Mt 1,18-25

**Píseň 6 (Ave, Maria)**

Josef, aneb frajer až na půdu

**Píseň 92 (I šli všichni spolu)**

18 Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

*Narození*: ř.: genesis – pokračuje „biblos geneseos“ z Mt 1,1; *událo*: jakkoliv se popisuje historie, smyslem této části příběhu není popsat, jak to s Ježíšem **bylo**, ale čím **bude** – jeho poslání; *Josef*: známe ho z rodokmene, rodokmen Marie nejistý (podle tradice také z davidovské linie), *zasnoubena:* sami spolu nespali, ale již byli vnímání jako „svoji“, potud nevěra trestána smrtí; svatba nebyla obřad náboženský, ale občansko-právní, sňatek dohadovala rodina (ženich min. 13, nevěsta min. 12), zásnuby v domě nevěsty, zde ženich odevzdává otci nevěsty smlouvu a finanční dar (zajištění, kdyby ze svatby sešlo), pak po roce i víc svatbu završuje uvedení do ženichova domu;

19 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.

*spravedlivý*: ř. dikaios – v původní intenci „zachovávající Zákon“, což by znamenalo Dt 22,21: *…tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu –* výjimkou bylo znásilnění mimo civilizaci, ale tím se Maria nehájí; „a“ možno chápat adverzativní jako „ale“; popř. význam slučovací a pak tu proznívá Mt chápání spravedlivý jako „milosrdný“: situaci očividné nevěry chce řešit ohleduplně; otázka není „zda“ se rozejít, ale jak to udělat – něco jako „rozvod dohodou“ – stačila papír podepsaný dvěma svědky;

20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

*anděl Páně*: od Marie evidentně vůbec žádnou odpověď nemá, nebo aspoň nic, co by bral vážně; *ve snu*: jako SZ Josef, sen „otevírá oči“ pro nové řešení (třetí – mimo propustit / ukamenovat), ale to je stále na lidech; anděl mění pohled na situaci: Josef jednal ze svého chápání spravedlnosti, ale anděl demaskuje, že jde o strach. Z čeho: Když se to proflákne, tak posměšky, když ne tak z toho, že je paroháč a trouba; extrémní ale možný výklad: ví přesně, o co jde a bojí se přijmout zodpovědnost za výchovu Božího Syna; jeho role je zásadní v přijetí Ježíše do davidovské tradice; *přijmout*: dokončit svatební proces slavnostním uvedením do svého domu;

21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."

Jehošua (Jozue, Izajáš – tuctové jméno!) = Hospodin spasí – „nedavidovský“ Mesiáš! 2S 7:12-14 *Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu Otcem a on mi bude synem…* evokuje původně zcela „královského“ potomka, ale odlišná historická realita vedla k hledání nového pochopení;

22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:

Typicky matoušovský způsob výkladu ve schématu zaslíbení – naplnění; adresátem je židokřesťanský čtenář, který má nově pochopit SZ proroky; SZ citáty se na Ježíše dají vztáhnout až obráceně; proto učedníkům po vzkříšení Ježíš *začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma* (Lk 24,27); – Ježíš je vykladačským klíčem SZ a teprve z jeho perspektivy pochopíme, co nám chce SZ říct;

23 `Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´.

*Panna*: i v LXX ´almá přeloženo jako parthenos; klíčovým tématem ale není panenské početí (to je pro Mt nejspíš samozřejmost a nepochybný předpoklad a neřeší překlad mladá dívka / panna), ale vysvětlení, jakým způsobem je Boží Syn (Immanuel – Bůh s námi) Ježíš v Davidově linii; čtenář se musí poprat s výkladem: Hospodin skrze Ježíše spasí, protože v tomto jednom konkrétním Ježíšovi přijde on sám; *počne*: dosl. bude mít v břiše – neřeší se technologie parthenogeneze (chromozom Y?); Celsus kolem 180 PC uvádí otcem římského vojáka Pantehru (narážka na „parthenos“; tak i židovský pamflet Toledot Ješu)

24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.

*Učinil*: Upřednostní Boží sen nad lidské konvence; *přijal*: proběhla tedy svatba (nevíme, za jak dlouho);

25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.

*Nežili*: míněno sexuálně; *dokud*: „eós“ nemusí nutně znamenat „potom už ano“, potud Mt otázku následného sexuálního života Josefa a Marie neřeší a legitimní výklad je obojí; *dal mu jméno*: veřejně deklaruje svoje otcovství;

**Píseň: 181 (Marie má dítě, Pane)**