1 Královská 10,1-13

**Píseň: 17 Bojujte, bojujte dál**

Královna ze Sáby, aneb ukázaná platí

**Píseň: 201 Nám pomoz, pane milý**

1 I královna ze Sáby uslyšela zprávu o tom, co Šalomoun vykonal pro Hospodinovo jméno, a přijela ho vyzkoušet hádankami.

*Královna*: ne manželka krále; *Sába*: severní Arábie?: logické, ale proti záměru pisatele vyjádřit, že přijel někdo zdaleka (Mt 12:42 *Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je víc než Šalomoun*.); oblast Jemenu? Afrika? (Origenes, Jeroným: černoška); teorie: ovládala oba břehy Rudého moře: královna Habešanů + Jemenců. Když Šalamoun a Chiram vyslali svoje výpravy do zlatonosné země Ofír, započaly obchodní styky mezi Judeou a oběma břehy Rudého moře. Vyslanci Féničanů a Hebrejů kupovali zlato, slonovinu, myrhu, drahé kameny: vývozní statky Habeše. Královna ze Sáby uslyšela o Šalamounově moudrosti, musela se obdivovat jeho expanzivnímu obchodnímu duchu a šla zkontrolovat obchodního partnera; *vyzkoušet hádankami* – oblíbená zábava (Samson Sd 14)

2 Přijela do Jeruzaléma s velmi okázalým doprovodem, s velbloudy nesoucími balzámy, velké množství zlata a drahokamy. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci.

*Okázalý doprovod*: královna chce udělat dojem, zároveň veze zboží na výměnu – součástí diplomatické návštěvy jsou i obchodní zájmy;

3 Šalomoun jí zodpověděl všechny její otázky; ani jedna otázka nebyla pro krále tak tajemná, že by ji nezodpověděl.

Osvědčil se, pověsti nelhaly, moudrost byla prokázána – ne ovšem moudrost státnická;

4 Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost a dům, který vybudoval, 5 i jídlo na jeho stole, zasedání jeho hodnostářů, pohotovost jeho služebnictva a jejich oděvy, jeho číšníky i jeho zápalnou oběť, kterou přinášel v Hospodinově domě, zůstala bez dechu.

Nejen moudrost, ale i vladařskou moc; oděvy: čeho si všímá ženská?; zápalná oběť: 2Par 9,4 přepíše na „vyvýšenou chodbu“, aby pohanka nevstupovala do Chrámu;

6 Řekla králi: "Co jsem slyšela ve své zemi o tvém podnikání i o tvé moudrosti, je pravda. 7 Nevěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla a nespatřila to na vlastní oči. A to mi nebyla sdělena ani polovina. Překonal jsi moudrostí a blahobytem pověst, kterou jsem slyšela.

Těžko říct, nakolik je to literární licence, přehánějící oslavná řeč, nebo zhodnocení reality – všechny možnosti jsou ve hře;

8 Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří jsou ustavičně v tvých službách a naslouchají tvé moudrosti.

Být v přítomnosti mudrce – vrchol blaha. Moudrost je později až ztotožněna s Bohem; Hilel má 100 žáků – ti nejhorší učí dál, ti lepší dělají zázraky a ti nejlepší studují Tóru; *mužům*: LXX čte „ženám“ – od ženské se to snese, jinak nemyslitelné; mohlo by to ukazovat k jejich intimnímu sblížení;

9 Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si tě oblíbil a dosadil tě na izraelský trůn. Protože si Hospodin zamiloval Izraele navěky, ustanovil tě králem, abys zjednával právo a spravedlnost."

*Hospodin*: Nestává se židovkou (Korán to tak ale chápe), je to pohanský respekt k jinému božstvu

10 Pak dala králi sto dvacet talentů zlata, velmi mnoho balzámu a drahokamy. Už nikdy nebylo přivezeno tolik takového balzámu, jaký dala královna ze Sáby králi Šalomounovi.

4,5 tuny zlata + vonná pryskyřice

11 Také Chíramovy lodě, které dopravovaly z Ofíru zlato, přivezly z Ofíru velmi mnoho almugímového dřeva a drahokamy. 12 Z almugímového dřeva dal král udělat zábradlí pro dům Hospodinův i pro dům královský a citary a harfy pro zpěváky. Takové almugímové dřevo už víckrát nebylo dovezeno a dodnes se nevidí.

Vsuvka, snad jako doklad, že i jiní králové posílali vzácné dary; almugín – nevíme (santal?)

13 Král Šalomoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal dary hodné krále Šalomouna. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země.

Splnil každé přání: Švejk: „měla jich asi deset“; legendy o společném dítěti

Křesťanská tradice ji ztotožní se Sibylou (Sibyla: pro starověké Římany žena, která dokáže vidět do budoucnosti. (Raný starověk: 10 jmen) Sibyla králi Šalamounovi tak důvěřovala, že se s ním podělila o své umění předpovídat budoucnost.

