2 Samuelova 9

Kontext: konsolidace vnějších poměrů (vítězství nad nepřáteli, mnohdy dost kruté – Moábci – 2/3 popraveny), podrobení musí platit tribut, vítězství prezentována jako boje Hospodinovy – David vládne v nejlepší tradici soudců; dobytá území nejsou připojována k území danému Hospodinem, David je podřizuje jako vazalské státy; následuje uspořádání vnitřní (2Sam 8,15: *David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu*);

*1 David se zeptal: "Zdalipak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu kvůli Jónatanovi prokázal milosrdenství."*

Jedná v intenci „práva a spravedlnosti“ – tam patří milosrdenství (3x.: v. 1., 3. a 7.); ptá se, tedy Saulovce nesledoval; Davidovi generálové postupně vyvraždili Saulovy potomky (k Davidově nelibosti – chce jiný styl!); kvůli Jónatanovi – základní motivace je osobní vztah + přísaha podle 1Sam 20,14-15 (Jónatan Davidovi): *Avšak i ty mi prokazuj Hospodinovo milosrdenství, pokud budu živ a nezemřu, a nezpřetrhej svazky svého milosrdenství vůči mé rodině nikdy, ani tenkrát, až Hospodin vyhladí Davidovy nepřátele z povrchu země do posledního muže*;

*2 K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl: "Ty jsi Síba?" On odvětil: "Tvůj otrok."*

Nejspíš správce (části? David ho nezná) Saulova majetku v blízkosti Jeruzaléma (Gibea Saulova není daleko);

*3 Král se otázal: "Už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal Boží milosrdenství." Síba králi odvětil: "Je tu ještě Jónatanův syn, zchromený na nohy."*

Jónatanův syn – syn Davidova přítele; chromý – hloupá historka o pětiletém klukovi, kterému padl táta a děda: 2Sam 4,4: *Jónatan, syn Saulův, měl syna, který měl zchromené nohy. Bylo mu pět let, když z Jizreelu došla zpráva o Saulovi a Jónatanovi. Jeho chůva jej tehdy vzala a dala se na útěk. Při útěku tak pospíchala, že upadl; proto kulhal. Jmenoval se Mefíbóšet* – nikde není psáno, že to je „vyjádření Božího soudu nad Saulovým domem“ (komentáře k ČEP), na chromého zapomněli, je společensky nezajímavý, žije v ústraní (náš vztah k postiženým, kteří jsou zalezlí); David neví o jeho postižení (ani nevěděl, že žije) – jeho zájem je o to víc překvapivý – inkluze nebyla, mrzáci šli stranou;

*4 Král se otázal: "Kde je?" A Síba králi řekl: "Ten je v Lódebaru, v domě Makíra, syna Amíelova."*

Lóderbar = „nestojí za řeč“ – Zajordání; Makír – 2Sam17 – ujme se Davida na útěku – milosrdný člověk, Mefíbošet je možná sirotek; proč není u Síby?! Ten sice spravuje majetek jeho dědy, ale nejspíš na něm sám vydělává a nehodlá se dělit!

*5 Král David ho dal tedy přivést z Lódebaru, z domu Makíra, syna Amíelova. 6 Když Mefíbóšet, syn Jónatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klaněl se. David řekl: "Mefíbóšete!" On pravil: "Zde je tvůj otrok."*

