прво, он је рекао, „И Господ је видео да је неваљалство људи било велико.“ Друго, он је рекао, „ Он је био дирнут у души жалошћу срца.“ Треће, „ Ја ћу уништити човека кога сам створио.“ У првој тврдњи у којој је речено да Бог види све ствари његова нежна брига је показана. У тврдњи да је он жалостан је показана његова забринутост усред страве његовог гнева. Тврдња о његовој казни показује његову строгост као судије. Свето Писмо каже, „Господ се покајао што је он створио човека на земљи.“ Ово не значи да је Бог имао склоност за осећање или је зависан од било какве страсти. Радије, Божанска реч, пружа нам потпуније истину разумевања писма, говорећи „као да“ у односу људских емоција. Користећи израз „покајништво Господа,“ оно показује силу Божијег неприхватања. Божија љутња је једноставно казна грешника. (*Управљање Бога* 1.7.)

**Божија љутња не наговештава узнемиравање Божанског разума.**Августин: Божански бес не означава пометњу божанске свести. То је једноставно божанска пресуда престанка осуде на грех. И кад Господ „размишља и тад он има додатне мисли,“ ово само значи да променљива реалност долази у однос са његовим непроменљивим узроком. За Бога не може бити „покајање,“ као што се људска бића кају, или што он чини, будући да се тиче свега, његова пресуда је непроменљива као што је његово претходно знање очигледно. Али то је само при употреби таквих људских израза које писмо може чинити својим многим врстама читалаца од којих оно жели да помогне да се осети, као што је било, у кући. Само стога може писмо застрашити понос и изазвати тромог, проузрокујући интересовање и обезбеђујући храну за уверењем. Ово је могуће само кад писмо постаје истинито снижено на ниво најслабијих читалаца. Божији град 15.25.

**Зашто је Бог објавио смрт животиња?**Августин: Када је Бог објавио смрт свих животиња на земљи и у ваздуху, намера је да објави величину долазеће катастрофе. Не постоји овде питање кажњавања у смрти неразумних животиња као да су оне биле криве за грех. (*Држава Божија* 15. 25.)

**Животиње се уништавају зато што су оне биле створене због човечанства.**Амвросије: „Хоћу да истријебим људе, од човјека до стоке и до ситне животиње и до птица небеских.“ Које прекршаје би могла неразумна створења икад починити? Али будући да су она била створена због човека, према томе за онога за кога су она била створена, он је био истребљен, логично је да су она била такође уништена, зато што није постојао нико ко би могао извући корист од њих. Ово је такође очигледно у дубљем смислу. Човек је разумом обдарен са разлогом. Човек је одређен као живо, смртно и рационално биће. Када он, ко је основни елемент нестаје, сваки вид свесног живота такође нестаје. (*О Ноји* 4.10.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 6: 8-10 НОЈЕ ЈЕ ПРАВЕДНИК У ИСКВАРЕНОМ СВЕТУ

## 8Али, Ноје нађе милост пред Господом. 9Ово су догађаји Нојеви: Ноје бјеше човјек праведан и безазлен својега вијека; по вољи Божијој свагда живљаше Ноје,10И роди Ноје три сина: Сима, Хама и Јафета.

**Преглед:** Нојева ваљаност сија кроз широко распрострањену исквареност његовог времена (Златоусти). Ноје је био савршен колико грађани божијег града могу бити савршени кроз своје ходочашће у овом садашњем земаљском животу (Августин). Он је био побожан својим властитим избором у времену кад је препрека врлини било много (Златоусти).

## 6:8-9 Ноје нађе милост пред Господом

**Нојева врлина у његовом исквареном времену.** Златоусти: Писма су нам показала озбиљност људске порочности и строгост кажњавања која је морала бити проузрокована њиме. Они тад показују нама оног ко међу таквим мноштвом је могао да задржи искрену врлину. Врлина у ствари је дивна чак по себи. Ако неко негује врлину међу онима ко је одбија, он чини њу још вреднијом дивљења. Стога Писмо, као да у обожавању овог праведног човека, показује велику разлику: Да само један човек који је живео међу онима који би ускоро били искусили гнев божији, овај Ноје,“нађе милост пред Господом.“ Он „нађе милост,“ али „пред Господом“; не једноставно „он нађе милост“ али „пред очима Господњим.“ Ово је речено да би нам показало да је он имао јединствену сврху, која је, да буде прослављен од тог ока које никад не спава нити се одмара. Он није водио бригу за људску славу или презир или непоштовање. (*Проповед на Постање* 23.4.)

**У ком смислу савршен?**Августин: Говорећи о Ноји, наше непогрешиво Писмо нам говори да је он „био праведник и савршен човек својега вијека,“ значећи да је он био савршен колико грађани божијег града могу бити савршени за време ходочашћа овог садашњег живота, не, наравно, толико савршени као што они јесу у овом вечном животу у којем ће они бити савршени као анђели божији. (*Држава Божија* 15. 26.)

**Ноје побожан сопственим избором.**Златоусти: Да ли Ви видите како је Господ створио нашу природу да уживамо слободне воље? Сматрам, како се то десило, кажите ми, да док ови људи показују одушевљење за неморалне и узвраћају њима вероватно за кажњавање, овај човек се одлучио за врлину, избегавајући дејство кажњавања? Зар то није кристално јасно да свака особа бира порок или врлину од свог властитог хтења? Ви видите, ако то нису били случај и слобода они нису имали своје основе у нашој природи, ови људи не би били кажњени, нити би други примили награду за њихову ваљаност. Будући да, услед наклоности висине, кажњавање право-времено очекује грешнике, и награђује и надохнађује оне који примењују врлину. (*Проповед на Постање* 22.5.)

**У Нојевим данима било је крајње тешко бити беспрекоран.**Златоусти:Стога, у славу Ноје, Писмо не само да га је назвало „невиним“ али је додало „међу људима својега вијека“ да начини јасним да је он био такав у то време када препрека ка врлини је било много. Поред тога, други људи били су прослављени после њега, упркос што ће он имати не мање славе него они. Јер он је био беспрекоран у свом властитом времену.(*Проповед на Јова-ново јеванђеље* 71.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фали: Књига: 130-135. стр. и Pdf: 175-180. стр.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 7: 6-9 НОЈЕ СЕ СПРЕМА ЗА НАДОЛАЗЕЋИ ПОТОП

## 6Ноје беше стар шест стотина година када дође потоп вода на земљу. 7И Ноје и његови синови и његова жена и жене његових синова уђоше са њим у барку, да избегну воде потопа. 8Од чистих животиња и од животиња које нису чисте, и од птица и од свега што се миче на земљи, 9по двоје, мушко и женско, уђоше у барку са Нојем, како је Бог заповедио Ноју.

**Преглед**: Ноје прасликује Христа, а дрво барке крст који нас води у спасење. Нојева фамилија у барци је праслика Хришћанске Цркве (Августин).

Мушкарци и жене у барци су раздвојени. Исто правило примећујемо у Цркви на крштењу (Кирило Јерусалимски).

## 7:7-9 Ноје, његова породица и животиње улазе у барку

**Ноје и барка као симболи Христа и народа.** Августин: Христос је такође приказан у Ноју, а свет у тој барци. Зашто су сва жива бића затворена у тој барци, осим да означе све народе? Богу није немогуће да створи опет нову сваку живу врсту. Када нису постојала жива створења, није ли рекао, “Нека земља произрасте биље” и земља произрасте биље? Дакле из истог извора из којег их је тад створио, може да их створи поново. Бог их је створио речју, па може опет да их створи речју. (*Трактати на Јеванђеље по Јовану* 9. 11. 1.)

**Црква је прасликована у Ноју и његовој породици.** Августин: Није ли Ноје свет човек, који је једини у целој људској раси, заједно са својом целом кућом заслужио да буде избављен од потопа? И није ли Црква прасликована у Ноју и његовим синовима? Они су се спасили од потопа дрветом које их сачува (које симболише крст). (*Трактати на Јеванђеље по Јовану* 11. 7. 2.)

**Мушкарци и жене морају да буду раздвојени у Цркви.** Кирило Јерусалимски: Током егзорцизма, док чекају друге, нека мушкарци буду са мушкарцима и жене са женама. За сада ми треба Нојева барка, да би имао заједно Ноја и његове синове, одвојене од његове жене и жена његових синова. Иако је барка била једна и врата су била затворена, ипак примећујемо пристојност. Сада, када су кроз цркву врата уклоњена и ви сте сви унутра, нека разлике буду задржане: мушкарци са мушкарцима, жене са женама. Нека принцип спасења не буде изговор за духовну дозволу. Држати се заједно и у близини је добро правило, ако је омогућено да се страст држи на дистанци. (*Катихетска предавања* 14.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 7:10-16 БОГ ИЗАЗИВА КИШУ ДА ПАДА ЧЕТРДЕСЕТ ДАНА И ЧЕТРДЕСЕТ НОЋИ

## 10И после седам дана воде потопа дођоше на земљу. 11У шестотој години Нојевог живота, другог месеца, седамнаестог дана месеца, тог дана сви извори великог бездана се развалише, и прозори раја се отворише. 12И киша је падала на земљу четрдесет дана и четрдесет ноћи. 13У исти дан Ноје и његови синови, Сим и Хам и Јафет, и Нојева жена и три жене његових синова са њима уђоше у барку, 14они и све звери по својим врстама и свака стока по својим врстама и сви гмизавци који гмижу по земљи по својим врстама, свака птица по својим врстама, по птица од сваке врсте. 15Они уђоше у барку са Нојем, по двоје од сваког тела у којем беше дах живота. 16И они који уђоше, мушко и женско од сваког тела, уђоше унутра како му Бог заповеди; и Господ га затвори унутра.

**Преглед**: Потоп који је изазвао Бог демонстрира како он може да активно интервенише у земаљским стварима (Салвиан Презвитер).Бог доноси потоп за четрдесет дана како би се неки мушкарци и жене могли покајати још увек и некако избећи пропаст (Златоусти).Месеци и године у време потопа су исте дужине као и наши месеци и године (Августин).

Када су сви ушли у барку, Бог затвара врата споља јер не жели да Ноје буде тужан због призора катастрофе (Златоусти).Они који су изабрани да остану напољу су спречени да сруше вратнице (Јефрем).Како Нојева породица која је ушла у барку има осам душа, тако су неки псалми названи „за октаву“ јер упућују на спасене (Јероним).Бог је затворио барку „споља“ не због психичке пропасти, него због сведочења његове свемоћне силе (Јустин Мученик).

## 7:10-12 Поплава долази на Земљу

**Потоп показује да Бог интервенише у земаљским стварима.** Салвиан Презвитер: И шта онда? „Сви извори великог бездана су били разваљени, и поплавна врата раја су била отворена. И киша је падала на земљу четрдесет дана и четрдесет ноћи.“ И мало касније: „И свако тело је било уништено и склоњено са земље.“ И опет, „Ноје је само преживео и они који бејаху са њим у барци.“ Сада и овде желим да да питам оне, који зову Бога равнодушним за људске ствари, било да они верују у то да је у то време он марио за земаљске ствари или интервенисао у њима. (*Божија владавина* 1. 7.)

**Зашто је Бог донео четрдесетодневни потоп?** Златоусти: Чињеница, да је Бог послао потоп од четрдесет дана и ноћи је додатни предиван знак његове љубавне пажње. Његова сврха у овом великом добру је била да су бар неки од њих могли да дођу себи и избегну потпуну пропаст, имајући пред очима уништење својих сажитеља и пропаст која је претила да их прекрије.Вероватно је, мислим, да је сразмерно потапано, првог дана један део, додатно је потопљено другог дана и исто тако трећег дана и тако даље. Његов разлог је да продужи потоп за четрдесет дана, да би могао им уклони сваку основу за изговор. Видите, била је то његова жеља и команда, могао је да потопи све у једном пљуску. Напротив, веран својој карактеристичној љубави, он је уредио да остане толико пуно дана. (*Омилије на Постање* 25. 11.)

**Трајање месеци и година у време потопа.** Августин: Време је да испитамо материјал који убедљиво доказује да су библијске године, далеко од тога да су трајале само једну десетину дужине наше године, биле прецизно дуге као постојеће соларне године. Истините су године коришћене у надевању тих екстремно дугих животних векова. Речено је да се, на пример, потоп десио у шестотој години Нојевог живота. Али обратите пажњу на пун текст: „Воде потопа прекриле су земљу у шестотој години Нојевог живота, другог месеца, двадесет седмог дана месеца.“ Ове речи су необјашњиве ако би година била толико кратка, да би требало десет таквих да направимо једну нашу. То би могло да значи да је година имала само тридесет шест дана. Тако кратка година (ако је уопште звана годином у древној употреби) или није имала месеце уопште, или је имала дванаест месеци и тада је сваки месец могао да има по три дана. Како онда [ми можемо] да објаснимо речи текста, „у шестотој години... другог месеца, двадесет седмог дана месеца,“ ако ондашњи месеци нису исти као што су сада? Нема другог начина да се објасни, како може бити речено за потоп, да је имао почетак двадесет седмог дана другог месеца. (*Град Божији* 15. 14.)

## 7:13-16 Бог затвара Ноја у барку

**Бог осигурава Нојеву добробит.** Златоусти: Текст иде, „Господ Бог затвори споља барку.“ Приметите и на овом месту пажљивост у изразу „Бог затвори барку споља,“ да нас научи да је осигурао потпуну сигурност добрих људи. Разлог додавања „споља“ да „је затворио“ је да добар човек можда не би могао бити у положају да види догађање катастрофе и доживи још већу несрећу. Да је размишљао, мислим, о ужасном потопу и да му је остао неизбрисив траг уништења човечанства у уму, комплетног уништења свих звери и нестанак, као што је и био, људи, животиња и земље по себи, био би узнемирен и пун бола. (*Омилије на Постање* 25. 12.)

**Бог затвара врата да спречи оне споља да провале унутра.** Јефрем Сиријски: „Господ је затворио врата за Нојем,“ да они који су остали не би дошли у време потопа и срушили вратнице барке. Потоп је дошао и „Бог збриса свако тело. Само Ноје и они који бејаху са њим у барци су остали.“ Извори амбиса и уставе небеске су биле отворене четрдесет дана и четрдесет ноћи, и „барка беше на води стотину и педесет дана. (*Коментари на Постање* 6. 11. 2.)

