**Vjezd od Jeruzaléma**

**Lukáš 19,28-40**

28 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. 29 Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků 30 a řekl jim: "Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! 31 Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: `Pán je potřebuje.´" 32 Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. 33 Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: "Proč to oslátko odvazujete?" 34 Oni odpověděli: "Pán je potřebuje." 35 Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. 36 A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. 37 Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. 38 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" 39 Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" 40 Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."

PARALELY

**Marek 11:1-9**

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků 2 a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! 3 A řekne-li vám někdo: `Co to děláte?´, odpovězte: `Pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí.´" 4 Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, 5 někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: "Co to děláte, že odvazujete oslátko?" 6 Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. 7 Oslátko přivedli Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. 8 Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. 9 A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! 10 Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!"

**Mt 21,1-9**

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky 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. 3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: `Pán je potřebuje.´ A ten člověk je hned pošle." 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.´ 6 Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. 7 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. 8 A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. 9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Lukáš převzal tuto pasáž od Marka stejně jako Matouš. Lk odlišnosti jsou tyto: úvodní věta spojuje vyprávění z předchozím podobenstvím o hřivnách, které brzdí čekávání, že se Boží království zjeví v plné slávě již teď. Lk dále podtrhuje místo události (dvakrát zmiňuje svah Olivetské hory), kde učedníci začnou Boha chválit. Vynechává však aramejské volání Hosanna, a provolávání slávy připisuje pouze učedníkům (!) nikoli zástupu. Vynechává oslavu obnovy davidovského království, ale objeví se odkaz na vánoční evangelium (na nebi pokoj a sláva na výsostech). Ze svého pramene přidal verše 39-40 o pohoršení farizeů (obdoba však najdeme v Mt 21,15-16 a Jan 12,19).

*Mt 21, 15 Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "****Hosanna Synu Davidovu****", rozhněvali se 16 a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: `Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?" 17 Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval.*

*Jan 12, 18 Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. 19 Farizeové si řekli: "Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním."*

*Lk 2,14 14 "****Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj*** *mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."*

Lk stejně jako Marek představuje Ježíšův vjezd s odkazem na Zach 9,9 – kde je oslátko jako jízdní zvíře Mesiáše. Tradiční žalmové uvítání poutníků, kteří přicházeli na velikonoční svátky do Jeruzaléma, je zde vztaženo na Ježíše.

*Ž 118,24 Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 25* ***Prosím, Hospodine, pomoz****! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! 26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. 27 Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte.*

Lk důsledně vynechává odkazy na davidovské království. I když je Ježíš již blízko Jeruzaléma, nepřichází politické království Davidovo, ale přichází ve jménu Hospodina Král, který přináší pokoj.

**28 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.**

Pomocí odkazu na předchozí vyprávění (podobenství o hřivnách), je podtrženo, že Ježíšův vjezd ještě není a nemůže být zjevením Božího království. Ještě se má a musí něco důležitého stát. Ježíš jde doslova **napřed**, a udává směr cesty i její cíl. Nenechá se vézt davem ani učedníky, ale sám udává směr cesty. Fakticky jdou do kopce cca tisíc metrů. Na této cestě se odehrálo podobenství o milosrdném Samařanu.

*Mk 10,32 Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat:*

*Lk 10,30 Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.*

**29 Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků 30 a řekl jim: "Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte!** 31 Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: `Pán je potřebuje.´"

Betfagé znamená dům fíků a je zmíněna pouze zde. Byla to malá vesnice na východní straně Olivové hory, která již patřila do obvodu Jeruzaléma. Betanie znamená dům chudoby (trápení) a nacházela se asi 3 km od Jeruzaléma na jižní svahu Olivové hory. Lk ji zmíní ještě jednou při nanebevstoupení. Podle Jana zde bydleli Marie a Marta a byl tu vzkříšen Lazar

*Lk 24,50 Potom je vyvedl až k* ***Betanii****, zvedl ruce a požehnal jim; 51 a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. 52 Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, 53 byli stále v chrámě a chválili Boha.*

*Mk 14,3 Když byl v* ***Betanii*** *v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. 4 Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje?*

*Jan 11/18* ***Betanie*** *byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty,*

Olivová hora (818 m nad mořem je součást kopců, které ční východ od Jeruzaléma. – mezi touto horou a Jeruzalémem je údolí Cedron. Pořadí vesnic je uvedeno z pohledu od Jeruzaléma. Nejprve tedy prošel Ježíš Betanií a pak Betfagé, kde se poutníci připravovali na vstup do města (rituální očištění). Ježíš se však připravuje jinak. Posílá dva učedníky a pověří je zvláštním úkolem. Protože jde o důležité poslání, jdou po dvou (z úst dvou či tří svědků)

