***1. Autor***

List Kolosanům si činí nárok, že byl sepsán Pavlem a Timotejem (Kol 1,1). Tento požadavek je zdůrazněn připojeným pozdravem vlastní Pavlovou rukou (Kol 4,18). Podle Kol 4,10 se Pavel nachází ve vězení (srov. Kol 1,24).

Mezi badateli převládá konsensus, že Pavlovo autorství je třeba považovat za literární fikci. List Kolosanům je sice velmi blízký autentickým Pavlovým listům (1 Sol; 1-2 Kor; Gal; Řím; Flp; Flm), ale na druhou stranu se vyznačuje zřetelnými rozdíly. Jedná se především   
o literární a teologické odlišnosti. V Kol se vyskytuje 34 *hapax legomen*, tj. slov, která v rámci NZ najdeme jen jednou, a to v tomto spisu. V Kol se neobjevuje oslovení výrazem „bratři“, zatímco v hlavních Pavlových listech je poměrně časté. Pavlovo charakteristické hodnocení smrti a vzkříšení Krista jako zdroje ospravedlnění chybí v Kol, kde je zdůrazněna tematika stvoření skrze Krista a jeho vyvýšení nade vše: „všechno a ve všech Kristus“ (3,11). Do listu jsou začleněny částečně nové literární formy, např. řád v křesťanském domě (*Haustafel*; *Household Code*) s popisem povinností jednotlivých členů rodiny a domu   
(3,18-4,1). Na základě těchto nových důrazů je možné Kol považovat za spis jednoho z Pavlových žáků, který asi pocházel z církevních obcí v okolí Kolos.

***2. Adresát***

List je adresovaný křesťanské obci v Kolosách. Toto město leželo na důležité obchodní cestě ve Frýgii. Církevní obec v Kolosách nebyla založena samotným apoštolem Pavlem, nýbrž jeho spolupracovníkem Epafrasem (Kol 1,7; srov. 4,12-13; 2,1). Jedná se o církevní obec tvořenou převážně pohanokřesťany (Kol 2,13; srov. 1,21.27).

Příjemci listu Kolosanům jsou výslovně vybídnuti, aby tento list nechali přečíst v církevní obci laodicejské a aby si sami přečetli list Laodičanům (Kol 4,16). Mimoto je v listu Kolosanům zmíněna rovněž církevní obec v Hierapoli (Kol 4,13). List Kolosanům se takto   
do určité míry představuje jako oběžník, který je určen širšímu okruhu církevních obcí.

***3. Doba sepsání***

Relativně velká teologická blízkost k nesporným Pavlovým listům je jedinou indicií k dataci listu Kolosanům. Z deuteropavlovských listů je Kol zřejmě časově nejblíže apoštolu Pavlovi a tak mohl být napsán kolem r. 70 po Kr*.*

***4. Struktura a obsah***

1. Začátek listu (1,1-14)
   1. Preskript (1,1-2)
   2. Díkůvzdání (1,3-8)
   3. Prosba (1,9-14)
2. Dogmatická – nauková část (1,15-2,23)
   1. Chvalozpěv Kristu (1,15-20)
   2. Aplikace hymnu na církevní obec (1,21-23)
   3. Služba apoštola (1,24-2,5)
   4. Odmítnutí bludařů (filozofování) a nový život v Kristu (2,6-23)
3. Parenetická část (3,1-4,6)
   1. Nový život v Kristu jako úkol (3,1-4)
   2. Katalog neřestí a ctností (3,5-17)
   3. Řád v křesťanském domě (3,18-4,1)
   4. Všeobecná napomenutí (4,2-6)
4. Závěr listu (4,7-18)
   1. Osobní sdělení (4,7-9)
   2. Pozdravy (4,10-17)
   3. Eschatokol (4,18)

***5. Důvod napsání listu a jeho obsah***

List Kol zaujímá postoj vůči nové nauce, která má negativní vliv na praktický křesťanský život a kterou autor listu nazývá „filozofie“ (2,8). Tato filozofie obsahuje „klam a mam založený na pouze lidské tradici“ (2,8; srov. 2,22). Toto učení nahrazuje plné přilnutí ke Kristu přesvědčením, že člověk je závislý na „prvopočátcích světa“ (2,8.20; srov. Gal 4,3.9). Zdá se, že jsou totožné s „trůny“, „panstvy“, „knížaty“ a „mocnostmi“ (1,16; srov. 2,10.15)  
a konečně s anděly, jimž se vzdává zvláštní úcta (2,18). Ke kultu andělů patřily posty, slavení svátků, novoluní a sabatu (2,16-18; srov. Gal 4,10) a zachovávání předpisů o pokrmech z asketických důvodů (2,21-23). Tato filozofie zdůrazňovala nadmíru prostřednictví andělů. Není však jisté, zda byli považováni za vyšší než Kristus. Autor Kol nazývá křest „pravou obřízkou Kristovou“, která jediná je schopna udělit odpuštění hříchů (2,11-13). Na základě této skutečnosti se lze domnívat, že alespoň někteří zastánci nových nauk připisovali židovské obřízce spásný účinek. Toto mylné učení v Kol nebylo přesně vymezenou soustavou,   
ale jednalo se o směsici helénisticko-židovských idejí a praktik. Tato nauka se rozvinula v Malé Asii koncem 1. stol. a následně přešla do vlastního gnosticismu.

Autor Kol proti mylnému učení přehnaného kultu andělských mocností zdůrazňuje jedinečnou a Bohem určenou úlohu Krista v plánu spásy. Christologický hymnus (1,15-20) oslavuje Krista jako prostředníka stvoření (1,15-16) a zároveň jako toho, kdo skrze svou krev smířil celé lidstvo s Bohem (1,20).

Křesťanský život se podle Kol vyznačuje uskutečňováním lásky a všech ctností s ní spojených (3,12-15). Láska inspiruje k plnění vlastních povinností, z nichž na prvním místě jsou povinnosti v rodině (3,18-4,1). Dále si zaslouží pozornosti výzva k ustavičné modlitbě, zvláště za zdar apoštolského hlásání (4,2-4), a povzbuzení k moudrosti a apoštolskému duchu vůči nekřesťanům (4,5-6). Spolu s těmito částečně novými myšlenkami je vyzvednuta Pavlova osobnost: je vzorem apoštola, který nese evangelium do celého světa (1,26-27),   
a mučedníka, který trpí ve spojení s Kristem za celou církev (1,23-24).

***6. Literatura***

R. Hoppe, *List Efezanům. List Kolosanům*, MSKNZ 10, Kostelní Vydří: Karmeli­tánské nakladatelství, 2000.

P. Pokorný, *Literární a teologický úvod do Nového zákona*, Praha: Vyšehrad, 1993.

L. Tichý, *Úvod do Nového zákona*, Svitavy: Trinitas, 20032.