**Како је барка затворена споља.** Јустин Мученик: „Бог затвори Нојеву барку споља.“ Не треба да замишљате да се нерођени Бог спушта или уздиже са неког места. Неописиви Отац и Господ свега не долази на неко место, нити хода, нити спава, нити се уздиже, него увек пребива на свом месту, где год оно било, и уствари гледа и чује, не са очима или ушима, него са моћи која је изван сваког описа. (*Разговор са Трифоном* 127.)

**Зашто су одређени псалми насловљени „За октаву.“** Јероним: [Видимо да] одређени псалми су насловљени „за октаву.“ Ово је дан када синагога долази до краја и када се рађа црква. Ово је дан када су осам душа на броју сачуване у Нојевој барци, и „то је еквивалент цркви,“ каже Петар, „који сада спасава и тебе.“ (*Омилије* 93.)

(Потоп је наишао и Бог је истребио свако тело. Једино су Ноје и они који су били са њим у ковчегу остављени (у животу). Извори бездана и уставе небеске били су отворени четрдесет дана и четрдесет ноћи и 'ковчег је пловио сто педесет дана'.[[30]](#footnote-30)

**Како je ковчег био затворен споља?** Јустин Мученик: ''...па Господ затвори за њим''[[31]](#footnote-31).Не требазамишљатида је Сâмбескрајни Богсишаоили сепопеодо било ког места. НеописивиОтац иГосподсвихне долазидобило ког места, нитихода, нитиспава, нитинастаје, већувек остајена Свом месту, где годда је то,све гледајући и слушајући - неочимаилиушима, већ неописивом силом.

**Зашто за поједине псалме стоји** (напомена)**"за осам жица"**– Јероним: Видимо да су поједини псалми назначени "за осам жица". Ово је дан када синагога долази до краја и црква је рођена.[[32]](#footnote-32) Ово је дан по броју оних осам душакоје су биле спасене у Нојевом ковчегу и "Његова црква", каже Петар, "сада спасава вас."[[33]](#footnote-33))[[34]](#footnote-34)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 7:17-24 ПОТОП ПРЕКРИВА ЗЕМЉУ

## 17И би потоп на земљи за четрдесет дана; и вода дође и узе ковчег, и подиже га од земље. 18И навали вода, и уста јако по земљи, и ковчег стаде пловити водом. 19И наваљиваше вода све већма по земљи, и покри сва највиша брда што су под цијелијем небом. 20Петнаест лаката дође вода изнад брда, пошто их покри. 21Тада изгибе свако тијело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звијери и све што гамиже по земљи, и сви људи. 22Све што имаше душу живу у носу, све што бијаше на суху, помрије. 23И истријеби се свако тијело живо на земљи, и људи и стока и што год гамиже и птице небеске, све, велим, истријеби се са земље; само Ноје оста и што с њим бјеше у ковчегу. 24И стајаше вода по врх земље сто и педесет дана.

**Преглед:** Потоп захвата читаву земљу и уништава свако биће (Златоусти). Само рајски врх није захваћен, потоп се зауставља на његовим (рајским) обронцима (Јефрем). Реченица „Све што имаше душу живу у носу, све што бијаше на суху, помрије“[[35]](#footnote-35) односи се на свако живо биће (Августин). Потоп символише Суд Господњи који ће избећи они који се покају (Јустин Мученик).

Четрдесет дана сугерише нам накнадни обред крштења у току Четрдесетнице, четрдесет дана Поста (Максим Торински). То да Господ воли правду и мрзи безакоње се видело кроз потоп. (Беда)

## 7:17-20 Поплава траје четрдесет дана

**Четрдесет дана указује на Часни пост и крштење.** Максим Торински: Хајде да видимо где овај најсветији број (40) има свој почетак. Прво читамо у Старом Завету да се у време Нојево, када је свирепо безакоње обузело читаву људску расу, обилна вода излила из отворених устава небеских за исто толико дана. У некој мистичној слици Четрдесетнице, ова поплава на земљи говоритако пуно о погружењу приликом крштења. Ово је очито било крштење у коме је безбожност грешника уклоњена, а Нојева праведност очувана. Из тог разлога, дакле, Господ нам је дао такође четрдесет дана сада, по угледуна то време, да у току овог броја дана, док су отворена небеса, небеска киша милости може пасти на нас и, уз погружење, вода спасења може да нас просветли у крштењу и - као што је био случај тада - безбожност наших грехова може бити поплављена у нама као у потоцима воде, а праведност наших врлина очувана. У погледу Ноја исто је и у наше време: крштење је потоп за грешника и освећење за верујућег; Господњим потопом праведност је очувана, а неправда је уништена.

**Потоп захвата земљу.** Златоусти: Све ово што нам описује Свето Писмо није без сврхе. Заправо, сврха је да сазнамо да сусе утопили не само људи, говеда, четвороножнe звери и гмизавци, већ и птице небеске и све што је насељавало планине, наиме, животиње и друга дивља створења. Стога, Писмо каже: "Бујица се уздигла петнаест лаката изнад планина," да знате дајето резултат извршења Господње казне. Он је рекао, сетите се, "Јер ћу до седам дана пустити дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи, и истријебићу са земље свако тијело живо, које сам створио.".[[36]](#footnote-36) Дакле, Писмо приповеда о овоме не само да би нас обавестило о нивоу поплаве (као објективне чињенице), већ да би поред овога могли да разумемо да апсолутно ништа није преживело - дивље звери, животиње, стока – већ је све уништено заједно са људском расом. Будући да су сва ова створења створена за добробит људи, са непосредним уништењем људских бића било је прикладно да се ова створења такође сусретну са својим уништењем. Затим, након што нас (Писмо) учи о великој висини поплавних вода и чињеници да се уздигла додатних петнаест лаката изнад планинских врхова, додатно се саглашава верности (тексту) са карактеристичном прецизношћу: "Тада изгибе свако тијело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звијери и све што гамиже по земљи, и сви људи. Све што имаше душу живу у носу, све што бијаше на суху, помрије".[[37]](#footnote-37) То није била само успутна, немарна референца за речи "све на сувом": уместо тога, њена сврха је била да нас научи да је, док су све остала бића страдала, једино човек са преосталим (људима и бићима) у ковчегу сачуван. (*Омилије на Постање* 25. 20)

**Само рајски врх није захваћен потопом.** Јефрем Сиријски:  
Оком мога ума  
Гледао сам на рај.  
Врх сваке планине  
нижи је од његовогврха,  
највиши ниво поплаве  
достиже само његоваподножја,  
ове јеона пољубила са побожношћу  
пре него што се окренула  
да се издигне изнад и  
покори врхсваког брда и планине.  
Подножје раја онаљуби  
док сваки врхудара.  
(*Химне о рају* 1. 4.)

## 7:21-22 Изгибе свако тело

**Дух животни**. Августин: Онда, мало даље у истој књизи (Постања), могао би се исто тако лако приметити стих "Све што имаше душу живу у носу ... помрије". Ово значи да је све што је живело на земљи страдало у потопу. Иако налазимо да Свето Писмо обично користи обе фразе - "душа жива" и "дух животни" -чак и у односу на животиње, у стиху "Све што имаше душу живу (=дах/дух) у носу" грчки текст не користи реч *pnevma* (=дух), већ *pnoe* (=дах). (*Држава Божија* 13. 24.)

## 7:23-24 Жива бића су избрисана

**Потоп симболизује Божји суд.** Јустин Мученик: Када свети текст наводи да је читава земља поплављена тако што је вода достигла висину од двадесет три стопe изнад највиших планина, очигледно је да Бог није говорио искључиво твојој земљи (Израелу), већ свима онима који су Му верни, којима је је наменио миран рај у Јерусалиму. Сви знаци који су пратили

потоп доказују моју тврдњу. Изразом "водом ивером идрветом" казано је да ће они који припреме себе и окају своје грехе избећи будући суд Божији. (*Дијалог са Трифуном* 138.)

**Господ љубиправдуи мрзи на безакоње**. Беда: Читамо у причи о светом Ноју како је он чудесно избегао потоп који је уништио безбожне тако што сачуван са својом породицом у ковчегу (Пост 6: 13-19). Из овога је јасно свима да Господ *Који воли правду и мрзи на безакоње[[38]](#footnote-38)* зна како да избави побожне од искушења и да казни безбожне казном коју заслужују.... Кроз духовно разумевање овај исти текст показује много више светих тајни - када се назире да ковчег означава католичанску Цркву[[39]](#footnote-39); чисте и нечисте животиње (указују на) оне (који су) у цркви и духовно и телесно; дрво гоферовине које је било глатко и затопљено смолом[[40]](#footnote-40) говори о учитељима који су крепки, а што је резултат њихове вере. (*О Шатору* 2. 7. 69.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 8:1-5 ПУТНИЦИ БАРКЕ ОСТАЈУ НАСУКАНИ ГОДИНУ ДАНА

## 1Али Бог се сетио Ноја и свих звери и стоке која је била са њим у барци. И Бог је направио да ветар дува преко земље, и вода је опала; 2фонтане дубина и прозори раја били су затворени, киша из небеса обуздана, 3и вода је опадала континуирано са земље. После сто педесет дана, вода се стишала; 4а у седмом месецу, седамнаестог дана тог месеца, барка је могла да се одмори у планинама Арарата. 5И вода је наставила да се стишава до десетог месеца; тог мееца, првог дана у месецу, врхови планина могли су да се виде.

**Преглед**: Божја љубав прати Ноја и све путнике барке кроз потоп. Ветар послат од Бога је Свети дух (Амвросије). Барка је остала на води 150 дана, али њени путници нису могли да је напусте пре истека 365 дана (Јефрем).

## 8:1-3 Бог се сетио Ноја

**Љубав Бога прати Нојеву барку.** Златоусти: Видите како је Бог све урадио из његовог поштовања према људском бићу. Као у случају уништења људских бића у поплави, заједно са њима уништио је и читав низ бруталних звери, тако и у овом случају, када је намеравао да покаже своју карактеристичну љубав за доброг човека из поштовања према њему, проширио је своју доброту и на животињско царство такође, дивље звери, птице и рептиле. "Бог је мислио на Ноја", каже текст, и на све дивље звери, и сву стоку и рептиле коју су били са њим у барци. Бог је послао ветар преко земље и вода је опала. "Тиме што је мислио на Ноја", каже текст, и на оне који су били са њим у барци, усмерио је воду да би зауставио поплаву, тако да би мало по мало показао своју карактеристичну љубав и сада дао добром човеку дашак свежег ваздуха, ослободио га немира његових мисли и вратио га у стање мира гарантујући му уживање у дневном светлу и свежем ваздуху. "Бог је послао ветар преко земље и вода је опала. Вртлози дубина и уставе раја били су затворени." (*Омилије на Постање* 26. 10.)

**Ветар послат од Бога је Свети дух.** Амвросије: "И Бог је послао дах преко земље и вода је опала." Не верујем да је ово речено овако јер под речју дах у овом случају можемо помислити на ветар. У ствари ветар није имао моћ да осуши потоп. У супротном, море, које је сваки дан померано ветровима, би постало празно. Како би море постало празно искључиво снагом самога ветра? Није ли истина да се снага која је савладала потоп раширила све до стубова Херкула и да је огромно море кљуцало изнад врхова чак и највиших планина? Стога нема сумње да је потоп спао због невидљиве моћи Светога Духа, не кроз сам ветар као такав, већ кроз божанску интервенцију. (*О Ноју* 16. 58.)

## 8: 3-5 Вода је опала (попустила)

**Трајање потопа**. Јефрем Сиријски: Извори амбиса и уставе раја били су отворени 40 дана и 40 ноћи и "барка је била на води 150 дана." Али након 150 дана вода је почела да опада и барка је могла да одмори на планини Карду. Десетог месеца врхови планина могли су да се виде. 601. године, 1. месеца, првог дана тог месеца, воде су сасушене са земље. Другог месеца, 27. дана у месецу, земља је била сува. Стога су Ној и сви они са њим били у барци 165 дана, од 17. дана 2. месеца до 27. дана истог месеца наредне године, односно по лунарном рачунању, били су 365 дана. Приметимо онда да су Нојеве генерације користиле ово рачуњање од 365 дана у години. Због чега се онда каже да су Халдејци и Египћани били ти који су га измислили и развили? (*Коментари на Постање* 6. 11. 2-6. 12. 1.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 8:6-12 КРАЈ ПОТОПА

## 6На крају четрдесет дана Ноје је отворио прозор на барци који је направио 7и послао напред гаврана; гавран је ишао тамо вамо док се воде нису сасушиле са земље. 8Затим је послао напред голубицу да види да ли су се воде повукле са тла; 9али голубица није нашла место да стане па му се вратила у барку, јер су воде и даље биле на тлу целе земље. Зато је он пружио своју руку и унео је поново у барку. 10Сачекао је још седам дана и онда је поново послао голубицу из барке, 11и она му се увече вратила носећи у устима свеже убран лист маслине; тако је Ноје знао да је вода опала са земље. 12Онда је сачекао још седам дана и послао опет голубицу; и она му се више није вратила.

**Преглед**: Гавран, послат напред из барке од стране Ноја, заробљеник је халапљивости и не враћа се у барку (Прудентиус, Златоусти). Он симболизује оне хришћане који су били крштени али су залутали (Августин, Беда). Голубица, коју је Ноје послао после гаврана, доноси гранчицу малсине у барку. Та гранчица није само открила да се потоп стисао, већ је такође и симбол обећаног вечног мира (Августин). Голубица је симбол Светога Духа (Амвросије, Беда), миропомазања уљем у обреду и Христа (Максим од Турина). Крај потопа може се упоредити са крајем прогона који су они који живе у Христу морали да претрпе у свету (Августин).

## 8:6-7 Ноје шаље гаврана

**Гавран се није вратио.** Беда: Ноје је желео да зна какво је стање на лицу земље када се поплава завршила и послао је напред гаврана, који је презирао да се врати у барку, симболизујући оне који иако су били прочишћени светом водицом на крштењу, ипак су занемарили да одложе црно одело својих старих личности живећи беспрекорније; и не заслужују да буду обновљени миропомазањем Светог духа, они напуштају већинско јединство католичког мира и дају себи одушка пратећи спољне ствари, а то су жеље света. (*Омилије* 1. 12.)