Mefíbošet nemůže tušit, co ho čeká, zbytek rodiny je vyvražděn; logicky by mohl mít strach z likvidace – zachování jeho rodiny může být politicky neprozíravé; na tuto strunu zkusí zahrát Síba: scéna z doby Abšalómova povstání, David utíká z Jeruzaléma: 2Sam16:1-3 *Sotvaže David přešel přes vrchol, jde mu vstříc Mefíbóšetův sluha Síba se spřežením osedlaných oslů a na nich dvě stě chlebů, sto hrud sušených hroznů, sto košíků letního ovoce a měch vína. Král se Síby zeptal: "K čemu máš tyhle věci?" Síba odvětil: "Osly pro královský dům k jízdě, chléb s ovocem k jídlu pro družinu a víno, aby se unavený mohl na poušti napít." Král dodal: "A kde je syn tvého pána?" Síba králi řekl: "Ten vyčkává v Jeruzalémě. Řekl totiž: »Dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce.«"*; David se naštve: (v. 4) *Král Síbovi pravil: "Hle, všechno, co patří Mefíbóšetovi, je tvé!" Síba odvětil: "Skláním se. Kéž najdu u tebe přízeň, králi, můj pane."*; toto královské slovo už nepůjde vzít úplně zpět, jenže Síba kecá! po porážce Abšalómova povstání (2Sam 19,25-31) *Také Mefíbóšet, vnuk Saulův, sešel králi vstříc. Ode dne, co král odešel, až do dne, co se v pokoji vrátil, nepečoval o své nohy ani o svůj vous a nepral si šaty. Když přišel králi vstříc do Jeruzaléma, řekl mu král: "Proč jsi nešel se mnou, Mefíbóšete?" On odpověděl: "Králi, můj pane, můj služebník mě oklamal. Tvůj otrok si totiž řekl: Osedlám si osla, vsednu na něj a pojedu s králem. Tvůj otrok přece kulhá. Ale on tvého otroka u tebe, králi, můj pane, pomluvil. Avšak král, můj pán, je jako Boží posel. Učiň tedy, co uznáš za dobré. Celý dům mého otce je před králem, mým pánem, hoden smrti. Ty však jsi svého otroka posadil mezi ty, kdo jedí z tvého stolu. Jaké spravedlnosti bych se měl u krále ještě dovolávat?" Král mu odpověděl: "Proč ještě vedeš takové řeči? Rozhodl jsem: Ty a Síba si pole rozdělíte." Mefíbóšet králi odvětil: "Ať si vezme třeba všechno, jen když se král, můj pán, v pokoji vrátil do svého domu."* tvrzení proti tvrzení – majetek napůl jako kulantní řešení; kazatelsky využitelný vzorový postoj věřícího před Bohem: nemůže si nárokovat nic, žije jen z milosti, být v „králově“ přítomnosti je lepší než majetek; vztah David – Mefíbóšet: analogie Kristus a hříšník, nezasloužená milost; měl všechno, ale pro hříchy předků o to přišel (dědičný hřích); nemá si co nárokovat, ale ani nechce.

*7 David mu řekl: "Neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jónatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu."*

*Neboj se:* první slova, chápe Mefíbóšetův strach (klukovi může být tak 10, Davidovi 35); zdůvodnění tátou může napomoci ke klidu; *vrátím*: další náznak, že na nich Síba hospodařil pro sebe;

*8 On se poklonil a řekl: "Co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já?"*

*mrtvý pes:* dost možná narážka na nějaké tehdy používané úsloví. Kaz 9,4: *Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev*; tak i David k Saulovi: 1Sam 24,15: *Proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu!*

*9 Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána.*

*Tvého pána* – podtržení toho, že se Síba musí podřídit nejen královské moci, ale i přiznat si své dosavadní podřízené postavení; už víme, že se to Síbovi nelíbí a pokusí se to zvrátit.

*10 Ty mu budeš obdělávat půdu, ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb k obživě pro vnuka svého pána. Mefíbóšet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu." Síba měl patnáct synů a dvacet otroků.*

David obnovuje standardní situaci královských majetků; Mefíbóšet nebude pracovat – nejen kvůli ochrnutí, ale jako královský syn; 15 synů a 20 otroků – velký majetek a moc

*11 Odpověděl králi: "Vše, co král, můj pán, svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní, ačkoli Mefíbóšet může jíst u mého stolu jako jeden z královských synů."*

*U mého stolu:* lehce přidrzlé – Síba lavíruje, chce si uchovat vliv – Mefíbóšet je z královské rodiny a bude jíst u krále – nejspíš si chtěl sám Mefíbošeta zavázat (bude jíst u něj, tedy bude závislý na něm)

*12 Mefíbóšet měl malého syna jménem Míka. Všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefíbóšetovými otroky. 13 A tak sídlil Mefíbóšet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy.*

Informace kronikáře – s odstupem času