# Spotkanie 2 – 22.02.2024

**KANON PISMA ŚWIĘTEGO**

„Kanon” z jęz. greckiego κανών [KANON] – oznacza miara, reguła, norma postępowania. Kanon biblijny to zbiór Ksiąg natchnionych przez Boga, przyjętych przez Kościół i uznanych za **nieomylną regułę wiary i moralności**, ze względu na ich Boskie pochodzenie. Kościół katolicki dogmatecznie orzekł na temat kanoni i przyjął tę prawdę na Soborze Trydenckim w 1546 roku.

KKK 120 – „**Tradycja Apostolska** pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone w skłąd Biblii. Pełna ich lista została nazwana Kanonem Pisma Świętego” – od Sobory Trydenckiego jest to prawda wiary konieczna do wierzenia.

Pismo Święte w kanonie katolickim składa się z 73 ksiąg – 46 w ST i 27 w NT.

Kanon w prawosławiu obejmuje 74 księgi – 47 w ST i 27 w NT.

Kanon w protestantyzmie odrzuca tzw. księgi deuterokanoniczne, czyli niespisane po hebrajsku w ST (tzw. księgi protokanoniczne). Łącznie uznają 39 ksiąg ST i 27 ksiąg NT.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ KANONU STAREGO TESTAMENTU**

Trudno ustalić, kiedy dokładnie zajęto się ustanowieniem kanonu ST w judaizmie. Za oficjalną datę uznaję **rok 621 p.n.e.**, kiedy królem Izraela była młody **Jozjasz** (miał 8 lat, gdy został królem, po zabójstwie jego ojca). Jozjasz w wieku ok. 20 lat i przy pomocy kolejnych proroków: Nachuma, Sofoniasza i Jeremiasza pragnął religijnego odnowienia w narodzie. Religijny upadek był spowodowany ciągłymi najazdami wrogów i kolejnych niewoli, co się wiązało z narzucamiem obcej kultury, języka i nawet wierzeń. W Izraelu powstawało coraz więcej pogańskich świątyń, ołtarzy i kapłanów. Jozjasz miał niebywałą okazję, żeby oczyścić Izraela z pogaństwa. Burzył świątynie, ołtarze i zabijał pogańskich kapłanów. Kazał też zburzyć żydowską świątynię w Betel, nielegalnie wybudowaną drugą świątynię, zastępującą świątynię w Jerozolimie. Dzięki temu udało się scentralizować kult religijny w Jerozolimie w jedynej świątyni. Kiedy odnawiano świątynie jerozolimską **odnaleziono zwoje Tory**. Uznano to za swego rodzaju cud i potwierdzenie, że Żydzi potrzebują odnowienia swojej religijności i powrotu do wiary ojców, do przestrzegania Prawa Tory itd.

Pierwszymi więc Księgami uznawanymi za natchnione był Pięcioksiąg Mojżesza.

W latach ok. 400 p.n.e., gdy Izrael był pod panowaniem perskim, działał prorok i pisarz Ezdrasza, który prawdopodobnie na zlecenie króla perskiego miał ustalić natchnienie pism żydowskich. Ezdrasz uznał więc Torę za natchnioną i po tym wydarzeniu Stary Testament zaczął się coraz szybciej rozrastać. Do Tory dołączono Psalmy, kolejne proroctwa stare i nowe, księgi historyczne, opowiadania. Wiedziano już, że nie potrzeba żadnych nowych praw, bo wszystko jest w Torze, a dodatkowe księgi tylko uzupełniały relacje historyczne, które dla Żydów były bardzo ważne, pojawiały się tłumaczenia, komentarze. Dzięki tym dodatkowym księgom zaczęła się rozwijać kultura, liturgia, pojawiały się nowe frakcje religijne, m.in. faryzeuszy, saduceuszy, uczonych w Piśmie itd. W roku ok. 200 p.n.e. uznano też te dodatkowe księgi za natchnione.

**KSIĘGI PROTOKANONICZNE i DEUTEROKANONICZNE**

Protokanoniczne, to te, które były spisywane w języku hebrajskim, są najstarsze i co ich kanoniczności nigdy nie było wątpliwości.