**Гавран се не враћа у барку**. Прудентије:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фали завршетак пасуса (Књига: 144-145. стр. / Pdf. 189-190. стр.)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зашто се гавран није вратио.** Златоусти: Али за сада морамо да објаснимо зашто се птица (гавран) није вратила. Можда зато што је вода јењавала и нечиста птица је наишла на лешеве људи и звери и на њима је остала да се храни. Ово је нешто што је могло бити не мали знак наде и охрабрења за праведне путнике. (*Омилије на Постање* 26. 12.)  
  
**Досадни звук врана.** Августин: Ти не знаш када ће доћи последњи час, а ти ипак говориш „Ево сад се мењам.“ Када ћеш се мењати? Када ћеш се променити? Сутра – ти кажеш, „Сутра, сутра...“ Постао си права врана. Уништење ти прети. Исто попут тих досадних врана које имитираш, оне су се исто одметнуле од барке и нису се вратиле. (*Беседе током Литургијске Године* 224. 4.)   
  
8:8-11 Ноје шаље голуба   
  
**Маслинова гранчица символизује мир.** Августин: Није тешко увидети зашто маслинова гранчица коју голуб доноси у барку представља вечити мир. Ми знамо да глатка површина уља се не мења у додиру са неком другом течношћу. Такође маслиново дрво је увек олистано.   
(*Хришћанске Инструкције* 2. 16. 14.)  
  
**Голуб је символ Светог Духа.** Амвросије: Уље није за синагогу, зато што они немају маслину и зато што нису разумели голуба који им је донео маслинову гранчицу после потопа. Голуб је ипак сишао на крају. Када је Христос био крштаван, Јован нам сведечи следеће – „Видео сам Духа како у облику голуба силази са неба и остао је над Њим.“   
(*Писма* 40. 21.)  
  
**Маслинова гранчица.** Беда: После гаврана, он шаље голуба. И голуб се вратио увече носећи к њему маслинову гранчицу са зеленим лишћем.

Надам се да пазиш. Верујем да човек са твојим интелектом може да испрати оно што ја говорим. Маслинова гранчица са зеленим лишћем је благодат Светог Духа, богата речима живота, пуноћа која је у Христу. Као што псалм каже „Бог, твој Бог те је помазао уљем радости изнад ближњих.“ Мислећи на ове дарове ближњима Христа, Јован нам говори – „Ти си помазан од Светог, ти сад знаш све.“ Све то је у најлепшем складу са испуњењем. Телесни голуб је донео маслинову гранчицу у барку коју је опрала вода потопа. Свети Дух је сишао у облику телесног голуба до Господа док је био крштаван у водама Јордана. Нису само људи, већ и створења која су била у барци као и дрво од ког је барка била саздана су учестовали у тој праслици нас чланова Христа тј. Цркве, у тој регенерацији која је уследила после потопа. Кроз помазање и свето крштење, нек и ми будемо обухваћени благодаћу Светог Духа. Исус Христос наш Господ који са свемогућим Оцем у заједници са Светим Духом живи и влада у све векове векова. Амин. (*Омилије* 1. 12.)  
**Голуб је символ Христа.** Максим од Турина: Христос је голуб зато што нам он заповеда да будемо безазлени као голубови. Пророк прича о Христу као оглубу када говори о свом повратку у рај после патњи, он каже „Ко ће ми дати голубова крила, да одлетим и да будем у миру.“ Када је Господ Христос успоставио свете тајне у Цркви, голуб је сишао са небеса. Ја разумем тајну и признајем ту свету тајну. Јер исти тај голуб је једном слетео на Нојеву барку током потопа, исто тако данас долази у Христову Цркво током крштења. (*Беседе* 64. 2.)  
  
8:11-12 Голуб не одмара

**Крај потопа у поређењу са крајем прогањања.** Августин: Секуларне силе често поштеђују зле од смртне казне и неки од њих поново настављају са малтретирањем, али срца светих људи никад немају одмора до свршетка света због грехова људи. Зато се испунило оно што нам је апостол рекао, цитираћу „Сви који живе побожно у Христу су прогањани.“ Њихова патња је у количини, али не у суштини. То је све тако док човек не прође потоп у барци која носи и гаврана и голуба. (*Писма* 148.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 8:13-19 НОЈЕ, ЊЕГОВА ПОРОДИЦА И ЖИВОТИЊЕ ИЗЛАЗЕ ИЗ БАРКЕ

**Преглед:** Када се Ноје искрца после потопа, Бог га охрабри у свему. (Златоусти), Чедност је била надгледана у барци, али после потопа брак је био поново дозвољен. (Јован Дамаскин) Поредак је стављен до знања и у редоследу укрцавања и искрцавања барке. (Амвросије), Да би могли да се размножавају, Ноје је увео у барку по двоје од сваке врсте, које је уводио једну по једну. (Јефрем) Барка је праслика спасоносне цркве, која крштењем припрема људе за Страшни суд. (Максим од Турина) Ноје је прогласио ново рођење свету. (Климент Римски)  
  
8:15-19 Све је изашло из барке

**Ноје прима благослов размножа-вања, благослов који је Адам примио.** Златоусти: Тада је сва твар била очишћена, свака прљавштина и мана коју је људска поквареност изазвала. Њено лице је начињено блиставим. Онда је Господ коначно заповедио праведницима да се искрцају из барке, ослобађајући их из тог ужасног затвора следећим речима – „Искрцајте се ти и твоји синови и жене твојих синова. И сво тело нек се искрца, од птица до стоке. Поведи са собом све гмизавце што пузе по земљи. Идите и множите се.“ Обратите пажњу на Божију доброту, како он у свему охрабрује праведне људе. После заповести да напусти барку са својим синовима и са синовљевим женама и са свим зверима, да не би дошло до обесхрабрења, постепено би растао страх у Ноја, јер је остао усамљен на тој новој очишћеној широкој земљи. Због тога Господ му је рекао „Искрцај се из барке и понеси све са собом.“ А онда је још додао „Увећавајте се и множите и владајте земљом.“ Видите како поново тај добри човек добија благослов за множење, исти онај благослов који је добио Адам пре пада. Исте оне речи које је човек чуо када је први пут створен. Као што је човек био узрок свим створењима пре потопа, тако је човек поново узрок , квасац, нови почетак и корен свим створењима после потопа. Од тог тренутка, све што је постојало се надокнађује преко човека који започиње нови почетак. И сва твар обнавља свој ваљани поредак. Цела земља се предаје поновном буђењу, предаје се рађању као и све остало што је створено да би служило човеку. (*Омилије на Постање* 26. 16.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фали: Књига: 148-149. стр. / Pdf: 193-194. стр.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 8:20-22 НОЈЕ ПРИНОСИ ЖРТВУ БОГУ

## 20И начини Ноје жртвеник Господу и узе од сваке чисте стоке и од свих птица чистих и принесе на жртвенику жртве паљенице. 21И Господ омириса мирис угодни и рече у срцу своме; нећу више проклети земљу због људи, што је мисао срца човечијега зла од малена; нити ћу више убијати свега што живи, као што учиних. 22Од данас докле буде земље, неће нестајати сетве ни жетве, лета ни зиме, дана ни ноћи.

**Преглед:** Ноје приноси жртву Богу од чистих животиња, а не од нечистих (Августин). "Господ омириса мирис угодни" значи да је Господ примио жртву (Златоусти). Господ не мирише мирис животињског меса нити мирис дрва, већ тражи и налази чистоту срца којом је Ноје принео жртву (Јефрем).

Речи "никад више нећу проклети земљу због људи" значе да је Бог, након што је обуздао људску грешну природу кроз страх од његове казне, сада жели да је преобрази кроз његов опроштај (Амвросије). После Нојеве жртве, Бог васпоставља земљи сезонски циклус који је поремећен услед потопа (Јефрем).

## 8:20 Ноје прави жртвеник

**Ноје приноси жртве од чистих.** Августин: (Чисте и нечисте) су заједно биле у барци, али нису подједнако задовољавале Господа као мирис жртве, јер после потопа Ноје приноси Богу чисте, а не нечисте животиње. (*Писма* 108.)

## 8:21 Задовољавајућа жртва

**Бог прихвата Нојеву жртву.** Злато-усти: Писмо каже: "и Господ омириса мирис угодни", тј. прихватио је жртву. Али немојте мислити да Бог има ноздрве, пошто је Бог невидљиви дух. Ипак оно што је уздигнуто са олтара је мирис и дим спаљених тела ине постоји ништа што више смрди од таквог мириса. Али то може да вас научи да Господ присуствује на намеру оног који приноси жртву и да је потом прихвата или одбија.Писмо назива смрад и дим мирисом угодним. (*Против Јудеохришћана* 1. 7. 3.)

**Видевши чистоту Нојевог срца, Бог чува остатак.** Јефрем Сиријски: "Господ омириса" не мирис меса или дим од дрва, већ је рађе тражио и нашао чистоту срца којим је Ноје принео жртву због свега и за сваког. И Његов Господ му је одговорио, јер је желео да Ноје чује "Због твоје праведности, остатак је сачуван и није нестао у потопу који се догодио. И због твоје жртве која је од свег меса и за сво месо, никад више нећу потопити земљу." Бог је тако обавезао себе овим обећањем, тако да и да човечанство константно прати зло због своје склоности, никад их више неће потопити. (*Коментари на Постање* 6. 13. 2.)

**Хармонија казне и опроштаја.** Амвросије: Испитајмо са већом пажњом значење речи: "И рече Господ у срцу своме, више никад нећу проклети земљу због људи, што је мисао срца човечијега зла од малена." Не додаје да намерава да уништи опет, као што је већ урадио, свако живо створење од постанка земље. Иако је казнио цело човечанство, знао је да је казна закона више погодна да подстакне страх и да научи доктрину него да промени природу која може бити поправљена у неким људима, али не може бити промењена у свима. Стога нас је Бог казнио да бисмо се бојали и опростио нам да би се могли сачувати. Казнио је једном да би нам дао пример који ће подстаћи страх, и опростио је због природе, да горчина греха не би успела.Онај који више пута кажњава за грехе сматра се тврдоглавим, а не строгим. Зато Бог каже: "Никада више нећу проклети земљу због људи", тј. кажњава мали број, а опрашта многима, јер је намеравао да покаже своју милост за цело човечанство без потребе да ствара у људским срцима лажан осећај сигурности помешан са врстом занемаривања. (*На Ноја* 22. 80.)

## 8:22 Сетва и жетва неће престати

**Бог васпоставља годишња доба земљи.** Јефрем Сиријски: И зато што није било сетве и жетве током те године и пошто је сезонски циклус био прекинут, Бог васпоставља земљи оно што је било одузето у његовом гневу. Бог је рекао: "Сви дани земље, сетва и жетва, топлота и хладоћа, лето и зима, дан и ноћ неће нестати са земље." Јер кроз целу годину, док се земља није исушила, зима, без лета, била је над њима. (*Коментари на Постање* 6. 13. 3.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 9:1-7 БОГ ДАЈЕ ХРАНУ И ИЗЈАВЉУЈЕ СВОЈУ ОСУДУ ЗА УБИСТВО

## 1И Бог благослови Ноја и синове његове, и рече им:Рађајте се и множите се и напуните земљу; 2И све звијери земаљске и све птице небеске и све што иде по земљи и све рибе морске нека вас се боје и страше; све је предано у ваше руке. 3Што се год миче и живи, нека вам буде за јело, све вам то дадох као зелену траву. 4Али не једите живога меса с душом његовом, а то му је крв. 5Јер ћу и вашу крв, душе ваше, искати од сваке ћу је животиње искати, из руке самога човека, из руке свакога брата његова искаћу душу човечју. 6Ко пролије крв човечју, његову ће крв пролити човек, јер је Бог по своме обличју створио човека.

**Преглед**: Бог даје људима биљке за преживљавање (Јустин Мученик) Он наређује да људи исцеде крв животиња које ће да једу (Јефрем) зато што крв представља њихову душу и мора да се одвоји од људи (Златоусти). Убица људи је осуђен од стране Бога (Златоусти, Јефрем). Када Бог проповеда да ће захтевати крв људску и животињску, под тиме се мисли да Он пореди људски порок за убиство са дивљином животиња (Амвросије). Захтевајући људску крв која је у рукама животиња, Бог жели да каже да ће васкрснусти тела свих умрлих (Јован Дамаскин)

## 9:3 Бог даје Ноју: Биљке и животиње за храну

**Нема нечистих биљака.** Јустин Мученик: Ти, Трифуне, се противиш што је нарећено да направиш разлику између биљака, зато што данас не једемо неке врсте биљака. Такав закључак је недопустив. Могао бих то лако да докажем али ми нећемо трошити време на то, зато што је свако поврће биљка и може се јести. Сада, ако направимо разлику између плодова и неке од њих одбијемо да једемо то чинимо не зато што су обични и нечисти, већ то чинимо зато што су горки, отровни или бодљикави. (*Разговор са Трифуном* 20.)

## 9:4 Не јести крв животињску

**Животињска крв мора да се исцеди.** ЈефремСиријски: Бог је такође благословио и Ноја и његове синове да могу бити плодни и да се размножавају и да напуне земљу, као и животиње у мору и на копну. „Само ти нећеш јести живо месо“. То значи да ти нећеш јести месо које није било заклани и чија крв, што је њихов живот, није исцеђена. (*Коментари на Постање* 6. 14. 1.)

**Душа животиње је њихова крв.** Златоусти: Овде је почетак једења меса, но оно не теба да води у прождрљивост. Али пошто су се неки људи спремали да приносе жртве и одају хвалу Господу, Он им даје ауторитет над храном и отклања било какву забринутост о храни јер изгледа да се они уздржавају од хране јер она није исправно освећена „Дао сам ти их, све“, каже „као и зелену траву“. Онда, у Адамовом случају када је добио инструкције да се уздржава од једног дрвета док ужива у осталим, исто као упретходном случају. Након дозволе да конзумира сву храну без оклевања, он каже „осим што теби није дозвољенода једеш месо које у себи садржи крв (душу).“ Шта ова тврдња значи? То значи да не једе животиње које су задављене, јер је тада остаје њихова крв у њима, а у њиховој крви је душа. Стога, пошто су желели да понуде жртве у виду животиња, у овим речима их учи да док год се крв одваја са стране за Мене, месо је за вас. радећи то, међутим, он намерава да их одвоји од урођеног нагона за убиство. (*Омилије на Постање* 27. 13.)

