Uz nekoliko tiskarskih pogrešaka opazio sam i jednu stvarnu: glagolski oblik *kathise* iz Lk 24, 49 autor zove »das Imperfekt« (str. 154), a treba stajati da je to imperativ asorita. Međutim, takve se pogreške potkraj i iskusnim znanstvenim radnicima.

Autor od jeseni 1985. predaje uvod i egzeguzu evanđelja na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj skoli. Uz to je počeo pisati egzegetske popularne priloge u »Crkvi na kamenu« i »Svjetlu riječi«. To budi nađu da njegov znanstveni rad neće završiti s disertacijom.

M. Zovkić


U trećem dijelu P. istražuje formu i tradiciju Jak (125-188). Budući da autor naslovnike zove braćom i obrača im se u 2. licu plurala, ovaj spis »nosi obilježje korektivnog i preventivnog nagovora« (128). Napast je prikazana u 1, 1-12 kao test ili prilika za očvršćene u kušnjama, a u 1, 13-17 kao posljedica grijeha. Čini se da autor prerađuje homiletsku tradiciju u ponku novokretnicima na liniji Prv Petrove, 1 Kor 10 i nekih drugih tradicijskih elemenata. Posbje je prvo poglavlje na liniji »mudrosno-parenetske tradicije prilagođene za kršćane« (154). Srodnost između Matejeve verzije Gora na gori, Jak, Didake i Prve Petrove u parenetskim elementima P. tumači tako što je potreba pouke neoistina utjecala na sabiranje raznorodne građe u Gorovu na gori, ali se građa i dalje samostalno razvijala, što bi se vidjelo na sliniotima i razlikama između Mt 5-7 i Jak, Didake, 1 Pt. Određena jezgra ovog spisa mogla je potjecati od Gospodinova braća Jakova, ali je Jak u sadašnjem obliku nastala kasnije tako što je neki učenik Jakovljevu propovijed dopunio, razvoj i aktualizirao.

ju, etike, gdje je osoba važnija od stvari. Onaj koji može pomoći, a neće, griješi. Ipak to nije čisto socijalni spis, jer ostaje teocentričan, usmjeren na Boga. P. zove Jak pastoračnim spisom u smislu da korigira vjerničku praksu kod čitalaca. Zato se zalaže da podijeljeni kršćani ozbiljnije proučavaju jak i pro- vode u vjerničku praksu.

Novost je pristupa u povezivanju egzegeze i pastoračke populke. Papke kao protestant zubi što Luther nije uvidio pravu vrijednost toga spisa i želio bi da protestanti danas ne zaboravljaju tu poslanicu u pastoralu. U isto vrijeme odvrca pažnju od dosadašnjega sporenja oko vjere i dijela u Jak te nudi novo čitanje te poslanice kao cjelovitog i zaokruženog dokumenata. U tom smislu knjiga je uspjela, osobito u odgodovanju antropologije i crkvene situacije naslovnika.

M. Zovkic