Korán: Šalomoun se doslechl o zemi, jíž vládla královna a jejíž lid uctíval Slunce. Poslal proto královně zprávu, kde ji zval, aby k němu přišla v pokoře: „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného! Nebuďte vůči mně zpupní, nýbrž přijďte ke mně odevzdáni do vůle Boha jediného!“ Královna se radila se svými šlechtici, kteří konečné rozhodnutí nechali na ní. Královna se rozhodla poslat Šalomounovi posla s darem jako smířlivé gesto a vyčkat, jak král zareaguje. Šalomoun však posly odmítl a odpověděl královně výhrůžkou invaze. Šalomoun se poté obrátil na své sluhy – džiny –, aby mu donesli trůn královny ze Sáby dříve, než měla dorazit sama královna a jako mrknutím oka se před Šalomounem objevil královnin trůn. Královna přicestovala k Šalomounově dvoru do Jeruzaléma, a když vstoupila do králova křišťálového paláce a byl jí ukázán její vlastní trůn, stala se věřící. „Pane můj, sama sobě jsem ukřivdila, avšak nyní se odevzdávám spolu se Šalomounem do vůle Boha, Pána lidstva veškerého.“

Arabské legendy: Po příjezdu vstoupila královna do paláce, který pro ni postavil. Stěny a podlaha paláce byly ze skla a voda tekla přes podlahu. Zvedla sukni, aby prošla vodou, a tak odhalila nohy. Nebyly kozí (nebyla démon), ale hodně chlupaté. Džinové vyrobili depilační krém a Šalomoun ho královně daroval.

Pozdější jemenský příběh: měl kozímu kopyto místo jedné nohy – když byla její matka těhotná, uviděla kozu a zatoužila po jejím masu. Když se jí pak narodila vlastní dcera, dítě mělo jednu normální nohu a druh kozí.

Kozí kopyto potvrzuje etiopská svatá kniha Kebra Nagast „Sláva králů“, především ale mluví o tom, že Šalamoun slíbil královně, kterou hostil, že se jí nedotkne, dokud si nevezme něčeho z jeho paláce. Když se jedné noci, kdy trpěla žízní, napila z číše vody, král ji pozoroval. Vzal si královnu ze Sáby za manželku (cizinku už měl – egyptskou princeznu). Ta porodila Šalamounovi syna, kterému dali jméno po dědovi – David. Arabští spisovatelé tohoto syna nazývají: Ebne – Hahim, syn mudrcův, Habešané se stejným významem Menelik. Zakladatel Šalomounské dynastie. V celých habešských dějinách nebylo až po Menelika II. vládce stejného jména, kterým končí Tarike Negest

Když Menelik I. zmužní, vypraví se do Jeruzaléma za svým otcem, který ho s radostí uvítá a vybídne, aby zůstal v zemi Izraelské vládnout po jeho smrti. Menelik však odmítne a rozhodne se vrátit domů. Šalamoun posílá se synem mnoho Izraelitů, aby mu pomohli vládnout podle biblických tradic. Izraelity však popadl vztek, že byli navždy Šalamounem vyhoštěni ze své země, spikli se a odnášejí s sebou do Etiopie nejcennější relikvii – Archu úmluvy. Bůh však tuto krádež dovolil, protože chtěl přenést sílu Izraelitů na svůj nový vyvolený Boží lid, Etiopany. Menelik se pak po smrti matky královny ze Sáby, stal králem Etiopie jako Menelik I.

Archa úmluvy, je od té doby v Aksumu: sever Etiopie, 70 tisíc obyvatel, v jeho středu kostel svaté Marie Sionské. Kostel obsahuje místnost, do které má přístup jen jeden jediný člověk na světě, strážný mnich. Ten vždy před smrtí jmenuje svého nástupce, a pokud to nestihne, místní mniši dalšího strážce vyberou přímou volbou. Nikdo jiný nesmí do komnaty ani nahlédnout. Britský historik Edward Ullendorff do místnosti pronikl, když sloužil v Africe jako důstojník. V interview později řekl: „Maj tam dřevěnou bednu a v ní nic není.”

Americký velkofilm 1959: Šalamoun (Yul Brynner) se zamiluje do krásné a bohaté královny ze Sáby (Gina Lollobrigida). Když jí však povolí vykonat pohanský obřad na posvěceném místě, dojde mezi Izraelity k velkému pohoršení. Nastalého zmatku využijí Egypťané (se kterými byla královna spolčena) a na Izrael zaútočí ve spolupráci s Adonijášem /bratr, kterému Šalomoun svěřil velení armády/ - královna lituje, protože se zamiluje, závěrečná bitva (štíty a sluce).

**Píseň: 213 – Není lepší**