## 9:5-6 Захтевање рачуна

**Убица људи је осуђен од стране Бога.** Златоусти: „ко год пролије нечију крв, његова сопствена крв ће бити просута у замену за крв те особе, јер сам људе створио по лику Божијем“. Узмите у обзир, питам вас, колико страха им је задао том опаском. Он каже чак и ако нисте задржани од убиствених руку сродника или пријатеља уопште, и чак и ако верујете поред свих братских осећана и постанеш потпуно посвећен крвавом убиству, мораш размислити двапут. Узми у обзир чињеницу да је човек створен по Божијем лику.(Степен части је тиме дат људима од стране Бога). Помисли на чињеницу да је примио ауторитет над читавом творевином. Тада ћеш се одрећи својих убиствених нагона. Па шта то значи? Ако је неко изврши небројно много убистава и пролио толико крви, како ће га он адекватно задовољити тиме што ће једноставно пролити сопствену крв. Немој имати такве мисли, ти си људско биће. Уместо тога, учини исправно и размотри чињеницу да ћеш примити бесмртно тело које ће имати капацитет да претрпи константну и вечну казну. (*Омилије на Постање* 27. 15.)

**Бог захтева задовољење:** Јефрем Сиријски: Бог захтева крв сада и у будућности. Он захтева сада у случају смрти коју је Он одредио убици,и такође каменовање у којем је крвави, онај који је убио, био каменован. На крају, у време Васрсења, Бог ће захтевати да животиње врате све што су појеле од меса човека.Бог је рекао: „Од руке човечје и његовог брата, Ја ћу захтевати живот човека.“ Као и задовољство за крв коју је од Њега захтева Каин, а то је: „који год човек пролије крв другог човека, његова крв ће бити проливена“. (*Коментари на Постање* 6. 15. 1-2.)

**Убиство је чин нехуман и зверски окрутан.** Aмвросије: “Јер ћу и вашу крв, душе ваше, искати од сваке ћу је животиње искати, из руке самога човека.“ Он упоређује људску неједнакост са зверском порочношћу и сматра је више кривом него зверску дивљину. За шта је додао: „За живот свачијег брата, захтеваћу живот човека“. У ствари, звери немају ништа заједничко са нама, оне нису повезане са нама никаквом братском везом. Ако повреде човека, оне повређују неког ко је странац, немојте прекршити права природе, немојте уништити братску љубав. Стога, онај ко покуша да узме брату живот,, чини много озбиљнији грех. Из овог разлога Господ је запретио озбиљнијом казном рекавши: „из руке свакога брата његова искаћу душу човечју.“ није ли можда брат неко рационалне природе који је изашао из одређене материце, тако да смо уједињени генерацијом исте мајке?Ева је Мајка читавог човечанства. Стога, сви смо браћа рођена од једне исте мајке и уједињени истим сродством. (*О Ноју* 26. 94.)

**Васкрсење тела је посведочено речима Господа.** Јован Дамаскин: Штавише, Свето Писмо, сведочи чињеницу да ће бити Васкрсења тела. Заиста, Бог је већ рекао Ноју после потопа. Иако сам све зелене биљке доставио теби, ни за живу главу немој јести месо. „ И захтевајући крв твог живот, из руке сваке животиње. Стога, за сваког човека захтеваћу живот његовог брата. Ко год пролије човечју крв, за ту крв биће проливена његова крв, јер сам створио човека према лику Господа.“ Како може захтевати крв човека у замену за сваку звер, уколико не оживи тела оних који су умрли? Звери неће умрети зарад човека. (*Православна вера* 4. 27.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фали: 9: 8-17 God makes a conventant with Noah (153-155. стр. / Pdf: 198-200. стр.)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 9:18-29 ПИЈАНСТВО НОЈЕВО

## 18А бијаху синови Нојеви који изидоше из ковчега: Сим, Хам и Јафет; а Хам је отац Хананцима. 19То су три сина Нојева, и од њих се насели сва земља. 20А Ноје поче радити земљу, и посади виноград. 21И напив се вина опи се, и откри се насред шатора својега. 22А Хам, отац Хананцима, видје голотињу оца својега, и каза обојици браће својена пољу. 23А Сим и Јафет узеше хаљину, и огрнуше је објица на рамена своја, и идући натрашке покрише њом голотињу оца својега, лицем натраг окренувши се да не виде голотиње оца својега. 24А кад се Ноје пробуди од вина, дозна шта му је учинио млађи син, 25И рече: проклет да је Ханан, и да буде слуга слугама браће своје! 26И још рече: благословен да је Господ Бог Симов, и Ханан да му буде слуга! 27Бог да рашири Јафета да живи у шаторима Симовијем, а Ханан да им буде слуга! 28И поживје Ноје послије потопа триста и педесет година. 29А свега поживје Ноје девет стотина и педесет година; и умрије.

**Преглед:** За Нојево пијанство је заслужно његово незнање (Теодорит). Он се напио зато што није дуго пио никакво вино. (Јефрем). Нема зла у самом вину, већ у његовој злоупотреби (Златоусти). Његова рањивост симболизује муке Христове (Кипријан, Јероним, Августин). Вино је учинило Ноја рањивим (Леандар Севи-љски). Господ благослови оне који су покрили његову срамоту (Климент Александријски).

Након што Хам види Ноја у његовом пијанству и нагости, његови синови су кажњени, зато што Хам, који је добио благослов Нојев тако што је ушао у барку, не може сада да буде кажњен (Јефрем). Ноје је проклео Ханан зато што су синови везани грехом својих родитеља (Августин, Јустин Мученик). Не подлеже само Ханан казни већ и његов отац, и вероватно је да је и Ханан починио грех (Златоусти, Јефрем). Ноје је наг али није посрамљен јер је испуњен духовном радошћу, али онај ко га исмева остаје изложен понижењу. Хананова казна нам демонстрира како велико поштовање дугујемо родитељима (Амвросије). Ноје први користи реч роб, повезујући је са тим што је проклео Ханан за лоше дело (Августин). Након што проклиње Ханан, ноје благослови Сима и Јафета (Јефрем).

## 9:18-21 Ноје засади виноград

**Нојево пијанство је из незнања.** Теодорит Кирски: Због чега Ноја нису окривили што је пао у пијанство? Код њега није дошло до пада зато што је он одан пијанству, већ због тога што је био неискусан. Обзиром да је он први требао да гњечи воће за вино, и не само да није био упознат са снагом дејства тог пића које се добија од воћа, већ није знао ни у шта воће треба да се претвори. То се треба промешати пре него што се попије и због тога се њему приспавало. Нема ништа новог у вези са тим што је био наг. Чак и данас неки људи спавају наги и нису наравно ничега свесни док спавају. Ако се још и пијанство дода спавању онда је оправданост његове наготе још убедљивија. (*Питања у Постању* 56.)

**Нојево пијанство се увећава због уздржавања.** Јефрем Сиријски: Нојево пијанство није уследило због приступа вину, већ зато што он дуго није пио никакво вино. У барци уопште није пио вино. Иако је све воће требало да нестане, Ноју није било дозвољено да уноси у барку вино. Те године након потопа Ноје уопште није пио вино. Те исте године када је изашао из барке није садио виноград, јер је то било доба године када је воће тек требало да почне да зри, а не време за сађење винограда. Стога, видимо да је то трећа година од када није садио виноград од окамењених зрна грожђа које је понео са собом у барци. И да је требало још три или четири године док то не би постао продуктивни виноград, јасно је да нико није окусио вино бар шест година. *Коментари на Постање* 7. 1. 1.)

**Вино није зло само по себи.** Златоусти: Можда би неко могао и да пита зашто је уопште вино, које је извор тако ужасне слабости, уопште уведено у живот. Немој узалудно празнословити шта год да ти падне на памет, о човече: нити је било шта у вину, нити је вино само по себи лоше, већ је лоша неумереност у употреби вина. Смртни греси не долазе од вина, већ од навике неуздржања од стране људске изопачености која уништава оно корисно што бисмо из вина могли да добијемо. Разлог зашто ти после потопа показује употрену вина је тај што би могао да научиш да је пре употребе вина човечанство морало и да настрада од њега. Људска историја даје доказе о постојању примера екстремне огреховљености и потпуног потчињавања разврату још пре него што се вино појавило. Ово би требало да те научи да када видиш на који начин се вино конзумира нећеш приписати то вину, већ људској наклоњености злу. Нарочито размисли о томе где се вино показало као корисно, и задрхти о човече. Вино се користи за добре ствари, од којих наше спасење постаје стварно. Они који имају иоле увида у духовну стварност разумеју ово. (*Омилије на Постање* 29. 10.)

**Вино је учинило Ноја рањивим.** Леандар Севиљски: “*Тешко онима који ране те иду на силовито пиће и остају до мрака док их вино не распали*” (Ис. 5,11). Ноје је пио вино и пао у отупљеност и обамрлост и открио најсрамнији део свога тела. Тако да бисте могли да знате да је људски ум толико умртвљен од употребе вина и да човек постаје толико глуп да га није брига ни за себе а камоли за Бога... Када је Лот био омамљен вином починио је инцест са својим кћеркама и уопште се није сећао тога; из те страшне везе дошли су на свет Моавци и Амонци. *Припрема монахиња* 19. 9.)

**Господ је благословио оне који су сакрили његову срамоту.** Климент Александријски: Разлог због којег је пијанство Ноја описано овако сликовито у Библији је тај да бисмо, имајући слику пред очима, стражарили колико год можемо да не бисмо запали у овај грех. Због тога је Бог такође благословио оне који су сакрили Нојеву срамоту. Библија све ово сумира у следећем стиху: “Вино је довољно за ученог човека, и на кревету своме он ће се одморити”. (*Христос Учитељ* 2. 2. 34.)

**Чистоћа ће прекрити оно што се показује у пијанству.** Кимент Александријски: Честити син неће моћи да поднесе да гледа у бестидну нагост доброг човека; честитост покрива оно што пијанство показује, а пијанство обелодањује грешно дело учињено у незнању. (*Христос Учитељ* 2. 6. 51.)

**Нојево пијанство сликовито предочава Страдање Христово.** Кипријан: Када Христос каже: Ја сам прави чокот, крв Христова свакако да није вода него вино. Ипак, то у чаши, није вино које нас искупљује, већ крв. То је потврђено Причешћем и Светим Писмом. То такође проналазимо и у Старом Завету, сликовито представљено Нојем. То што је попио вино је праслика Христовог страдања. Ноје се напио од вина, скинуо се наг у својој кући, лежао са откривеном голотињом и тако нагог оца је угледао средњи син који је обелоданио очеву срамоту, али најмлађи и најстарији син су га покрили. За нас је довољно да прихватимо објашњење да је Ноје поставио тип будуће истине. Ноје није попио воду него вино и унапред показао слику страдања Христовог. (*Писма* 63. 2-3.)

**Зашто је Ноје проклео Ханан?** Јефрем Сиријски: “Ноје је проклео Ханан, рекавши: Проклет да је Ханан, и да буде слуга слугама браће своје”. Али какав грех је Ханан могао да учини, чак и да је био поред свога оца када га је Хам приметио нагог? Неки кажу да зато што је Хам био благословен заједно са осталима који су ушли у барку и изашли из ње. Ноје није могао сам да прокле Ханан, иако га је син кога је проклео, растужио веома. Остали се ипак опозивају на оно што Библија каже: “Ноје је знао све што му је најмлађи син учинио ”. Тачно је онда да то није био Хам који је видео нагог оца, јер је Хам био средњи син, а не најмлађи. Из тог разлога они кажу да је Ханан, најмлађи син, видео оца нагог и то обелоданио. Онда је Хам изашао и у шали то рекао својој браћи. Из тог разлога, чак иако се мисли да је Ханан неправедно кажњен због онога што је учинио у младости, кажњен је праведно, јер није био кажњен тада када је требао да буде. Ноје је знао да ће Ханан бити кажњен када буде старији и зато га није казнио тада. (*Коментари на Постање* 7. 3. 1-2.)

**Греси родитеља падају на њихову децу.** Августин: Зашто је Ханан оптужен због Хамовог греха? Зашто је Соломоновом сину одузето царство? (1Цар.12.) Зашто је грех Ахаба, Израиљског цара, пао на његову децу? (1Цар. 21:29.) Како читамо у Светом Писму „ Неправда очева се враћа у загрљај њихове деце“. И „Неправду очеву наслеђују деца из треће и четврте генерације“. (Јер. 32:18; Изл. 20:5.) Може се заправо пренети и на све потомке. Да ли су ове тврдње нетачне? Ко то може да каже осим непријатељ Речи Божије? Стога, чак и блудна генерација из Старог Завета веже децу за грехе њихових родитеља. (*Против Јулија* 6. 25. 82.)

**Зашто клетва почиње са синовим сином?** Јустин Мученик: у благослову којим Ноје благосиља своја два сина, он такође проклиње синовог сина. Пророчки дух не би сам проклео сина, који је заједно са Нојева друга два сина већ био благословен од стране Бога. Али обзиром да је казна због греха требало да се пренесе на све потомство сина који се насмејао очевој нагости, он је учинио да проклетство почне са синовим сином. (*Дијалог са Трифуном* 139.)