*Lk 10,1 Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.*

Posílá je, aby připravili vše pro jeho vstup do města. Z Olivové hory měl podle tradice přijít vítězný Mesiáš, Josefus Flavius hovoří o falešném egyptském proroku, který se vydával za mesiáše a svou pravost chtěl dokázat právě na Olivetské hoře

*Zach 14, 3 Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy****. 4 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****. 5 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.*

Ježíšovy pokyny lze přirovnat k pokynům při přípravě poslední večeře. Jízda na oslu bud tedy něco důležitého charakteristického – jinak by to samo o sobě byla nepodstatná věc. Přesné pokyny chtějí potrhnout, že Ježíš ví a dělá, co on sám chce a vše co bude následovat je součást Božího plánu (lidé se požadavku nebrání a osla mu dávají k dispozici). Ježíš dobře ví, co přijde a dopředu s tím počítá. Až dosud putoval pěšky nebo na lodi. Posazení na oslátko není únava z cesty (nyní už šli z kopce !) - logičtější by bylo požádat o osla v Jerichu!

*Lk 22,8-13 9 Oni mu řekli: "Kde chceš, abychom ji připravili?" 10 Řekl jim: "Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: 11 `Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?´ 12 A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři." 13 Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.*

Podmínka, že na oslu dosud nikdo neseděl, odpovídá SZ přepisům, které to vyžadovali u některých obětí (!). Když byla přepravována schrána smlouvy, mohli vůz táhnout jen jalovice, které ještě nebyly zapřaženy a nikdo je nesměl řídit. Je tedy vybrán a přiveden osel, který ještě nebyl lidmi použit. Nemá vyšlapané cestičky, ale podřídí se Ježíšově vůli. Události dostávají symbolický význam. Ježíš nevjíždí do města na koni jako dobyvatel ve válečném tažení, ani jako obyčejný pocestný v zástupu (pěšky) - nýbrž vjíždí jako král pokoje, který přijíždí na zvířeti chudých a mírumilovných.

Na očekávanou námitku ze strany vlastníka, mají učedníci odkázat na to, že ho potřebuje Pán. Opravdovým vlastníkem osla je tedy Ježíš, který je tak bezděčně uznán jako Pán. (i my můžeme dát Ježíši Kristus k dispozici svá oslátka…)

*1 Sa 6,7 Nyní tedy udělejte nový vůz a přiveďte dvě krávy po otelení, na které ještě nebylo vloženo jho, zapřáhněte krávy do vozu, ale jejich telata odveďte od nich zpět domů.*

Za 9,9 v překladu LXX se mluví o novém oslátku, tedy hříběti.

*Za 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.10 "Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen." Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři od Řeky až do dálav země.*

**32 Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. 33 Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: "Proč to oslátko odvazujete?" 34 Oni odpověděli: "Pán je potřebuje." 35 Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. 36 A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu.**

Vyslaní učedníci zjišťují, že vše je tak, jak Ježíš řekl. Zatímco u Marka se ptají někteří okolostojící: Co to děláte?, u Lk kladou otázku majitelé (doslova pánové) zvířete. Je zvláštní, že jeden osel má dva majitele, ale Lk chce množným číslem odlišit lidské pány od jediného Pána. Ježíš sedí na oslátku, které patří Hospodinu, protože ho lidé ho dosud nepoužili. Učedníci přivedou bez obtíží oslátko a přehodí přes ně své pláště. To připomíná průvod před pomazáním Šalomouna za krále. Svléknutí oděvu znamenalo vzdát se sám sebe a dát se Ježíšovi k dispozici a uznat ho za svého krále.

***1 Kr 1,33*** *Král David jim řekl: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na mou mezkyni a doveďte ho dolů ke Gichónu. 34 Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan pomažou za krále nad Izraelem. Zatroubíte na polnici a budete volat: »Ať žije král Šalomoun!«*

***2 Kr 9, 13*** *Každý vzal rychle své roucho a položili mu je pod nohy na schody, zatroubili na polnice a provolávali: "Jehú se stal králem!"*

Vynecháním lámání ratolestí z pole či stromů (Mk i Mt) Lukáš oslabuje představu, která by připomínala vítězný průvod z dob makabejskych válek nebo svátek stánků (oslava vstupu do země zaslíbené. Ratolesti byly na mincích.

