Mt 17,1-13

**Píseň 20 Buď Tobě sláva**

Ježíšova porada s odborníky na odvracení lidu od pohanství a navracení lidí k Bohu. Petr již (Mt 16,16) vyznal Ježíše jako Mesiáše, Syna Božího a zároveň mu (Mt 16,22) stihl bránit v naplnění obsahu tohoto úkolu. Teď zjistí, že tomu rozumí ještě méně, než už tomu předtím vůbec nerozuměl.

**Píseň 166 Kristus je má síla i spasení**

1 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.

*Po šesti dnech*: u Mt nezvyklé – ne číselná symbolika (Mojžíš Ex 24,16:*A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku*; stánky 6 dní po Dni Smíření), ale spojka s předchozím Petrovým vyznáním Ceasareje; 6 dní cesty: Karmel, Hermon, Tábor, Nebó, Sinaj/Oréb… Spíše rozehraná volná asociace na všechny tyto; hora = setkání; *byli sami*: z učedníků vybráni jen ti nejbližší

2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Proměněn: „metamorfóza“ – změna formy = Ježíš má jinou podobu, podoba Ježíše z Božího království; popis: odkaz na Mojžíše Exodus 34,29: (*Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři*) a hlavně Da (7,9-15: *Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitísíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. … 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." Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou.*) – jsme uprostřed apokalyptického dění; stále je to Ježíš, ale vidí ho z jiného pohledu, sice příjemnějšího, ale na předcházejících oznámeních blížícího se utrpení to nic nemění

3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.

*Mojžíš a Elijáš*: Zákon a Proroci? Elijáš tak nespojován, navíc chybí spisy!; rozhovor = konzultace: spojeni s eschatologickým očekáváním + divný konec s nejasným výsledkem (Dt 34,6 Mojžíš umírá /“pohřbil ho“/, 2Kr2,11n Elijáš se ztratil a proročtí žáci ho chtějí hledat /čili nevědí o nějakém nanebevstoupení!/) + boj s modlářstvím, očista lidu, jeho návrat k Hospodinu – možná mají ještě co říct a skrze Ježíše bude jejich snaha dovršena; zároveň i Ježíšův divný konec také nebude koncem; Lk 9,30n dodává: *A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš;  zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě* – podtrhne Velikonoce

4 Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."

*Promluvil*: dosl. „odpověděl“, jakkoliv se ho nikdo neptá; reaguje impulzivně a je vedle; podtrhuje Mk 9,6: *Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni*. (podle Petrova vyprávění!), motiv: Kral: „radosti a slávy nebeské částku zjevenou sobě zachutnav“ chce zakonzervovat situaci, Lk a Velikonoce – Petr slyšel o utrpení, ale to si odmítá připustit (Kral: vidíť se pak při tomto učedlníku nemalé ovoce zkaženého těla, jakož v tom, že tu o smrti Kristově Mojžíše a Elijáše rozmlouvajícího slyšev, ne k zármutku jako i prvé, když Pán o tom mluvil (Mt 16,22), ale k slávě a radosti se strojil); 3 stany: jako by si byli rovni

5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."

*Světlý oblak*: paradox („zastíní je světlo“ – právě to ale ukazuje na autentičnost nepopsatelné vize; ohlas Mojžíše na Sinaji; *Hlas*: (Mojžíš – Sinaj, Elijáš – Oréb) promlouvá (hlavně) k učedníkům; *poslouchejte*: při křtu zaznělo „mám v něm zlíbení“, tedy jedná podle mé vůle a nyní „toho poslouchejte“ – akuo = poslouchat i být poslušný; vztahuje se již výhradně na Ježíše a ne na Mojžíše a Elijáše (Kral: ne již na Zákon a proroctví);

6 Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.

Nejde o alegorii na setkání Zákona a Proroků, ale autentické setkání s Boží svatostí

7 Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se."

Ježíš přebírá andělskou roli

8 Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného.

Nakonec „v rukou“ nemají nic, jen vzpomínku na nepopsatelné

9 Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých."

A navíc jim o tom Ježíš zakáže mluvit – v tuto chvíli nechápou, po vzkříšení se to stane srozumitelným kamínkem do skládačky; Kral: 1. ještě tomu nerozumí, 2. aby se nevytahovali, 3. aby to lidé nezpochybňovali, až potom uvidí Ježíše na kříži, 4. aby se učili mlčet a ani ostatní nevedli ke všetečným otázkám.

10 Učedníci se ho ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?"

Tuší, že jde o něco souvisejícího s koncem světa; závěr Malachiáše, ale je dobré číst o verš víc než obvykle: Mal 3,22-24: *Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.*

11 On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.

Souhlas s Malachiášovou vizí

12 Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i syn člověka bude od nich trpět."

Jakkoliv dotaženo do velikonočního zvěstování, Ježíš se k Janovi již od křtu (Mt 3,13-15) opakovaně hlásí a vyrovnává se s ním (Mt 11,7-19: *Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: `Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu.´ Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.****A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít****. Kdo má uši, slyš. Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´ Přišel Jan, nejedl, nepil - a říkají: `Je posedlý.´ Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: `Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky."*), odkazuje se na něj jako na autoritu (Mt 21,23n: *Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: "Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?" Ježíš jim odpověděl: "Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?" Oni se mezi sebou dohadovali: "Řekneme-li, `z nebe´, namítne nám: `Proč jste mu tedy neuvěřili?´ Řekneme-li však `z lidí´, máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka."*)

13 Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.

Spíš vysvětlující poznámka pro čtenáře, protože už to říkal dřív

**Píseň 484 (Závěr truvérské mše)**