Marek 10,32-45

**244 Pána vítej**

Jak si zajistit prvenství v církvi

**83 Chtěl bych být majákem**

32 Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat:

*Na cestě do Jeruzaléma*: jsme těsně před Velikonocemi; jdou v zástupu poutníků; *před nimi:* vpředu Ježíš – proagon: významný poutník v čele zástupu, celebrita, pak učedníci, pak zástupy; *zaraženi…báli:* proč? Ježíš vede divné řeči: *těžko vejít do Božího království – u lidí nemožné* /10,27/? Tuší problém a neví, o co jde? Bojí se pronásledování?; Ježíš vysvětluje situaci.

33 "Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům,

*Jdeme* dosl: *stoupáme* – k Jeruzalému do kopce (Ž 120-134: poutní písně = písně výstupů = *pozvedám oči,* 122,4 *Tam nahoru vystupují kmeny,*); třetí předpověď utrpení (po Mk 8,31 a 9,31 – nikdy nepochopili: myslí, že je to zase nějaké podobenství?); tato již ale docela podrobná: odsouzen synedriem a předán Římanům; odsoudí na smrt – Synedrion nemá hrdelní pravomoc, ale bude to jejich vina (Mk 14,64 – je hoden smrti); Syn člověka (tak i předchozí předpovědi utrpení) – apokalyptický pojem podle Da (Da 7,13-14 *Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno*.); vydají – paradidomi – vydat, předat, zradit (překlad u Jidáše!); Ježíšův pohyb zevnitř ven – z 12 Jidáš veleradě, ta pohanům a Pilát popravčí četě (ale třeba také Ř 8,32 *On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal*);

34 budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po třech dnech i vstane."

Detaily, které některé vedou k myšlence, že je to doplněno ex post; napořád něco, co by ale šlo očekávat; posměch a ponížení – v té době bráno mnohem vážněji; je tam ale i vzkříšení (to jediné si nejspíš zapamatují Zebedeovci, byť možná jako alegorii);

35 Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: "Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme."

Mt 20,20-21 – žádá jejich matka – připadlo to Mt trapné? nebo naopak (vyšachovaný – ukáže se, že s ním se nepočítá) Petr (zdroj pro Mk) přitvrzuje? Před chvilku (Mk 9,34) se dohadovali, kdo z nich je největší, teď si to chtějí dva z nich posichrovat; jediná soukromá akce těchto dvou; sondují, jestli mohou vůbec žádat – vnímají, že se krátí čas a chtějí rychle něco urvat pro sebe?

36 Řekl jim: "Co chcete, abych vám učinil?"

Možno chápat jako oznamovací větu, příslib vyslyšení.

37 Odpověděli mu: "Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě."

Po pravici: „být pravou rukou“, tedy mít pravomoci – nejvýznamnější místa, až se Ježíš ujme vlády: buď jako politický Mesiáš, nebo rovnou v nebi; takovýto „zasedací pořádek“ se řeší v Qumránských svitcích, čili je to téma; proč si v kontextu utrpení „rozdělují trafiky“?! – psychická hluchota – slyší jen to, co chtějí slyšet, ale je v tom aspoň něco pozitivního – věří, že to dobře dopadne; *měli místo* – „seděli“ – jde spíš o sezení na trůnech ne hostina (tam se leží) – tedy vláda.

38 Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?"

Ježíš je vrací k motivu utrpení; „kalich hořkosti“ (Jr 25:15-16 *Toto mi řekl Hospodin, Bůh Izraele: "Vezmi z mé ruky tuto číši vína rozhořčení a napoj jím všechny pronárody, k nimž tě posílám, ať pijí a vrávorají a třeští před mečem, který mezi ně pošlu!", i  Hospodin má v ruce kalich: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna všichni svévolníci země.* Izajáš 51:17.22*Probuď se, probuď, povstaň, jeruzalémská dcero! Pila jsi z Hospodinovy ruky pohár jeho rozhořčení. Ten kalich, pohár závrati, jsi vypila až do dna … Toto praví tvůj Panovník Hospodin, tvůj Bůh, jenž vede spor svého lidu: "Hle, beru ti z rukou ten pohár závrati, ten kalich, pohár mého rozhořčení; už nikdy z něho nebudeš pít)*; baptein + baptidzein: křest jako „pohřbení do Ježíšovy smrti: Ř 6,4: *Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života*? spíš baptisma = ponoření – obrazy tonutí Ž 42,8 *Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí* (Babylón!), 69,2-3 *Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši! V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout, do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vleče* (vádí!), Jonáš; alegorie svátostí: kalich = VP a křest; možno chápat jako řečnickou otázku (tedy „nemůžou“ – což jim nedojde), nebo jako varování

39 Odpověděli: "Můžeme." Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni.

Jsou přesvědčeni, že to zvládnou, ale rozprchnou se (Mk 14,50 *Všichni ho opustili a utekli*.) – jsou jako Petr (Mk 14,31 *I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě*.); Ježíš nezpochybní jejich odhodlání, podíl na jeho utrpení mít budou – Jk mučedník (Sk 12,1-2 *V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova*.), Jan vyhnanství (Zj 1,9 *Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos*.)

40 Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž jsou připravena."