*Lv 23,39Nuže, patnáctého dne sedmého měsíce, když sklidíte zemskou úrodu, budete po sedm dnů slavit slavnost Hospodinovu. Prvního dne bude slavnost odpočinutí i osmého dne bude slavnost odpočinutí. 40 Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů,* ***palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů*** *a sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem.*

*1 Mak 13,5151 Dvacátého třetího dne, druhého měsíce roku stého sedmdesátého prvního vešel do něho* ***s chválami a s palmovými ratolestmi*** *za zvuku citar, cymbálů a harf, s chvalozpěvy a písněmi, protože byl potřen veliký nepřítel uprostřed Izraele. 52 Šimeón ustanovil, aby se každého roku tento den radostně oslavoval. Zesílil opevnění chrámové hory naproti hradu a usídlil se tam se svou družinou.*

*2 Mak 10,7 … nesli* ***pruty ovinuté listím, rozkvetlé ratolesti a také palmy*** *a zpívali písně tomu, který je šťastně přivedl k očištění Místa jemu zasvěceného.*

U L vítají Ježíše pouze učedníci, kteří se  přehozením svých plášťů dávají k dispozici Božímu plánu spásy a uznávají Ježíš za svého krále. L tak potlačuje představu, že jde pouze o židovského krále, vidí v Ježíšovi Krále všech lidí.

**37 Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. 38 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!"**

Od tohoto verše je LK verze příběhu výrazně odlišná. Důraz je položen na kladné přijetí učedníků nikoli zástupu poutníků. Pohled na chrám od vrcholu Olivové hory vede učedníky k provolávání slávy Bohu, za všechny dosavadní divy a zázraky. Ježíšova cesta se tak uzavírá a vrcholí příchodem do Jeruzaléma. Zatímco Marka volají ti, co jdou před ním i za ním, Lk mluví výslovně o učednících. Lk nezdůrazňuje příchod Boží království ( to ještě nenastane, ale příchod Krále jako takového.

**Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově -** chvála má podobu čtyřverší ve stylu chrámové liturgie.

Odkaz na Ž 118,26 . LK zde vynechává aramejský výraz Hosanna, které znamená: pomoz přece. Jednalo se původně o úpěnlivou prosbu adresovanou Bohu nebo králi. HOSANNA je řecká zkomolenina hebrejského slova které znamená zachovat nebo pomoci. Je to prosba o záchranu a zdar i požehnání tomu kdo přichází konat Boží dílo. Vítali se tak poutníci do chrámu o velikonocích a při slavnosti stánků. Později dostalo význam oslavy Boha (jako halelujah) a ztratil se původní význam prosby.

*Ž 20, 8 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. 9 Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme. 10 "****Hospodine, pomoz****!" Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.*

*Ž 118,24 Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 25* ***Prosím, Hospodine, pomoz****! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!*

**Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" -**vánoční evangelium se mění. Už to není pokoj na zemi ale pokoj na nebi.

Ježíš přináší víc než jen mír mezi lidmi, ale mír s Bohem.

**39 Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" 40 Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."**

PARALELY

*Mt 21,15 Když* ***velekněží a zákoníci*** *viděli jeho udivující činy i* ***děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu****", rozhněvali se 16 a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: `****Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu****´?" 17 Opustil je a vyšel ven z města do* ***Betanie****; tam přenocoval.*

*Jan 12,18 Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. 19 Farizeové si řekli: "Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním."*

Tento závěr má pouze Lk. Stížnost farizeů tvoří protiklad k nadšení učedníků a odpovídá jednomu detailu z podobenství o hřivnách (nechtěli ho za krále)

*Lk 19,14 Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: `Nechceme tohoto člověka za krále!´*

Učedníci žádají Ježíše, aby své učedníky umlčel, Není to však přátelská rada, ale výhružka. Oslovení Mistře je protikladem k mesiášskému titulu král. Ježíšova odpověď je citátem z Abakuka. Kameny jsou svědkové, ale ne němí!

*Abk 2,9 Běda tomu, kdo chamtivě shání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprosil ze spárů zla. 10 Rozhodl ses k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům; hřešíš sám proti sobě. 11 I* ***kámen ze zdi bude křičet, trám z krovu mu odpovídat****. 12 Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím. 13 Hle, což to není od Hospodina zástupů, když "lidé se namáhají, a pozře to oheň, národy se lopotí pro nic za nic"? 14 Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře.*

Když nebude slyšet hlas učedníků, který vidí v Ježíšovi krále a zprostředkovatele spásy, nebude to zamlčeno, ale tuto roli svědků převezmou místo učedníků kameny. To se naplní při zničení chrámu jehož rozvaliny budou svědčit o tom, že Jeruzalém nepřijal svého krále, ačkoli slyšel, že přichází.