**И Ханан и Хам су подлегли Божијој казни.** Златоусти: Да будемо сигурни, ово показује да Хам није био проклет зато што је уживао Божији благослов. Ипак, зашто је Ханан морао да буде кажњен, када је Хам починио грех? То се, такође, не дешава без разлога. Хам није поднео мању казну од свог сина. Он је такође осетио последице. Знате, наравно, како у многим случајевима очеви моле да претрпе казну уместо своје деце. Гледајући своју децу како пате је за њих тежа казна него да је сами трпе. Према томе, ово се догодило да би Хам претрпео јачу бол на рачун своје природне склоности, тако да ће Божији благослов наставити да делује истом јачином, тако да ће његов син који је под клетвом окајати своје личне грехе. Видите, чак и ако трпи клетву због очевог греха, стога је вероватно да ће се искупити за своје личне грехе. Другим речима, није он био проклет само због очевог греха, него можда и због тога да поднесе тежу казну због самога себе. После свега, због доказа да родитељи нису кажњени због своје деце, нити су деца кажњена због својих родитеља, обзиром да су и једни и други одговорни за грехе које су починили, можете да пронађете, често, тврдње међу надахнутим ауторима, као на пример када кажу: „Зуби онога који једе кисело грожђе ће утрнути“(Јер. 38:30). „Душа онога који греши ће умрети“(Јез. 18:20). „Деца неће умрети због својих родитеља нити ће родитељи умрети због своје деце“(ПонЗ. 2:16). (*Омилије на Постање* 29. 21.)

**Највеће поштовање дугујемо својим родитељима.** Амвросије: Када читамо да је благословен онај кога је благословио отац, учинимо изнад свега да највеће поштовање треба да покажемо својим родитељима. Бог је дао ову привилегију родитељима да би пробудили поштовање код деце. Обликовање деце је, стога, привилегија родитеља. Стога, поштуј оца да би могао да те благослови. (*Патријарси* 1. 1.)

**Реч роб(слуга) употребљава се по први пут.** Августин: Када је потчињавање (поробљавање) дошло, оно се углавном односило на грешног човека. Тако у Писму нема помињања речи “роб” све док је свети Ноје није употребио да би проклео свог сина, због његовог преступа. (*Држава Божија* 19. 15.)

## 9:26-29 Ноје благосиља двојицу синова

**Ноје благосиља Сима и Јафета.** Јефрем Сиријски: Након што је Хам проклет кроз свог једног сина, Ноје благосиља Сима и Јафета и говори: “Бог да рашири Јафета да живи у шаторима Симовим, а Ханан да им буде слуга!” Јафет се у множио и постао моћан у свом наслеђу (наследницима) на северу и на западу. И Господ је пребивао у шатору Аврамовом, потомку Симовом и Ханан је постао њихов роб (слуга) када су у дане Џошуе, сина Нуна, Израиљци уништили место боравка Ханановог и одвели њихове вође у ропство. (*Коментари на Постање* 7. 4. 1.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 10:1-32 ПОТОМЦИ ЈАФЕТА, ХАМА И СЕМА

## 1А ово су племена синова Нојевих, Сима, Хама и Јафета, којима се родише синови после потопа. 2Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Месех и Тирас. 3А синови Гомерови: Асхенас и Рифат и Тогарма. 4А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим. 5Од њих се разделише острва народна на земљама својим, свако по језику свом и по породицама својим, у народима својим. 6А синови Хамови: Хус и Месраин, Фуд и Ханан. 7А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан. 8Хус роди и Неврода; а он први би силан на земљи; 9Беше добар ловац пред Господом; зато се каже: Добар ловац пред Господом као Неврод 10А почетак царству његовом беше Вавилон и Орех и Архад и Халани у земљи Сенару. 11Из те земље изађе Асур, и сазида Ниневију и Ровот град и Халах, 12И Дасем између Ниневије и Халаха; то је град велик. 13А Месраин роди Лудеје и Енемеје и Лавеје и Нефталеје, 14И Патросеје и Хасмеје, одакле изађоше Филистеји и Гафтореји. 15А Ханан роди Сидона, првенца свог, и Хета, 16И Јевусеја и Амореја и Гергесеја, 17И Евеја и Арукеја и Асенеја, 18И Арвадеја и Самареја и Аматеја. А после се расејаше племена хананејска. 19И беху међе хананејске од Сидона идући на Герар па до Газе, и идући на Содом и Гомор и Адаму и Севојим па до Даса. 20То су синови Хамови по породицама својим и по језицима својим, у земљама својим и у народима својим. 21И Симу родише се синови, најстаријем брату Јафетовом, оцу свих синова Еверових. 22Синови Симови беху: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам. 23А синови Арамови: Уз и Ул и Гатер и Мас. 24А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера. 25А Еверу се родише два сина: једном беше име Фалек, јер се у његово време раздели земља, а брату његовом име Јектан. 26А Јектан роди Елмодада и Салета и Сармота и Јараха, 27И Одора и Евила и Деклу, 28И Евала и Авимаила и Саву, 29И Уфира и Евилу и Јовава; ти сви беху синови Јектанови. 30И живљаху од Масе, како се иде на Сафир до гора источних. 31То су синови Симови по породицама својим и по језицима својим, у земљама својим и у народима својим. 32То су породице синова Нојевих по племенима својим, у народима својим; и од њих се разделише народи по земљи после потопа.

**Преглед:** У тексту Постања се помињу само они потомци Сима, Хама и Јафета који су успели да оформе породице и населе се у различите крајеве Блиског истока. (Августин) Један од Хамових потомака је Неврод, који је протерао више нација тако да би се они населили у оним крајевима за које им је Господ то заповедио.(Јефрем) Неврод је први који је успоставио кнежевску владавину над људима (Јероним), и био је рад похлепе; он је хтео да постане владар и краљ. (Златоусти) Неврод није био слуга Божији, већ тиранин који се грубо односио против своје браће. (Прудентије)

Одломци у Постању 10:20, 10:31 и 10:32 у коме су различите нације оформљене од потомака Јафетових, Хамових и Симових, су описане упућујући на период који прати пад куле вавилонске, када су ове нације већ говориле својим јединственим језиком. (Августин) један од Симових потомака Ебер од кога вуку порекло Јевреји (Јероним).

## 10:1 Генерације Нојевих синова

**Потомци који су оформили породице и нације.** Августин: Према томе, морамо увести објашњење генерација три сина Нојева, јер то може представити развиће у време два града. Свето писмо најпре помиње најмлађег сина Јафета, који је имао 8 синова и од двојице синова 7 унука; 3 од једног сина, а 4 од другог; све скупа 15 потомака. Хам, Нојев средњи син, је имао 4 сина и од једног од њих 5 унука,и од једног од ова два праунука; све скупа 11. Након набрајања ових, Свето писмо се враћа првом сину и каже: “Хус роди Неврода, а он први би силан на земљи”. Беше добар ловац пред Господом; зато се каже; “ Неврон добар ловац пред Господом”. Почетак његовом царству је био Вавилон, Орех, Алхад и Халани у земљи Сенару. Из те земље изађе Аеур, и изгради Ниневију и Ровог град и Халах, и Дасем између Ниневије и Халаха: то је град велики.” Хус, отац великог Неврона, је први који се помиње међу синовима Хамовим, коме су приписана 5 синова и 2 унука. Међутим, он је родио овог великана након што су се његови унуци родили или што је веродостојније, Писмо говори посебно о њему због његовог угледа, помиње такође и настанак његовог царства, које је почело са величанственим градом Вавилоном и другим местима, градовима или областима наведених заједно са њим. Али оно што је забележено за земљу Сенар, која је припадала Невродовом царству – да је Асур изашао из њега и саградио Ниневију и друге градове поменуте са њим – догодило се далеко касније. Овде је потребно говорити о раскоши асирског краљевства које јеизванредно проширио Нинус син Белуса, оснивач великог града Нинивије, који је назван по њему, Нинивија од Нинус. Али Асур, отац Асираца није био један од синова Хамових, Нојевог сина, већ је нађен међу синовима Симовим, Нојевог најстаријег сина. Одатле се чини да су се међу Симовим потомцима подигли људи који су касније узели имовину његовог краљевства и од ње направили друге градове, од којих је први назван Нинивија, од Нинуса. После њега Писмо се враћа Хамовом другом сину Месраину. Његови синови су набројани не као 7 појединаца, већ као 7 нација. И оде шесте, као од шестог сина је изашла нација Филистеји, тако да их је било 8. затим се (Писмо) враћа на Ханана, кога је Хам проклео и његових 11 синова названих. Затим се помињу неке територије и градови које су освојили. Стога, ако рачунамо синове и унуке, хамових потомака има 31 записаних.

Остаје поменути синове Сима, најстаријег сина Нојевог јер се њему пење од најмлађих овај генеолошки наратив. Али у почетку записа синова Симових постоји нејасноћа која тражи објашњење, јер је уско повезана са предметом истраге. Ми читамо: “И Симу родише се синови, најстаријем брату Јафетовом оцу свијех синова Еверових”. Ово је ред речи: “ И Симу се роди Евер и Сим беше отац све деце његове”. Треба разумети да је Сим патријарх свих његових потомака, било синова, било унука, праунука или потомака, независно од даљине (у времену).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Преведено до: 163. стр./Pdf: 208. стр. - 12 ред;)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Превод настављен: 171. стр./ Pdf: 216. стр. - предзадњи ред друге колоне!  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

„......Родивши Арфаксада, Сим је поживeо пет стотина година, рађајући синове и кћери.“ На сличан начин набрајају се остали, наводећи годину живота у којој је сваки родио сина који је припадао линији која се пружа до Аврама. Такође наводи колико је година живео после тога, рађајући синове и кћери, да не бисмо наивно помислили да су набројани људи једини људи, него да разумемо како се популација ширила и како су велики крајеви и краљевства могли бити настањени Симовим потомцима. Нарочито је ово тачно за Асирско краљевство, одакле је Неврод који је покорио околне народе, владајући напредно и остављајући својим потомцима велико, али добро утемељено царство које се одржало вековима. (*Држава Божја* 16. 10.)

## 11:24-28 Аврамови преци

**Временски распон између Потопа и Аврама.** Августин: Али да беспотребно не дужимо (да избегнемо беспотребну опширност), поменућемо не број година живота сваког члана овог низа, него само године живота у којем је родио наследника, да би могли схватити број година од Потопа до Аврама и у исто вријеме дотаћи се на кратко још неких ствари које су неопходне за наш дискурс. Друге године након Потопа, Сим је имао 100 година када је родио Арфаксада; Арфаксад је имао 135 година када је родио Кенана; Кенан је имао 130 година када је родио Салу. Сала је имао исте године када је родио Евера. Евер је поживио 134 године када је родио Фалека, у чије дане је земља подељена. Фалек је пожибио 130 година и родио Рагава; Рагав је имао 132 године када је родио Серуха; Серух 130 када је родио Нахора; и Нахор 79 када је родио Тару; а Тара 70 када је родио Аврама, чије је име Бог касније променио у Авраам. Од Потопа, дакле, до Аврама 1072 године, према Септуагинти. У јеврејским преписима дано је много мање година,и за то није дат никакав разлог, или је дат разлог, али неуверљив. (*Држава Божја* 16. 10.)

**Аврам је поштовао правог Бога.** Августин: Стога, када посматрамо град Божји у ове 72. нације, не можемо а да не утврдимо да, иако је био само један језик, човечанство се удаљило од поштовања правог (истинског) Бога. Нити можемо закључити да је истинска доброта преживела само у потомцима Симовим, кроз Арфаксада и досегла до Аврама. Али од времана кад су гордо почели да граде кулу у небо, символ безбожничког занесењаштва, град или друштво грешника постаје очигледно. Било да се (грешност) прерушило или није уопште постојало, или ако су оба града преживела поплаву – божанско у два Нојева сина који су били благословени у своме потомству, и небожанско у проклетом сину и његовом потомству, из којег је изашао моћни ловац против Бога – није лако утврдити. (*Држава Божја* 16. 10.)

**Аврамова породица је била прогоњена због побожности.** Јероним: „И умре Арана прије Таре оца свог на постојбини својој, у земљи Халдејској“. Умјесто тога (у Септуагинти) „у земљи Халдејској“ читамо у јерврејском тексту „у ватри Халдејаца“. Јевреји, користећи се овим стихом, предају причу да је Аврам стављен на ватру зато што је одбио да обожава ватру, коју су Халдејци поштовали (као божанство) и отишао уз Божју помоћ, побегавши од ватре идолопоклонства. Оно што је написано (у Септуагинти) у стиховима који следе, да је Тара са својим потомством „пошао заједно из земље Халдејске“ стоји на месту онога што пише у јеврејском тексту, „од ватре Халдејаца“. И задржавају став да је то оно што значи да „Аран умрије прије Таре оца свога на постојбини својој у ватри Халдејаца“; тј., зато што је одбио да поштује ватру, ватра га је прогутала. (*Јеврејска питања о Постању* 11. 28.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 11:29-32 АВРАМ И ЊЕГОВ ОТАЦ ТАРА ОДЛАЗЕ У МЕСОПОТАМИЈУ

## 29И ожени се Аврам и Нахор, и жени Аврамовој бјеше име Сара а жени Нахоровој име Мелха, кћи Арама оца Мелхе и Јесхе. 30А Сара бјеше нероткиња, и не имаше порода 31И узе Тара сина свог Аврама и Лота сина Ароновог, унука свог, и Сару снаху своју, жену Аврама сина свог; и пођоше заједно из Ура Халдејског да иду у земљу Хананску, и дођоше до Харана и ондје се настанише. 32И поживје Тара свега двјеста и пет година; и умрије Тара у Харану.

**Преглед:** Аврам и брат Нахор се жене Саром и Мелхом. Сара се такође назива Јесха у библијском наративу (Августин, Јероним). Тара, Аврам и њихова породица напустају земљу Халдејаца и одлазе у Месопотамију (Августин). Аврам је онај који води свога оца и фамилију у Месопотамију након што се Бог јавио пред њим (Златоусти). Нахор, Аврамов брат, пада у празновјерје Халдејаца и касније, покајавши се, сели се у Месопотамији као што је Аврам раније урадио (Августин). Тара умире у Месопотамији, али није могуће установити број година које је провео у тој земљи (Августин).

## 11:29-30 Аврам и Нахор се жене

**Јесха[[41]](#footnote-41) је исто што и Сара.** Августин: „И ожени се Аврам и Нахор, и жени Аврамовој бјеше име Сара а жени Нахоровој име Мелха, кћи Арама оца Мелхе и Јесхе.“ Стога Јесха значи исто што и Сара, Аврамова жена. (*Држава Божја* 16. 12.)