Deuterokanoniczne to najmłodsze księgi, spisywane w języku greckim lub aramejskim. Przy tych Żydzi zawsze mieli problem, co do ich kanoniczności. Ostatecznie nie zostały dołączone do kanonu judaistycznego. Tak powstała tzw. Biblia Hebrajska, która jest uznawana przez protestantów, ale nie przez katolików i prawosławnych. Np. księgi Machabejskie, które sa jednymi z najmłodszych (są ich cztery, ale dwie mamy w ST), nie zostały dołączone do kanonu Biblii Hebrajskiej tylko dlatego, że po wojnie z Rzymem i po tzw. powstaniu machabejskim, Machabeusze przyłączyli się do Rzymian, uznano ich za zdrajców i „za karę” nie przyjęto ich ksiąg jako kanonicznych. Protestanci też je odrzucili, zapominając chyba o okolicznościach historycznych. W Kościele katolickim natomiast ważniejsze od uwarunkowań historycznych i politycznych są treści tych ksiąg.

**KANON NOWEGO TESTAMETNU**

Tutaj zasadniczo nie ma żadnych problemów. Wszystkie główne Kościoły chrześcijańskie uznają tę samą liczbę ksiąg – 27. Jedynie protestanci mieli problem z Listem św. Jakuba, ale ostatecznie i tak przy nim pozostali.

**PODZIAŁ KSIĄG PISMA ŚWIĘTEGO**

1. Stary Testament
	1. Historyczne
		* Pięcioksiąg Mojżesza (Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa)
		* Jozuego
		* Sędziów
		* Rut
		* Samuela (1. i 2.)
		* Królewska (1. i 2.)
		* Kronik (1. i 2.)
		* Ezdrasza i Nehemiasza (początkowo była to jedna księga)
		* Tobiasza (deuterokanoniczna)
		* Judyty (deuterokanoniczna)
		* Estery (deuterokanoniczna)
		* Machabejska (1. i 2. - deuterokanoniczne)
	2. Dydaktyczne
		* Hioba
		* Psalmy
		* Przysłów
		* Pieśni nad Pieśniami
		* Koheleta (Eklezjastesa)
		* Mądrości (deuterokanoniczna)
		* Mądrości Syracha (Eklezjastyk - deuterokanoniczna)
	3. Prorockie
		* Izajasza
		* Jeremiasza
		* Lamentacje (zbiór Jeremiasza)
		* Barucha (zbiór Jeremiasza – 6 rozdział Księgi Barucha to tekst Jeremiasza, kiedyś uznawany za osobną Księgą)
		* Ezechiela
		* Daniela (dodatki deuterokanoniczne)
		* Ozeasza
		* Joela
		* Amosa
		* Abdiasza
		* Jonasza
		* Micheasza
		* Nahuma
		* Habakuka
		* Sofoniasza
		* Aggeusza
		* Zachariasza
		* Malachiasza
2. W ST ogólnie obowiązuje potrójny podział Ksiąg (z ich hebrajskimi określeniami):
	1. Prawo – hebr. TORA
	2. Prorocy – hebr. NEWIIM
	3. Pisma – hebr. KETUWIM (nazwane w Ewangelii przez Jezusa jako „Psalmy”, ale było to słowo określające wszystkie Pisma, z tego powodu, że Psalmy były w kolejności pierwsze z wszystkich Pism)
3. Nowy Testament
	1. Historyczne
		* Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza, Jana)
		* Dzieje Apostolskie
	2. Dydaktyczne (Listy apostolskie)
		* Listy św. Pawła (do Rzymian, Koryntian x 2, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan x 2, Tymoteusza x 2, Tytusa, Filemona)
		* Pozostałe Listy (do Hebrajczyków, św. Jakuba, św. Piotra x 2, św. Jana x 3, św. Judy)
	3. Prorockie
		* Apokalipsa św. Jana (Objawienie św. Jana)