**Lk 19,41-44**

**41 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42 a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. 43 Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. 44 Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil."**

Tento úryvek pochází z Lk vlastního pramene, který Lk zařadil do Markovy osnovy kterou nyní sleduje. Mk má na tomto místě epizodu o uschlém fíkovníku, kterou už Lk zmínil dříve (13,6-9). Ježíšův pláč je reakcí na kritiku farizeů poukazem na to, že bude volat kamení (společné heslo). Proroctví o zničení Jeruzaléma má paralelu, která pochází z pramenu Q a také v apokalyptické řeči podle Marka

*Lk 13,34 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste! 35 Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete:* ***Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově."***

*Lk 21, 5 Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: 6 "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno…" 20 Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. 21 Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, 22 poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. 23 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24 Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.*

Několikanásobné opakování na sobě nezávislých zpráv svědčí o starobylosti tradice. Proti názoru, že jde o zpětné proroctví, hovoří poměrná neurčitost sdělení. Popis je líčen pomoví SZ textů a dal by se vztáhnout na kterékoli antického město, které bylo kdy obléháno.

*Iz 29,3 Ze všech stran se proti tobě utábořím, sevřu tě obležením, navrším proti tobě náspy.*

*Ez 4,1-3 "Ty, lidský synu, slyš. Vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. 2 Polož proti němu obležení:* ***Zbuduj proti němu obléhací valy, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu vojsko*** *a rozestav proti němu ze všech stran* ***válečné berany****.*

Události roku 70, kdy ke zničení Jeruzaléma skutečně došlo, mohly znění výroků ovlivnit. Skutečnost, že LK vložil vlastní zprávu do textu Markova evangelia, i když tam již jednou tato zpráva byla, svědčí o tom, že o zkáze Jeruzaléma již věděl. Chybí zde však jakákoli zmínka., že by tato událost byla předzvěstí druhého příchodu! Zničení Jeruzaléma zde není apokalyptickou pohromou, nýbrž historickou událostí, která byla pro církev té doby významná včetně jejího předpovězení. Zkázu Jeruzaléma je pak možno chápat jako Boží odpověď na nepřijetí Ježíše, nebo jako znamení přechodu od Izraele k novému Božímu lidu. Ježíšově slova však v sobě nenesou ani stín zloby, hněvu či odplaty, jde spíš o nářek zklamané lásky

**41 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42 a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.**

Ježíš se stále nachází před branami Jeruzaléma obklopen radostně naladěnými lidmi a učedníky. Ale při pohledu na město a chrám přijde místo radosti smutek. Je to smutek prorocký

*2 Kr 8,11 Potom mu znehybněla tvář, muž Boží nadobro strnul* ***a pak se rozplakal****. 12 Chazael se otázal: "Proč můj pán pláče?" Odvětil: "Protože vím, jakého zla se dopustíš vůči Izraelcům: Jejich pevnosti vypálíš ohněm, jejich jinochy povraždíš mečem, jejich pacholátka rozdrtíš a jejich těhotné poroztínáš."*

*Jr 14,16 A lid, jemuž prorokovali, bude ležet po ulicích Jeruzaléma sražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí, ani jejich ženy ani jejich syny a dcery. Tak vyleji na ně jejich zlobu." 17 Řekni jim toto slovo:* ***Z mých očí tekou slzy dnem i nocí******bez přestání****, neboť těžká rána rozdrtila panenskou dceru mého lidu velikou, bolestnou ranou.*

Tento pláč nevypovídá o Ježíšově psychice a citech, ale o bolestivém důsledcích, které plynou z jeho odmítnutí, které zde vyjadřují farizeové, kteří se snaží umlčet učedníky. Ježíš není jen Boží posel (Lk 4,43) nebo král (Lk 19,38), ale také prorok, který se vyjadřuje k budoucnosti Jeruzaléma, který právě zmeškal svou příležitost. Ježíšovo přání není vyslyšeno. Jeruzalém by musel v den, kdy do něj Ježíš vstupuje naposled, poznat, že přichází Král a nositel Pokoje. Tato poslední příležitost je promeškána a dny Jeruzléma jsou spočteny. Skrývá se zde tajemství lidské viny a Boží ho dopuštění

*Iz 48,18 Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny, 19 tvého potomstva by bylo jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek;*

*Jr 15,5 "****Kdo s tebou bude mít soucit, Jeruzaléme****? Kdo ti projeví účast? Kdo k tobě zajde, aby se zeptal, jak se ti daří? 6 Ty sám sis mě přestal všímat, je výrok Hospodinův, odešel jsi ode mne. Napřáhnu na tebe ruku a zničím tě; stálé ohledy mě unavují.*