## 11:31 Тара напушта Ур и настањује се у Харану

**Тара, Аврам и њихове породице напустају Ур.** Августин: Даље се текст односи на то како је Тара са својом породицом напустио земљу Халдејаца, дошао у Месопотамију и настанио се у Харану. Али ништа се не говори за његовог сина Нахора, као да га Аврам није повео са собом. Јер текст каже: „И узе Тара сина свог Аврама и Лота сина Ароновог, унука свог, и Сару снаху своју, жену Аврама сина свог; и пођоше заједно из Ура Халдејског да иду у земљу Хананску, и дођоше до Харана и ондје се настанише.“ Нахор и Мелха се овдје не помињу. (*Држава Божја* 16. 13.)

**Односи унутар породице која је избегла.** Јероним: Аран је био син Тарин, брат Аврама и Нахора, и имао је двије кћери, Мелху и Сару, која се такође звала и Јесха, имала је два имена. Од ових је Нхор узео за жену Меху, а Аврам Сару, јер бракови између стричева и ћерки од брата још нису били забрањени законом. Чак су се код првих људи узимали и браћа и сестре. (*Јеврејска питања о Постању* 11. 29.)

**Аврам изводи своју породицу из земље Халдејаца.** Златоусти: Пошто поменух патријарха, узмимо пред себе данашње читање, да објаснимо и видимо чудесни степен врлина овог доброг човека. „Тара“, текст каже, „узе сина свог Аврама и Нахора, и Лота унука свог, и Сару снаху своју, жену Аврама сина свог; и пођоше заједно из Ура Халдејског да иду у земљу Хананску, и дођоше до Харана и ондје се настанише. И поживје Тара свеха двјеста и пет година; и умрије Тара у Харану“.[[42]](#footnote-42) Држимо се тачно читања, молим вас, да бисмо разумели смисао онога што је написано. Приметимо, да се на самом почетку поставља питање око избора речи. Блажени аутор – мислим на Мојсија – каже, „Тара узе Аврама и Нахора и поведе их из земље Халдејске на пут ка земљи Хананитској. Дошавши до Харана, ту се настани.“ Свети Стефан ће касније користити сљедеће речи хвалећи Јевреје: „Бог славе јави се оцу нашем Аврааму кад бјеше у Месопотамији, прије него се досели у Харан... и по смрти оца његова пресели га у ову земљу (Дап. 7:2,4).“ Шта ово значи? Да ли је Свето Писмо недоследно? Нипошто; најрпре требате разумети из овога да, пошто је син био богобојажљив, Бог се јавио њему и позвао га да се преселе тамо....

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Преведено до: 175. стр. / Pdf: 220. стр. - други ред прве колоне!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

САДРЖАЈ

[1:1 ПОЧЕТАК СТВАРАЊА 1](#_Toc455533515)

[1У почетку Бог створи небо и земљу. 1](#_Toc455533516)

[1:1 На почетку Бог је створио Небо и Земљу 1](#_Toc455533517)

[Почетак је Реч. 1](#_Toc455533518)

[Небо и Земља су Безоблична Материја Универзума. 1](#_Toc455533519)

[Бог је створио Материју и Форму од Неба и Земље. 1](#_Toc455533520)

[1:2БЕЗОБЛИЧНА ЗЕМЉА 3](#_Toc455533521)

[2Земља беше без обличја и пуста\* и беше тама над безданом и Дух Божији дизаше се над водом. 3](#_Toc455533522)

[1:2аЗемља беше без обличја и пуста 4](#_Toc455533523)

[1:2бБеше тама над безданом 4](#_Toc455533524)

[1:2цДух Божији дизаше се над водом 5](#_Toc455533525)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5](#_Toc455533526)

[1:3-5СТВАРАЊЕ СВЕТЛОСТИ 5](#_Toc455533527)

[3И рече Бог, „Нека буде светлост!“ и ви светлост. 4И виде Бог да је светлос добра; и растави Бог светлост од таме. 5Светлост Бог назива дан, а таму назива ноћ. И би вече и би јутро-дан први. 5](#_Toc455533528)

[1:3 Нека буде светлост 6](#_Toc455533529)

[1:4 Светло је било добро 6](#_Toc455533530)

[1:5а Дан и Ноћ 7](#_Toc455533531)

[1:5б Први Дан 7](#_Toc455533532)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8](#_Toc455533533)

[1 : 6-8СТВАРАЊЕ СВОДА 8](#_Toc455533534)

[6Потом рече Бог: нека буде свод посред воде, да раставља воду од воде. 7И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако. 8А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, дан други. 8](#_Toc455533535)

[1:6Небески свод посред воде 8](#_Toc455533536)

[1:7Раздвајање вода 8](#_Toc455533537)

[1:8Свод је Небо 9](#_Toc455533538)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9](#_Toc455533539)

[1: 9-10НАСТАЈАЊЕ КОПНА И МОРА 9](#_Toc455533540)

[9Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно мјесто, и нека се покаже сухо. И би тако. 10И сухо назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и видје Бог да је добро. 9](#_Toc455533541)

[1:9-10Стварање Земље и Мора 10](#_Toc455533542)

[Symbolism of the Seas and the Dry Land (Origen) 10](#_Toc455533543)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11](#_Toc455533544)

[1, 11-13СТВАРАЊЕ РАСТИЊА (ВЕГЕТАЦИЈЕ или БИЉАКА) 11](#_Toc455533545)

[11И рече Бог: Нека земља пусти из себе траву, биље, што носи семе, и дрво родно које рађа род по својим врстама, у коме ће бити семе његово на земљи. И би тако. 12И пусти земља из себе траву, биље што носи семе по својим врстама, и дрвеће које рађа род у коме је семе његово по његовим врстама. И виде Бог да је добро. 13И би вече и би јутро дан трећи. 11](#_Toc455533546)

[1. 11 Стварање Биљака и Дрвећа 11](#_Toc455533547)

[1:12 Ницање биљног света 12](#_Toc455533548)

[1 : 20 – 23 БОГ СТВАРА ПТИЦЕ И ВОДЕНА СТВОРЕЊА 15](#_Toc455533549)

[20И рече Бог: нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад земље под свод небески. 21И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што проврвјеше по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро; 22И благослови их Бог говорећи: рађајте се и множите се, и напуните воду по морима, и птице нека се множе на земљи. 23И би вече и би јутро, дан пети. 15](#_Toc455533550)

[1:20Жива створења у водама и на небу. 15](#_Toc455533551)

[1:21 Стварање морских чудови-шта/немани 16](#_Toc455533552)

[1:22И благослови их Бог. 17](#_Toc455533553)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19](#_Toc455533554)

[1: 24-25 СТВАРАЊЕ ЖИВОТИЊА НА ЗЕМЉИ 19](#_Toc455533555)

[24Потом рече Бог: Нека земља пусти из себе душе живе по врстама њиховим, стоку и ситне животиње и звери земаљске по врстама њиховим. И би тако.25И створи Бог звери земаљске по врстама њиховим, и стоку по врстама њезиним, и све ситне животиње по врстама њиховим. И виде Бог да е добро. 19](#_Toc455533556)

[1: 24-25 Стварање звери на земљи 19](#_Toc455533557)

[1: 26-27 БОГ СТВАРА ЧОВЕКА И ЖЕНУ 21](#_Toc455533558)

[26Потом рече Бог: „Да начинимо човјека по своме лику, себи слична, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од цијеле земље и од свих гмизаваца што гмижу по земљи“. 27И створи Бог човјека по лику своме, према лику Божјем створи га, мушко и женско створи их. 21](#_Toc455533559)

[1:27 Човек и жена створени по лику Божијем 27](#_Toc455533560)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 28](#_Toc455533561)

[1:28ЉУДСКО РАЗМНОЖАВАЊЕ И ГОСПОДАРЕЊЕ ТВОРЕВИНОМ 28](#_Toc455533562)

[28„И благослови их Бог, и рече им Бог: Рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њоме, и будите господари од риба морских и од птица небеских и од свих звери што се мичу по земљи.” 28](#_Toc455533563)

[1: 29-30 БИЉКЕ И ВОЋЕ КАО ХРАНА ЉУДИМА И ЖИВОТИЊАМА 32](#_Toc455533564)

[29„И јоше рече Бог: ево, дао сам вам све биље што носи сјеме по свој земљи, и сва дрвета родна која носе сјеме; то ће вам бити за храну. 30А свјему звјерињу земаљском и свјема птицама небеским и свјему што се миче на земљи и у чем има душа жива, дао сам сву траву да једу. И би тако.“ 32](#_Toc455533565)

[1: 29-30 Бог даје биљке за храну 32](#_Toc455533566)

[1: 31БОГ ВИДИ ДА ЈЕ ТВОРЕВИНА ВЕОМА ДОБРА 34](#_Toc455533567)

[31“Виде Господ да је добро све што створи, и би вече и би јутро, дан шести” 34](#_Toc455533568)

[1: 31Господ виде да је створио 34](#_Toc455533569)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 36](#_Toc455533570)

[2:1-3 БОГ СЕ ОДМАРАО СЕДМОГ ДАНА 36](#_Toc455533571)

[1Тако се доврши небо и земља и сва војска њихова. 2И сврши Бог до седмог дана дела своја, која учини; и почину у седми дан од свих дела својих, која учини. 3И благослови Бог седми дан, и посвети га, јер у тај дан почину од свих дела својих, која учини. 36](#_Toc455533572)

[2: 1-2Бог се одмарао седмог дана 36](#_Toc455533573)

[2:3 Посвећени седми дан 37](#_Toc455533574)

[2:4 – 7БОГ СТВАРА ЧОВЕКА ИЗ ПРАХА 38](#_Toc455533575)

[4То је постање неба и земље, кад посташе, кад Господ Бог створи земљу и небо, 5и сваку биљку пољску, докле је још не беше на земљи, и сваку травку пољску, докле још не ницаше; јер Господ Бог још не пусти дажда на земљу, нити беше човека да ради земљу, 6али се подизаше пара са земље да натапа сву земљу. 7А створи Бог човека од праха земаљског, и дуну му у нос дух животни; и поста човек душа жива. 38](#_Toc455533576)

[2:4 – 6 Стварање небеса и земље 38](#_Toc455533577)

[2:7 Бог ствара човјека од земље 39](#_Toc455533578)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43](#_Toc455533579)

[2: 8-9 РАЈСКИ ВРТ (ЕДЕН) И ДРВО ЖИВОТА 43](#_Toc455533580)

[8И Господ Бог засади врт у Едену на истоку; и у њега постави човјека којег је начинио. 9И учини Господ Бог да из земље изникне свако дрво које је пријатно за гледање и добро за јело, Дрво живота, такође , у средини врта, и Дрво познања добра и зла. 43](#_Toc455533581)

[2:8 Бог је засадио врт у Едену 43](#_Toc455533582)

[2: 9 Дрво живота и Дрво познања добра и зла 44](#_Toc455533583)

[2:10-14 ВОДЕ ЕДЕМА 45](#_Toc455533584)

[10 Вода је текла из Едема натапајући врт, и оданде се делила у четири реке. 11Једној је име Фисон, она тече око целе земље Евилске и тамо има злата. 12И злато те земље је врло добро; тамо има смоле и драгога камена оникса. 13А другој реци је име Геон, она тече око целе земље Хуске. 14А трећој је реци име Тигар, она тече ка Асирији (ка истоку Асирије). Четврта је река Еуфрат. 45](#_Toc455533585)

[2:10-14 Вода која тече из Едема 45](#_Toc455533586)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 48](#_Toc455533587)

[2: 15-17 БОГ ЗАПОВЈЕДА ЧОВЈЕКУ ДА НЕ ЈЕДЕ СА ДРВЕТА ОД ЗНАЊА ДОБРА И ЗЛА 48](#_Toc455533588)

[15И узевши Господ Бог човјека намјести га у врту Едемском, да га ради и да га чува. 16И запријети Господ Бог човјеку говорећи: једи слободно од сваког дрвета у врту; 17Али с дрвета од знања добра и зла, с њега не једи; јер у који дан окусиш с њега, умријећеш. 48](#_Toc455533589)

[2:15 Човјек стављен у Врт да га обрађује 49](#_Toc455533590)

[2:16-17 Човјеку се забрањује да једе са дрвета познања добра и зла 50](#_Toc455533591)

[2:18-20 ДРУГА ЗА ЧОВЕКА ЈОШ НЕ БЕШЕ 52](#_Toc455533592)

[18И рече Господ Бог: Није добро да је човек сам; да му начиним друга према њему. 19Јер Господ Бог створи од земље све звери пољске и све птице небеске, и доведе к Адаму да види како ће коју назвати, па како Адам назове коју животињу онако да јој буде име; 20 И Адам надеде име сваком живинчету и свакој птици небеској и свакој звери пољској; али се не нађе Адаму друг према њему. 52](#_Toc455533593)

[2:18Није добро да је човек сам 52](#_Toc455533594)

[2:19-20 Човек именује животиње 52](#_Toc455533595)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 54](#_Toc455533596)

[2: 21-25 БОГ СТВОРИ ЖЕНУ 54](#_Toc455533597)

[21И Господ Бог пусти сан на Адама, те заспса; па му узе једно ребро и место попуни месом; 22И Господ Бог створи жену од ребра, које узе Адаму, и доведе је к Адаму. 23А Адак рече: Сада ето кост од мојих кости, и тело од мог тела. Нека јој буде име Човечица, јер је узета од човека. 24Зато ће оставити човек оца свог и матер своју, и прилепиће се к жени својој, и биће двоје једно тело. 25А беху обоје голи. Адам и жена му, и не беше их срамота. 54](#_Toc455533598)

[2: 21-23 Нека јој име буде човјечица 55](#_Toc455533599)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 58](#_Toc455533600)

[3: 1-6 ОБМАНА ЗМИЈЕ 58](#_Toc455533601)