Tajemství Trojice, podobně jako Mk 13,32 *O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec*.; rukopisy nemají mezery mezi písmeny: Alloisetoimastai – kde rozdělit? All´ hois etoimastai: „nýbrž kterým“ je připraveno (klidně oni), nebo allois etoimastai: „jiným“ připraveným – Abraham, Izák a Jákob;

41 Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana.

Těžko oni dva křičeli, ale Ježíš možná odpovídal nahlas; zbytek učedníků se hněvá – proč? Že jsou netaktní, když Ježíš mluví o utrpení? Spíš, že je předběhli – boj o moc začal;

42 Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je.

Jak to chodí v politice; *platí*: dokein – jeví se, zdají- myslí si, že podle nich se točí svět, ale musí si to násilně uchvacovat, ale jako v Sodomě – důležití jsou ti tišší, dobří – jako učedníci, kteří jsou sůl země; panují – archein, utlačují – katexúsiazúsin – exúsia = moc;

43 Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;

ministr = služebník – představa, že vládci „slouží vlasti“ už v Řecku; hodnota člověka je ve službě druhým; když se budou drát o místa vedle trůnu, ta jsou jej dvě a musí se poprat, služebníci se vejdou všichni

44 a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech.

I tady si mohou vybrat hierarchii; otrok všech je paradoxní výpověď (otrok má jednoho majitele) – ale dobře vystihuje univerzalitu Ježíšovy služby; v církvi to tak trochu funguje – urvat si prvenství jde vlastně jen tím, že člověk a sebe bere nějakou službu, odpovědnost; i to al lze pokřivit: obětavky vydíravé, Keeping Mum a květinový a okrašlovací spolek;

45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Návrat k pašijním motivům; Ježíše nesemele kolo dějin či náhoda – Velikonoce jsou jeho služba; u synoptiků vzácný motiv zástupné smrti. *Život* – dosl. duši (psyché) – semitské chápání, ne „nesmrtelná složka“; 1Mak 2,49-50 *Když se přiblížil den Matitjášovy smrti, řekl svým synům: "Nyní má u nás vládu zpupnost a drtí nás potupa, přišel čas pohromy a zuřivého hněvu. Vy, děti, horlivě zastávejte Zákon a buďte hotovi dát své životy za smlouvu našich otců*: dát život = mučednictví; výkupné, lytron – cena za propuštění zajatce (neřešme komu – Hospodin „vykoupil“ lid z Egypta – Velikonoce)

**6 Ave Maria** (213 Není lepší na tom světě)

**244 Pána vítej**

R: Pána vítej, k nám se sklání,   
s láskou otvírá náruč svou,   
Pána vítej, k nám se sklání,   
světu přináší pokoj svůj.

1. Bůh mluví stále k lidem svým   
hlasem mocným i laskavým:   
„Co svět ti dává, je jen klam.“   
Slyš jeho slova – pokoj vám.

R: Pána vítej, k nám se sklání,

2. Všechno, co vidím, musím mít,   
něco mi chybí, nenajdu klid.   
Stále za něčím pospíchám,   
najednou slyším — pokoj vám.

R: Pána vítej, k nám se sklání,

3. Vše, co mi vládlo, čím jsem žil,   
všechno tvůj pokoj proměnil.   
Chtěl bych teď sloužit, pomáhat   
každému z lidí, pokoj znát.

R: Pána vítej, k nám se sklání,

**83 Chtěl bych být majákem**

Chtěl bych být majákem, v příboji stát,  
chtěl bych být majákem, lodím směr dát,  
chtěl bych být majákem uprostřed vln,  
a bývám sám zbloudilý prám.  
Chtěl bych být majákem, majákem!

Chtěl bych i zvonem být, svou písní znět,  
chtěl bych i zvonem být, ať slyší svět,  
chtěl bych i zvonem být v bouřlivý čas,  
a bývám sám nejistý hlas.  
Chtěl bych i zvonem být, zvonem být!

Chtěl bych být plamenem, když zebe chlad,  
chtěl bych být plamenem, svítit a hrát,  
chtěl bych být plamenem, noc měnit v den,  
a bývám sám nezapálen.  
Chtěl bych být plamenem, plamenem!

Chtěl bych i mostem být pres dravý tok,  
chtěl bych i mostem být pro pevný krok,  
chtěl bych i mostem být ve službě všech,  
a často sám hledám svůj břeh.  
Chtěl bych i mostem být, mostem být!

**6 Ave Maria, Pán buď s tebou**

Ave Maria, Pán buď s tebou,   
ave, Bůh tě má rád,   
tobě nebude dítě kletbou,   
dívko, přestaň se bát.

R: Služebnice svého Pána požehnaná,   
ave, ave, ave Maria.

Tebe národy chválit budou,   
Bůh ti výsadu dal.   
Přijal na milost dívku chudou   
z tebe zrodí se Král.

R: Služebnice svého Pána požehnaná,

**213 Není lepší na tom světě**

1. Není lepší na tom světě nežli Boha ctíti,   
jeho vzývat, jemu sloužit, jeho velebiti.

2. Není lepší na tom světě nežli druhým dávat,   
však bohatství s jeho strastí ani nepoznávat.

3. Není lepší na tom světě, než v pokoji bývat,   
místo zlostí, mrzutostí, Pánu Bohu zpívat.

4. Není lepší na tom světě než svědomí čisté.   
To nám dávej, uchovávej, milý Pane Kriste!