Mt 15,21-28

**Píseň 278: Přijď již, přijď Duchu stvořiteli**

Po smrti Jana Křtitele už se Ježíš v Galileji (Herodovo panství) zdržuje jen občas. Toulá se všude možně, ba i do pohanských krajin se zatoulá

**Píseň 171: Láskou svou, nás, Pane**

21  Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.

Týr: město s rozsáhlou oblastí vlivu, dost možná na území historicky patřícímu některým ze severních izraelských kmenů; do samotného města Ježíš nejde; motiv pohanské oblasti je ale důležitý

22  A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."

Kananejka: Mk helénistka, ale původem Féničanka a to ze Sýrie (Mk 7,26), zde jen SZ náboženské označení pro místní pohany (a tím odvěké nepřátele) – potud ruce pryč; O Ježíši ví a to dokonce dost detailně („synu Davidův“); posedlost (kakós daimonidzétai) už Ježíš vyléčil v pohanské Gadaře (Mt 9,28n), potud je naděje, že to udělá i zde;

23  Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!"

Mt jinde Mk zkracuje, zde přidává detaily, scéna je vyhrocenější – mlčení a odpovědi zřetelně zamítavá; mlčení nejasné – zkouší její víru, jestli vydrží? učedníky, jak zareagují oni? Dost možná nemáme spekulovat, ale počítat s „mlčícím nebem“ a vytrvat; zbav se ji – asi spíš „vyhov ji“, protože kdyby šlo o to ji jen odehnat, je jich 12 chlapů, ale klidně i „prostě to nějak vyřeš“, ale křik je otravný – chybí jim jakákoliv emaptie, soucit;

24  On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."

Odpověď učedníkům, princip už znají (vyslání 70 Mt 10,5-6:*Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského*.),žena možná neslyší, literárně ale důležité, protože pravidlo bude porušeno;

25  Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"

Pauza v chůzi, žena využije a protlačí se až k Ježíši (možná chápe, že ona je tématem hovoru)

26  On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."

*Psům*: pohrdlivé a urážlivě označení židů pro pohany; Vyostřený Mk (u Mk „nejprve děti pak psi“ – čili je automaticky nějaká šance i pro psy), zde „nesluší se“;

27  Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."

Kral.: Jako by řekla: Známť se k tomu, milý Pane, že nejsem hodna s lidem Tvým, jakožto s syny, anobrž s pány, za Tvůj stůl sednouti. A však prosím, račiž Ty mi, jako štěněti, nehodné, drobtíček své milosti uděliti. Chciť ráda na tom přestati, a Tvému lidu se nerovnati.; Přijme metaforu a obrátí ji ve svůj prospěch: ty máš sil dost pro všechny; obrazně se otevírá prostor pro misii mezi pohany, ta není na úkor vyvolení;

28  Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.

*Veliká*: nenechala se odradit ani mlčením, ani odmítnutím; *Staň se „ti“* – zdůraznění její zprostředkující role;

**Píseň 359: V království Božím místa dost**