**JĘZYK BIBLII**

1. ST – spisany w jęz. hebrajskim, aramejskim i greckim
	* Księgi prokokanoniczne spisane były po hebrajsku, jednak sami Żydzi uznali, że jest to język już przestarzały, w sposób naturalny ewoluował on w język aramejski, co spowodowane było wieloma przesiedleniami, najazdami obcych państw, niewoli itd. Nowe komentarze i tłumaczenia do istniejących ksiąg TORY były zazwyczaj dopisywane już w języku aramejskim. Najmłodsze teksty są dopisane w języku greckim, czyli księgi deuterokanoniczne, które odrzucone zostały przez Żydów i później przez protestantów.
2. NT – spisany w jęz. greckim i aramejskim
	* Wszystkie Księgi NT spisano po grecku, gdyż był to język najbardziej popularny i język oficjalny/urzędowy – mogło najwięcej osób odczytać ten język. Niektóre, krótkie frazy zostały jednak zapisane w oryginalnym brzmieniu, czyli po aramejsku, gdyż w takim języku rozmawiał Jezus, np. „TALITA KUM” – „dziewczynko, mówi ci, wstań”.

**APOKRYFY**

Są to księgi nieuznane za natchnione przez Boga i nie zostały dopisane do Kanonu PŚ. Powielały styl biblijny i za autorów przyjmowały znane postacie biblijne, jednak nie oni byli ich autorami, a w tekstach jest wiele odniesień sprzecznych lub nieistotnych dla Objawienia Bożego.

Księgi deuterokanoniczne, które są w Kanonie katolickim, dziś przez protestantów są uznane za apokryfy. Dla katolików apokryfami są m. in.:

1. W ST – Księga Henocha, Testament 12 Patriarchów, 3. i 4. Machabejska
2. W NT – Ewangelia św. Piotra, Tomasza, protoewangelia św. Jakuba, Dzieje Piłata i wiele innych

Najczęściej te teksty powstawały bardzo późno, miały zmyślonych autorów, ich tekst wskazywał na późne powstanie, co nie miało już nic wspólnego z Bożym Objawieniem.

**OBJAWIENIE BOŻE**

Pismo Święte jest Bożym Objawieniem. Bóg objawiał się człowiekowi stopniowo, na przestrzeni tysiącleci:

1. W sposób naturalny człowiek odkrywał swoją naturalną religijność, wpisaną w każdego stworzonego człowieka, który nawet nigdy o Bogu nie słyszał – potwierdza to antropologia, czyli nauka o człowieku, że każdy ze swojej natury jest religijny, tylko nie zawsze ta naturalna religijność musi się odnosić do Boga.
2. Bóg pierwszy raz oficjalnie objawił się Abrahamowi i zaczął działać w jego rodzinie i w narodzie wybranym, głównie poprzez proroków i także poprzez cały naród wybrany.
3. Objawieniem Bożym są powstające na przestrzeni wieków Święte Pisma.
4. **Ostatecznym Objawieniem Boga, po którym żadnego innego już nie będzie, to samoobjawienie się w Osobie Jezusa Chrystusa.**
5. Objawieniem nazywa się też Tradycję Kościoła. Chodzi o Tradycję Apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła, który nie przeczy Objawieniu w Chrystusie, ale w ten sposób wypełnia Jego wolę. Dlatego Kościół ma prawo, nadane od Chrystusa, by „uzupełniać” Boże Objawienie. Słowo „uzupełniać” w cudzysłowie, gdyż nie chodzi o dopisywanie czegoś nowego, ale chodzi o zdefiniowanie prawdy, która była objawiona, ale nigdy nie zdefiniowana. Np. prawda o Wniebowzięciu NMP została zdefiniowana w 1950 r., ale to nie znaczy, że ta prawda nigdy nie była wcześniej objawiona. To tak samo, jak odkrycie prawa grawitacji przez Izaaka Newtona w XVII w., nie powoduje, że grawitacji nigdy nie było, była, ale nie opisana naukowo.
6. Skoro Objawienie już się dokonało i nie będzie żadnego innego, to oznacza, że nic w Piśmie Świętym (w Objawieniu) już zmienić się nie może, nie można żadnego słowa dopisać, ani żadnego wykreślić.