[1Али змија бјеше лукава мимо све звијери пољске, које створи Господ Бог; па рече жени: је ли истина да је Бог казао да не једете са свакога дрвета у врту? 2А жена рече змији: ми једемо рода са свакога дрвета у врту; 3Само рода с онога дрвета усред врта, казао је Бог, не једите и не дирајте у њ, да не умрете. 4А змија рече жени: нећете ви умријети; 5Него зна Бог да ће вам се у онај дан кад окусите с њега отворити очи, па ћете постати као богови и знати што је добро што ли зло. 6И жена видjећи да је род на дрвету добар за јело и да га је милина гледати и да је дрво врло драго ради знања, узабра рода с њега и окуси, па даде и мужу својему, те и он окуси. 58](#_Toc455533602)

[3: 1-3 Змија прича са женом 59](#_Toc455533603)

[3: 4-5 Познајући добро и зло 61](#_Toc455533604)

[3: 6 Мушкарац и жена једу воће 62](#_Toc455533605)

[3: 7-8 ПАД 63](#_Toc455533606)

[7А онда очи обома беху отворене, и они су знали да су наги, и они зашише листове смокве један за други и начинише себи кецеље. 8А онда они чуше звук Господа Бога како улази у башту у свежини дана, и човек и његова жена сакрише се од присуства Господа Бога међу дрвећем у башти. 63](#_Toc455533607)

[3: 7 Очи обома беху отворене 63](#_Toc455533608)

[3:8Скривање од Божијег присуства 66](#_Toc455533609)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 67](#_Toc455533610)

[3: 9-13 БОГ ИСПИТУЈЕ АДАМА И ЕВУ 67](#_Toc455533611)

[9А Господ Бог викну Адама и рече му: Где си? 10А он рече: Чух глас Твој у врту, па се поплаших, јер сам го, те се сакрих. 11А Бог рече: Ко ти каза да си го? Да ниси јео с оног дрвета што сам ти забранио да не једеш с њега? 12Адам рече: Жена коју си удружио са мном, она ми даде с дрвета, те једох. 13А Господ Бог рече жени: Зашто си то учинила? А жена одговори: Змија ме превари, те једох. 67](#_Toc455533612)

[3:9 Бог позива Човека 68](#_Toc455533613)

[3:10-12 Страховање и скривање од Бога 68](#_Toc455533614)

[3:13 Бог пита жену 70](#_Toc455533615)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 71](#_Toc455533616)

[3:14-15КАЖЊАВАЊЕ ЗМИЈЕ 71](#_Toc455533617)

[14Тада рече Господ Бог змији: кад си то учинила, да си проклета мимо свако живинче и мимо све звијери пољске; на трбуху да се вучеш и прах да једеш до својега вијека. 15И још мећем непријатељство између тебе и жене и између сјемена твојега и сјемена њезина; оно ће ти на главу стајати, а ти ћеш га у пету уједати. 71](#_Toc455533618)

[3:14 Бог проклиње змију 72](#_Toc455533619)

[3:15 Непријатељство између змије и жене 73](#_Toc455533620)

[3: 16-19 КАЗНА ЗА АДАМА И ЕВУ 75](#_Toc455533621)

[16А жени рече: теби ћу многе муке задати кад затрудниш, с мукама ћеш децурађати, и воља ће твоја бити под влашћу мужа твојега, и он ће ти бити господар. 17Па онда рече Адаму: Зато што си послушао жену, и окусио са дрвета са којега самти забранио рекавши да не једеш с њега, земља да је проклета с тебе; с муком ћеш се од ње хранити до својега века; 18Трње и коров ће ти рађати, а ти ћеш јести зеље пољско; 19Са знојем лица својега јешћеш хлеб, докле се не вратиш у земљу од које си узет; јер си прах и у прах ћеш се вратити. 75](#_Toc455533622)

[3:16 Жена је кажњена 76](#_Toc455533623)

[3:17-18 Човечија казна 77](#_Toc455533624)

[3:19 „У прах ћеш се вратити“ 79](#_Toc455533625)

[3: 20-21БОГ ОДЕВА АДАМА И ЕВУ КОЖНИМ ХАЉИНАМА 80](#_Toc455533626)

[20И Адам надену жени својој име Ева, зато што је она мати свима живима. 21И начини Господ Бог Адаму и жени његовој хаљине од коже и обуче их у њих. 80](#_Toc455533627)

[3: 20 Мајка свих живих 80](#_Toc455533628)

[3: 21Бог облачи Адама и Еву 80](#_Toc455533629)

[3:22-24 АДАМ И ЕВА СУ ИЗГНАНИ ИЗ РАЈСКОГ ВРТА 82](#_Toc455533630)

[22И рече Господ Бог “Ето човек поста као један од нас знајући шта је добро што ли зло; али сада да не пружи руке своје и узбере и с дрвета од живота и окуси, те довека живи“ – 23И Господ Бог изгна га из врта рајског да ради земљу, од које би узет. 24И изгнав човека постави пред вртом рајским херувима са пламеним мачем, који се вијаше и тамо и амо, да чува пут ка дрвету од живота. 82](#_Toc455533631)

[3:22 Познавање добра и зла 82](#_Toc455533632)

[3:32 Бог посла Адама и Еву из врта 83](#_Toc455533633)

[3:24 Херувим и пламтећи мач 84](#_Toc455533634)

[4:1-7КАИН И АВЕЉ ПРИНОСЕ ДАРОВЕ ГОСПОДУ 85](#_Toc455533635)

[1Иза тога Адам позна Јеву Жену своју, а она затрудње и роди Кајина, и рече: добих човека од Господа. 2И роди опет брата његова Авеља. И Авељ поста пастир а Кајин ратар. 3А после неког времена догоди се, те Кајин принесе Господу принос од рода земаљскога; 4а и Авељ принесе од првина стада својега и од њихове претилине. И Господ погледа на Авеља и на његов принос, 5а на Кајина и на његов принос не погледа. Зато се Каин расрди веома, а лице му се промени. 6Тада рече Господ Кајину: што се срдиш? Што ли ти се лице промени? 7Нећеш ли бити мио, кад добро чиниш? А кад не чиниш добро, грех је на вратима. А воља је његова под твојом влашћу, а ти си му старији. 85](#_Toc455533636)

[4: 1-2 Рођење Каина и Авеља 85](#_Toc455533637)

[4: 3-5 Каинов и Авељев принос 86](#_Toc455533638)

[4:6-7 Грех куца на врата 86](#_Toc455533639)

[4 : 8-15 КАЈИН УБИЈА СВОГА БРАТА АВЕЉА 87](#_Toc455533640)

[8Кајин рече Авељу брату својему: „Ајмо у поље.“ И када беху у пољу,Кајин устаде против свога брата Авеља и уби га.9Тада рече Господ Кајину: „Где ти је Авељ твој брат? “ Он рече: “Не знам;зар сам ја чувар брата свога? 10А Господ рече: „Шта учини? Глас крви брата твога виче са земље к мени. 11И сада да си проклет на земљи,која је отворила уста своја да прими крв брата твога из руке твоје.12Кад земљу узрадиш,неће ти се више давати блага свога.Бићеш потукач и бегунац на земљи.“13А Кајин рече Господу: „Кривица моја је велика да ми се не може опростити.14Ево тераш ме данас из ове земље да се кријем испред тебе,и да се скитам и потуцам по земљи,па ће ме убити ко ме удеси.“ 15А Господ му рече: „Зато ко убије Кајина,седам ће се пута покајати.“ И начини Господ знак на Кајину да га не убије ко га удеси. 87](#_Toc455533641)

[4 : 8Кајин убија Авеља 88](#_Toc455533642)

[4:9-10Авељева крв запомаже из земље 88](#_Toc455533643)

[4: 11-15 Бегунац и луталица 89](#_Toc455533644)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 90](#_Toc455533645)

[4:16-22 КАИН И ЊЕГОВИ ПОТОМЦИ 90](#_Toc455533646)

[16И отиде Каин испред Господа, и насели се у земљи Наидској на истоку према Едему. 17И позна Каин жену своју, а она затрудне и роди Еноха. И сазида град и прозва га по имену сина својега Енох. 18А Еноху роди се Гаидад; а Гаидад роди Малелеила; а Малелеило роди Матусала; а Матусал роди Ламеха. 19И узе Ламех двије жене: једној бјеше име Ада, а другој Села. 20И Ада роди Јовила; од њега се народише који живе под шаторима и стоку пасу. 21А брату његову бјеше име Јувал; од њега се народише гудачи и свирачи. 22А и Села роди Товела који бјеше вјешт ковати свашта од мједи и од гвожђа; а сестра Товелу бјеше Ноема. 90](#_Toc455533647)

[4:16 Каин отиде испред Господа 91](#_Toc455533648)

[4:17 Каин гради град 91](#_Toc455533649)

[4:18-22 Каинови потомци 92](#_Toc455533650)

[4: 23-24 ЛАМЕХ ЈЕ ПОЧИНИО УБИСТВО 92](#_Toc455533651)

[23Ламех рече својим женама: „Ада и Села, чујте мој глас! Ви, Ламехове жене, чујте шта имам рећи: Убио сам човека – зато што ме је ранио; Младића – затошто ме је ударио. 24Ако су се за Каина светили седам пута, За Ламеха ће, уистину, седамдесет седмоструко“. 92](#_Toc455533652)

[4: 23-24 Ламехова освета 93](#_Toc455533653)

[4:26Призив Господњи Ситових потомака 95](#_Toc455533654)

[5:1-8 СИТ И ЊЕГОВ СИН ЕНОС 96](#_Toc455533655)

[1Ово је потомство Адамово. Кад је Бог створио човека, начинио га је по лику своме; 2створио их је мушко и женско. А кад их је створио, благословио их је и назвао „човек”. 3Кад је Адаму било сто и тридесет година, роди му се син по његову изгледу, по његову лику: њему је наденуо име Сит. 4После рођења Адам је живео осам стотина година, те му се родило још синова и кћери. 5Адам је укупно живео девет стотина и тридесет година и умро. 6Кад је Ситу било сто и пет година, роди му се Енос. 7После Еносова рођења Сит је живео осам стотина и седам година, те му се родило још синова и кћери. 8Сит је укупно живео девет стотина и дванаест година и умро. 96](#_Toc455533656)

[5:1-2 Адамови наследници 96](#_Toc455533657)

[5:3-5 Адамов син Сит по његовом лику 97](#_Toc455533658)

[5:6-8 Сит и његови потомци 97](#_Toc455533659)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 98](#_Toc455533660)

[5: 15-20 ЈАРЕД ПОСТАЈЕ ЕНОХОВ ОТАЦ 98](#_Toc455533661)

[А Малелеило поживе шездесет и пет година, и роди Јареда. 16А родив Јареда поживје Малелеило осам стотина и тридесет година, рађајући синове и кћери; 17Тако поживје Малелеило свега осам стотина и деведесет и пет година; и умрије.18А Јаред поживје сто и шездесет и двије године, и роди Еноха; 19А родив Еноха поживје Јаред осам стотина година, рађајући синове и кћери;20 Тако поживје Јаред свега девет стотина и шездесет и двије године, и умрије. 98](#_Toc455533662)

[5:18-20 Јаред, Отац Еноха 98](#_Toc455533663)

[5:21-27 ЕНОХА УЗИМА БОГ И ОДВОДИ НА НЕБО 98](#_Toc455533664)

[21Енох поживје шездесет и пет година, и роди Матусала; 22А родив Матусала поживје Енох једнако по вољи Божјој триста година, рађајући синове и кћери; 23Тако поживје Енох свега триста и шездесет и пет година; 24И живећи Енох једнако по вољи Божјој, нестаде га, јер га узе Бог. 25А Матусал поживје сто и осамдесет и седам година, и роди Ламеха; 26А родив Ламеха поживје Матусал седам стотина и осамдесет и двије године, рађајући синове и кћери; 27Тако поживје Матусал свега девет стотина и шездесет и девет година; и умрије. 98](#_Toc455533665)

[5:21-24 Енох је ходао са Богом 99](#_Toc455533666)

[6:5-7 ГОСПОД ОДЛУЧУЈЕ ДА КАЗНИ НЕВАЉАЛСТВО ЉУДИ 100](#_Toc455533667)

[5И Господ видећи да је неваљалство људско велико на земљи, и да су све мисли срца њихова свагда само зле,6Покаја се Господ што је створио човјека на земљи, и би му жао у срцу. 7И рече Господ: Хоћу да истријебим са земље људе које сам створио, од човјека до стоке и до ситне животиње и до птица небеских; јер се кајем што сам их створио. 100](#_Toc455533668)

[6: 5Неваљалство људи било је велико 101](#_Toc455533669)

[6:6-7 Господ жали за човечанством 101](#_Toc455533670)

[6: 8-10 НОЈЕ ЈЕ ПРАВЕДНИК У ИСКВАРЕНОМ СВЕТУ 102](#_Toc455533671)

[8Али, Ноје нађе милост пред Господом. 9Ово су догађаји Нојеви: Ноје бјеше човјек праведан и безазлен својега вијека; по вољи Божијој свагда живљаше Ноје,10И роди Ноје три сина: Сима, Хама и Јафета. 102](#_Toc455533672)

[6:8-9 Ноје нађе милост пред Господом 102](#_Toc455533673)

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 104](#_Toc455533674)

[7: 6-9 НОЈЕ СЕ СПРЕМА ЗА НАДОЛАЗЕЋИ ПОТОП 104](#_Toc455533675)

[6Ноје беше стар шест стотина година када дође потоп вода на земљу. 7И Ноје и његови синови и његова жена и жене његових синова уђоше са њим у барку, да избегну воде потопа. 8Од чистих животиња и од животиња које нису чисте, и од птица и од свега што се миче на земљи, 9по двоје, мушко и женско, уђоше у барку са Нојем, како је Бог заповедио Ноју. 104](#_Toc455533676)

[7:7-9 Ноје, његова породица и животиње улазе у барку 104](#_Toc455533677)

[7:10-16 БОГ ИЗАЗИВА КИШУ ДА ПАДА ЧЕТРДЕСЕТ ДАНА И ЧЕТРДЕСЕТ НОЋИ 105](#_Toc455533678)

