Mt 21,1-9

**Píseň 102: Já přivítat chci Pána**

Provokace na hraně, triumfální průvod v netriumfálním provedení. Ježíšovy reminiscence Zacharijášových reminiscencí

**Píseň 244: Pána vítej**

1 Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky

*Přiblížili*: zástupy poutníků, tohle ale je skupina, která už jde programově s Ježíšem – učedníci a sympatizanti; *Betfage*: (Dům nezralých fíků) topografie je stále podrobnější, aby prozněly Zacharijášovy reminiscence 2S 19-20 – návrat Davida ze zajordánského exilu do Jeruzaléma po potlačené Abšalómově vzpoře a hlavně Za 14,3n (*Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uzijáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože. V onen den nebude světlo, vše vzácné ztuhne mrazem. A nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude ani den noc; i za večerního času bude světlo.*) a za chvíli 9,9 (*Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.*): přijíždí král, návrat vítěze nevítěze (občanská válka, kde ztratil syna – osobní ponížení, ale pak státnická moudrost a žádné čistky – přijme tu bolest a záchrana lidu je v tom, že se nebojuje a neroztáčí se kolotoč zla dál);

2 a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.

*Naleznete*: mohli ho vidět z kopce, mohlo to být domluvené (není tu žádné explicitně popsané „proroctví“), literárně ale podáno, aby vyzněl význam (2/3 příběhu jsou o oslovi!) – děje se něco, co bylo naplánováno, promyšleno; *Oslici a oslátko*: nepochopený parlelismus ze Za 9,9?

3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: `Pán je potřebuje.´ A ten člověk je hned pošle."

*Pán je potřebuje*: buď prorocká autorita, nebo smluvené heslo; *A ten člověk je hned pošle*: dosl: *A hned je pošle*, čili možná ve smyslu „hned je vrátí – ta to má Mk 11,3: „*A řekne-li vám někdo: `Co to děláte?´, odpovězte: `Pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí.´*“

4 To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: 5 `Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.´

*Aby se naplnilo:* Od JK to nikde nezazní, ale narážky jsou zjevné (i to, že si na cestě z Jericha kus zajel, aby přijel od Olivové hory)

6 Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.

Mt zkracuje Mk předlohu (Mk 11,4-6 *Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: "Co to děláte, že odvazujete oslátko?" Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali.*) snad aby lépe vyzněla SZ reminiscence

7 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.

*Na ně*: (ostatní mají jen oslátko), zde dva: nepochopení poezie? „sou-oslí“? – sedí jen na jednom: na oslici a na oslátku opřené nohy? (Mk 11,2 + Lk 19.30: na něm nikdo neseděl /jako hrob, který byl nový/ a oslice tam byla na uklidnění?), celé to vypadá divně, ale zároveň se v tom má vidět něco srozumitelného

8 A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu.

*Zástup:* Ježíšův, přišel s ním z Galileje – mají instrukce? pochopili sami? Vzniká bizarní parodie na triumfální průvod (běžné v římském světě – Pilát, Herodes) a zároveň v tom může divák rozpoznat nároky (davidovské: nenásilný král, který se nechce mstít, smutný nad lidským hříchem, který i jeho osobně bolí, ale jede ukončit boje; zacharijášovské: Hospodin se jede ujmout vlády) – provokace na hraně, která ale nedává záminku k silovému zásahu; *stlali* – ne mávátka! (tak možno chápat J 12,12-13 *Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský."*)

9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"

*Hosanna*: hóší-a-ná: prosím zachraň (j-š-a!) – i tyto zpěvy je možno chápat jako oslovení JK, nebo prostě modlitbu zbožných poutníků (Ž 118,25-26 *Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.* – Mk 11,10 to má celé)

10 Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?"

Teď teprve se objevuji „nezávislí“ pozorovatelé; *rozruch:* dosl. zemětřesení; rozhodně zaujal, což (nejspíš?) bylo cílem

11 Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji."

Zástupy formulují odpověď a buď toho o Ježíši zas tak moc nevědí, nebo naopak mají zakázáno mluvit o Mesiáši

**Píseň 239 Otevřete brány (374 Vítr se ztiší)**