2 Samuelova 1:

Příběhy této knihy vypadají nejvíc jako historie – chybí schematizace, zrady a intriky jsou popsány velmi naturalisticky

*1 Po Saulově smrti se David vrátil z vítězné bitvy s Amálekem a zůstal dva dny v Siklagu.*

Začátek knihy anl. jako Joz 1,1 – po smrti Mojžíšově, Sd 1,1 – po smrti Jozuově; Siklág – pelištejské město (sídelní Achíšovo: 1Sam 27,6), David je stále pelištejský vazal, až za pár let se bude osamostatňovat, nad Pelištejce se dostane až Šalomoun; David v té době bojoval s Amálekovci, do protisaulovského tažení se nijak nezapojil;

*2 Třetího dne přišel nějaký muž ze Saulova tábora s roztrženým šatem a s prstí na hlavě. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se.*

Smuteční oblečení, ale s nadějí na odměnu – jako novinář, který chce být tragickou zprávou zajímavý, vydělat na ní; chová se k němu jako k panovníkovi, byť po smrti Saula logicky nastupuje nejstarší syn Íš-bošet;

*3 David se ho zeptal: "Odkud jdeš?" On mu řekl: "Unikl jsem z izraelského tábora."*

To by ukazovalo na Saulova spolubojovníka, takového je záhodno vyslechnout;

*4 David se dále tázal: "Pověz, co se stalo?" On řekl, že lid utekl z bitvy, že také mnoho lidu padlo a našlo smrt, že i Saul a jeho syn Jónatan zahynuli.*

Potud pravdivý popis bitvy;

*5 David se zeptal mládence, který mu to oznámil: "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jónatan?"*

David chce pochopitelně podrobnosti – teoreticky mohli padnout do zajetí a bylo by nutné to nějak řešit;

*6 Mládenec, který mu to oznámil, odvětil: "Náhodou jsem se ocitl v pohoří Gilbóa. A hle, Saul se opíral o své kopí a vozy a jezdci už na něj dotírali.*

Výpověď začíná být zmatená: „náhodou“? (ocitl se v místě bitvy a náhodou se dostal až ke králi, na kterého zrovna střílela pelištejská jízda) – a on unikl?; opíral se o kopí :: nalehl na něj;

*7 Ještě se obrátil, spatřil mě a zavolal na mě. Ozval jsem se: »Tu jsem.« 8 Zeptal se: »Kdo jsi?« Odvětil jsem mu: »Jsem Amálekovec.«*

Z nepřátel Božího lidu – ponížení pro Saula; zároveň „příslovečný nepřítel“ – posluchači prozní Dt 25:17-18  *Pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když tys byl ochablý a unavený* – ten, který doráží slabé. Saul měl Amálekovce vybít a neudělal to;

*9 Vyzval mě: »Postav se ke mně a usmrť mě, neboť mě svírá smrtelná křeč, ale ještě je ve mně život.« 10 Postavil jsem se k němu a usmrtil jsem ho. Poznal jsem, že po svém pádu stejně nebude živ. Sňal jsem mu z hlavy královskou čelenku a z paže náramek a přinesl jsem je sem svému pánu."*

Lže, příběh se stal jinak; musel tam být dříve, než Pelištejci – přece jen spolubojovník, ale možná nějaký místní obyvatel a zároveň olupovač mrtvých – královské insignie by neprodal; „po svém pádu“ – nalehnutí na meč? Teď ještě stojí, ale je smrtelně raněn?; byť tedy nejspíš Saula nedorazil, je za to popraven; Kral: Nadál se tento, že dobrý koláč zíště za svůj ten učinek a novinku: ale zdařilo se mu nazpět, Hodnou pomstu, by ho byl i nezabil, vzal za své pochlebenství, a že i o Davidovi smýšlel převráceně, jako by se z cizího neštěstí radoval. Naučení poddaným, jak se k vrchnostem i zlým i dobrým vážně, upřímně a poslušně míti mají.

*11 David uchopil svůj šat a roztrhl jej, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. 12 Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jónatana i pro Hospodinův lid, pro dům izraelský, že padli mečem.*

Je mu líto přítele, ale i krále, respekt k úřadu i člověku, byť vidí jeho chyby.

2 Samuelova 5:

*1 Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a prohlásily: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo.*

Chebron – území Judy, hrob Abrahama, Izáka a Jákoba (země ve vlastnictví praotců) – dobré „sídelní město“ pro panovníka (časem Jeruzalém), zde 3 synové Amnón, Abbšalom, Adonijáš; David vládne jen nad Judou, severní Izrael poslouchá Saulova syna Íš-bošeta – občanská válka; proti Davidově vůli je zabit významný severoizraelský vojevůdce Abnér a Saulův syn Íš-bošet – opravdovost Davidova smutku severní Izraelce pohne; „jsme tvoje kost a maso“ – jsou s ním spojeni, příbuzní přes Míkal;

*2 Už tenkrát, když králem nad námi byl Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin řekl: »Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad Izraelem.«"*

Jakoby prohlédli, Davidovy staré zásluhy nelze přehlédnout, zároveň diplomacie

*3 Přišli i všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a král David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem.*

Starší – představitelé jednotlivých kmenů; „David s nimi“ – on je tím kdo jedná a má moc; již třetí pomazání

*4 Davidovi bylo třicet let, když se stal králem; kraloval čtyřicet let.*

Má zkušenosti pastýřské, vojenské u Saula, vojenské u Pelištejců, z guerillové války u Mrtvého moře;

*5 V Chebrónu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců, v Jeruzalémě kraloval třiatřicet let nad celým Izraelem i nad Judou.*

Celkem 40 – zaokrouhlené číslo plnosti; Izraele a Judou – personální unie spíš než jednotná říše (ta až za Šalomouna), počkal si – po cca 30 letech se naplňuje pomazání Samuelem