[10И после седам дана воде потопа дођоше на земљу. 11У шестотој години Нојевог живота, другог месеца, седамнаестог дана месеца, тог дана сви извори великог бездана се развалише, и прозори раја се отворише. 12И киша је падала на земљу четрдесет дана и четрдесет ноћи. 13У исти дан Ноје и његови синови, Сим и Хам и Јафет, и Нојева жена и три жене његових синова са њима уђоше у барку, 14они и све звери по својим врстама и свака стока по својим врстама и сви гмизавци који гмижу по земљи по својим врстама, свака птица по својим врстама, по птица од сваке врсте. 15Они уђоше у барку са Нојем, по двоје од сваког тела у којем беше дах живота. 16И они који уђоше, мушко и женско од сваког тела, уђоше унутра како му Бог заповеди; и Господ га затвори унутра. 105](#_Toc455533679)

[7:10-12 Поплава долази на Земљу 105](#_Toc455533680)

[7:13-16 Бог затвара Ноја у барку 106](#_Toc455533681)

[7:17-24 ПОТОП ПРЕКРИВА ЗЕМЉУ 108](#_Toc455533682)

[17И би потоп на земљи за четрдесет дана; и вода дође и узе ковчег, и подиже га од земље. 18И навали вода, и уста јако по земљи, и ковчег стаде пловити водом. 19И наваљиваше вода све већма по земљи, и покри сва највиша брда што су под цијелијем небом. 20Петнаест лаката дође вода изнад брда, пошто их покри. 21Тада изгибе свако тијело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звијери и све што гамиже по земљи, и сви људи. 22Све што имаше душу живу у носу, све што бијаше на суху, помрије. 23И истријеби се свако тијело живо на земљи, и људи и стока и што год гамиже и птице небеске, све, велим, истријеби се са земље; само Ноје оста и што с њим бјеше у ковчегу. 24И стајаше вода по врх земље сто и педесет дана. 108](#_Toc455533683)

[7:17-20 Поплава траје четрдесет дана 108](#_Toc455533684)

[7:21-22 Изгибе свако тело 109](#_Toc455533685)

[7:23-24 Жива бића су избрисана 109](#_Toc455533686)

[8:1-5 ПУТНИЦИ БАРКЕ ОСТАЈУ НАСУКАНИ ГОДИНУ ДАНА 111](#_Toc455533687)

[1Али Бог се сетио Ноја и свих звери и стоке која је била са њим у барци. И Бог је направио да ветар дува преко земље, и вода је опала; 2фонтане дубина и прозори раја били су затворени, киша из небеса обуздана, 3и вода је опадала континуирано са земље. После сто педесет дана, вода се стишала; 4а у седмом месецу, седамнаестог дана тог месеца, барка је могла да се одмори у планинама Арарата. 5И вода је наставила да се стишава до десетог месеца; тог мееца, првог дана у месецу, врхови планина могли су да се виде. 111](#_Toc455533688)

[8:1-3 Бог се сетио Ноја 111](#_Toc455533689)

[8: 3-5 Вода је опала (попустила) 112](#_Toc455533690)

[8:6-12 КРАЈ ПОТОПА 112](#_Toc455533691)

[6На крају четрдесет дана Ноје је отворио прозор на барци који је направио 7и послао напред гаврана; гавран је ишао тамо вамо док се воде нису сасушиле са земље. 8Затим је послао напред голубицу да види да ли су се воде повукле са тла; 9али голубица није нашла место да стане па му се вратила у барку, јер су воде и даље биле на тлу целе земље. Зато је он пружио своју руку и унео је поново у барку. 10Сачекао је још седам дана и онда је поново послао голубицу из барке, 11и она му се увече вратила носећи у устима свеже убран лист маслине; тако је Ноје знао да је вода опала са земље. 12Онда је сачекао још седам дана и послао опет голубицу; и она му се више није вратила. 112](#_Toc455533692)

[8:6-7 Ноје шаље гаврана 112](#_Toc455533693)

[8:13-19 НОЈЕ, ЊЕГОВА ПОРОДИЦА И ЖИВОТИЊЕ ИЗЛАЗЕ ИЗ БАРКЕ 114](#_Toc455533694)

[8:20-22 НОЈЕ ПРИНОСИ ЖРТВУ БОГУ 115](#_Toc455533695)

[20И начини Ноје жртвеник Господу и узе од сваке чисте стоке и од свих птица чистих и принесе на жртвенику жртве паљенице. 21И Господ омириса мирис угодни и рече у срцу своме; нећу више проклети земљу због људи, што је мисао срца човечијега зла од малена; нити ћу више убијати свега што живи, као што учиних. 22Од данас докле буде земље, неће нестајати сетве ни жетве, лета ни зиме, дана ни ноћи. 115](#_Toc455533696)

[8:20 Ноје прави жртвеник 115](#_Toc455533697)

[8:21 Задовољавајућа жртва 115](#_Toc455533698)

[8:22 Сетва и жетва неће престати 116](#_Toc455533699)

[9:1-7 БОГ ДАЈЕ ХРАНУ И ИЗЈАВЉУЈЕ СВОЈУ ОСУДУ ЗА УБИСТВО 117](#_Toc455533700)

[1И Бог благослови Ноја и синове његове, и рече им:Рађајте се и множите се и напуните земљу; 2И све звијери земаљске и све птице небеске и све што иде по земљи и све рибе морске нека вас се боје и страше; све је предано у ваше руке. 3Што се год миче и живи, нека вам буде за јело, све вам то дадох као зелену траву. 4Али не једите живога меса с душом његовом, а то му је крв. 5Јер ћу и вашу крв, душе ваше, искати од сваке ћу је животиње искати, из руке самога човека, из руке свакога брата његова искаћу душу човечју. 6Ко пролије крв човечју, његову ће крв пролити човек, јер је Бог по своме обличју створио човека. 117](#_Toc455533701)

[9:3 Бог даје Ноју: Биљке и животиње за храну 117](#_Toc455533702)

[9:4 Не јести крв животињску 117](#_Toc455533703)

[9:5-6 Захтевање рачуна 118](#_Toc455533704)

[9:18-29 ПИЈАНСТВО НОЈЕВО 120](#_Toc455533705)

[18А бијаху синови Нојеви који изидоше из ковчега: Сим, Хам и Јафет; а Хам је отац Хананцима. 19То су три сина Нојева, и од њих се насели сва земља. 20А Ноје поче радити земљу, и посади виноград. 21И напив се вина опи се, и откри се насред шатора својега. 22А Хам, отац Хананцима, видје голотињу оца својега, и каза обојици браће својена пољу. 23А Сим и Јафет узеше хаљину, и огрнуше је објица на рамена своја, и идући натрашке покрише њом голотињу оца својега, лицем натраг окренувши се да не виде голотиње оца својега. 24А кад се Ноје пробуди од вина, дозна шта му је учинио млађи син, 25И рече: проклет да је Ханан, и да буде слуга слугама браће своје! 26И још рече: благословен да је Господ Бог Симов, и Ханан да му буде слуга! 27Бог да рашири Јафета да живи у шаторима Симовијем, а Ханан да им буде слуга! 28И поживје Ноје послије потопа триста и педесет година. 29А свега поживје Ноје девет стотина и педесет година; и умрије. 120](#_Toc455533706)

[9:18-21 Ноје засади виноград 121](#_Toc455533707)

[9:26-29 Ноје благосиља двојицу синова 123](#_Toc455533708)

[10:1-32 ПОТОМЦИ ЈАФЕТА, ХАМА И СЕМА 124](#_Toc455533709)

[1А ово су племена синова Нојевих, Сима, Хама и Јафета, којима се родише синови после потопа. 2Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Месех и Тирас. 3А синови Гомерови: Асхенас и Рифат и Тогарма. 4А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим. 5Од њих се разделише острва народна на земљама својим, свако по језику свом и по породицама својим, у народима својим. 6А синови Хамови: Хус и Месраин, Фуд и Ханан. 7А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан. 8Хус роди и Неврода; а он први би силан на земљи; 9Беше добар ловац пред Господом; зато се каже: Добар ловац пред Господом као Неврод 10А почетак царству његовом беше Вавилон и Орех и Архад и Халани у земљи Сенару. 11Из те земље изађе Асур, и сазида Ниневију и Ровот град и Халах, 12И Дасем између Ниневије и Халаха; то је град велик. 13А Месраин роди Лудеје и Енемеје и Лавеје и Нефталеје, 14И Патросеје и Хасмеје, одакле изађоше Филистеји и Гафтореји. 15А Ханан роди Сидона, првенца свог, и Хета, 16И Јевусеја и Амореја и Гергесеја, 17И Евеја и Арукеја и Асенеја, 18И Арвадеја и Самареја и Аматеја. А после се расејаше племена хананејска. 19И беху међе хананејске од Сидона идући на Герар па до Газе, и идући на Содом и Гомор и Адаму и Севојим па до Даса. 20То су синови Хамови по породицама својим и по језицима својим, у земљама својим и у народима својим. 21И Симу родише се синови, најстаријем брату Јафетовом, оцу свих синова Еверових. 22Синови Симови беху: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам. 23А синови Арамови: Уз и Ул и Гатер и Мас. 24А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера. 25А Еверу се родише два сина: једном беше име Фалек, јер се у његово време раздели земља, а брату његовом име Јектан. 26А Јектан роди Елмодада и Салета и Сармота и Јараха, 27И Одора и Евила и Деклу, 28И Евала и Авимаила и Саву, 29И Уфира и Евилу и Јовава; ти сви беху синови Јектанови. 30И живљаху од Масе, како се иде на Сафир до гора источних. 31То су синови Симови по породицама својим и по језицима својим, у земљама својим и у народима својим. 32То су породице синова Нојевих по племенима својим, у народима својим; и од њих се разделише народи по земљи после потопа. 124](#_Toc455533710)

[10:1 Генерације Нојевих синова 125](#_Toc455533711)

[11:24-28 Аврамови преци 126](#_Toc455533712)

[11:29-32 АВРАМ И ЊЕГОВ ОТАЦ ТАРА ОДЛАЗЕ У МЕСОПОТАМИЈУ 127](#_Toc455533713)

[29И ожени се Аврам и Нахор, и жени Аврамовој бјеше име Сара а жени Нахоровој име Мелха, кћи Арама оца Мелхе и Јесхе. 30А Сара бјеше нероткиња, и не имаше порода 31И узе Тара сина свог Аврама и Лота сина Ароновог, унука свог, и Сару снаху своју, жену Аврама сина свог; и пођоше заједно из Ура Халдејског да иду у земљу Хананску, и дођоше до Харана и ондје се настанише. 32И поживје Тара свега двјеста и пет година; и умрије Тара у Харану. 127](#_Toc455533714)

[11:29-30 Аврам и Нахор се жене 128](#_Toc455533715)

[11:31 Тара напушта Ур и настањује се у Харану 128](#_Toc455533716)

1. Китова (*прим.М.О.)*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Није њен архитип одакле црпи својства (*прим.прев.*) [↑](#footnote-ref-2)
3. Врста/сорта или серија тј. низ прдмета која имају иста обележја (*прим.прев*) [↑](#footnote-ref-3)
4. Оrdained у оригиналу; синоним appoint – именовати, **одредити**, поставити: bless. (*прим.прев.*) [↑](#footnote-ref-4)
5. Хибриди – јединка настала укрштањем родитеља који припадају чистим линијама/сортама . (*прим.прев*) [↑](#footnote-ref-5)
6. Предокус, оно што унапред предочава (*прим.прев.*) [↑](#footnote-ref-6)
7. *OnBeliefintheResurrection* [↑](#footnote-ref-7)
8. Ово је, такође, превод предходног стиха. [↑](#footnote-ref-8)
9. Мислим да има одређених недостатака приликом превода. Погледати. [↑](#footnote-ref-9)
10. GNOS 36-37, 39. [↑](#footnote-ref-10)
11. NPNF2 5:407-8. [↑](#footnote-ref-11)
12. FC 74:134. [↑](#footnote-ref-12)
13. FC 84: 76-77. [↑](#footnote-ref-13)
14. NPNF 2 9:96-97. [↑](#footnote-ref-14)
15. Уп. Пост 9,3. [↑](#footnote-ref-15)
16. FC 71:69. [↑](#footnote-ref-16)
17. Уп. Пост 9,3. [↑](#footnote-ref-17)
18. FC 67:145. [↑](#footnote-ref-18)
19. Пост 9, 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. GNOS 49-50,51. [↑](#footnote-ref-20)
21. Пост 1, 26-28. [↑](#footnote-ref-21)
22. FC 35:226. [↑](#footnote-ref-22)
23. О Тројици. [↑](#footnote-ref-23)
24. Њихово стварање је обухваћено и не наводи се у извештају првог дана стварања. [↑](#footnote-ref-24)
25. У својој одредници „цијели Бог“, Теодорит овдје дјеломично aлудира на Аудијеву јерес – Аудије је био сиријски ђакон и монах из 4. вијека, родом из Едесе који је оптужен од стране Епифанија да антропомрфизује Бога. [↑](#footnote-ref-25)
26. Недостаје део текста:nation, for Wisdom, whicn is of benefit to all men, is productive and useful. [↑](#footnote-ref-26)
27. Или: познајући Бога и Ђавола (*прим. Ђ.Г.*). [↑](#footnote-ref-27)
28. Карду или Арарат? (у енглеском оригиналу стоји Карду у преводу Ђуре Даничића стоји Арарат?) (*прим. М.Х.*) [↑](#footnote-ref-28)
29. фали реч: censure the ceremonies. [↑](#footnote-ref-29)
30. Пост 7:24 [↑](#footnote-ref-30)
31. Пост 7:16 б [↑](#footnote-ref-31)
32. Дан васкрсења, осми дан [↑](#footnote-ref-32)
33. 1Пет 3:21 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ови пасуси се понављају (*превод М.Ж.*). [↑](#footnote-ref-34)
35. Пост 7:22 [↑](#footnote-ref-35)
36. Пост 7:4 [↑](#footnote-ref-36)
37. Пост 7:21-22 [↑](#footnote-ref-37)
38. Пс 45:7 [↑](#footnote-ref-38)
39. 1 Пет 3: 20-21 [↑](#footnote-ref-39)
40. Пост 6:14 [↑](#footnote-ref-40)
41. Исак (*прим. Ђ. Г.*) [↑](#footnote-ref-41)
42. Златоусти користи другачију верзију Септуагинте од Августина. [↑](#footnote-ref-42)