**Jidášova zrada a příprava poslední večeře Lk 22,1-13**

**1 Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. 2 Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu. 3 Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 4 Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. 5 Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6 Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.**

PARALELY

**Mk 14,1-2/10-11**

Marek 14:1 Bylo dva dny před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. 2 Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil."

*(pomazání v Betanii)* …¨10 Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil.

11 Ti se zaradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal.

**Mt 26,1-5/14-16**

Matouš 26:1 Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: 2 "Víte, že za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován." 3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš, 4 a uradili se, že se Ježíš zmocní lstí a že ho zabijí. 5 Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil." *( pomazání v Betanii)* …14 Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím 15 a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných. 16 Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.

Lukášovou **p**ředlohou byl Marek, z něhož však Lk vypustil příběh o pomazání v Betanii, protože podobný příběh již má v Lk 7,36-50. Vynecháním příběhu docílil větší spojitosti mezi rozhodnutím velekněží a Jidášovou zradou., které na sebe navazují. Nejdůležitější vsuvkou je však zmínka o Satanu, který vstoupil do Jidáše – a stává se tak skrytým původcem zrady. Matouš podtrhuje, že Ježíš všechno ví a říká to i svým učedníkům, kteří však pravý dosah jeho slov nechápou.

**1 Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce.**

Lukáš vynechává Markovy **dva dny,** ale uvádí, že svátek nekvašených chlebů se nazývá PASCHA (Velikonoce)

Svátek nekvašených chlebů a Pesach (hebrejský název) byly původně dva různé svátky. Pascha byla pouze jedna noc mezi 14-15 Nisanem (úplňkem) a svátek nekvašených chlebů hned navazoval a trval od 15. do 21 nisanu (první jarní měsíc.) První svátek je pastevecký (odchod na pastvu) a druhý zemědělský (nový začátek přípravy pokrmů) a tradice je spojila v jedno

*Lv 23,5-6 4 Toto jsou slavnosti Hospodinovy, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas: 5* ***Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka****. 6* ***Patnáctého dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů; po sedm dní budete jíst nekvašené chleby.***

Od dělení na dva svátky se v té době již upustilo a název pascha se týkal celého týdne. Svátek připomínal Izralecům vysvobození z egyptského otroctví, což byla pro Izrael nejvýznamnější dějinná a náboženská událost.

*Ex 12,26-27 26 Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, 27 odpovíte: »****Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.«" Lid padl na kolena a klaněl se.***

Protože se slovo pascha vyskytuje v evangeliu na počátku příběhu o ukřižování, dostalo mezi křesťany novou etymologii, která byla nalezena v podobnosti řeckého slova PASCHEIN - trpět. Je zajímavé, že slavnost paschy tvoří u Lukáše rámec, v kterém se odehrává Ježíšovo veřejné působení (od velikonoc do velikonoc).

*Lk 2,41 Každý rok chodívali jeho rodiče o* ***velikonočních svátcích do Jeruzaléma****. 42 Také když mu Ježíšovi) bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.*

**Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu.**

Velekněží a zákonici tvoří hlavní skupinu ve veleradě a jsou opakovaně uvedeni jako ti, kteří chtějí Ježíše odstranit. Jejich snaha se nyní soustředí už „jen“ na to, jak to udělat. Brání jim strach z lidu, který k Ježíšovi vzhlíží.

**Zahubit** je oblíbený Lukášovo slovo (21 z 24 výskytů v NZ má Lk.

Flavius píše o 3 milionech poutníků a 250 tisících obětovaných beránků - přitom stálých obyvatel bylo cca 80 tisíc. Nárůst tedy musel být dramatický. Víc jak desetinásobný. Všichni poutníci byli naladěni nejen svátečně, ale i bojovně tématem svátku bylo vysvobození z otroctví – což bylo aktuálně římské jho. Ježíšova přítomnost byla pro velekněze a strážce pořádku nebezpečná a výbušná. Velekněží byla poměrně malá skupina (mafie), která ovládala chrám. Zákonici byli jejich právní poradci. Rozhodnu Ježíše zabít. Marek zmiňuje, že to nechtěli udělat o svátcích a současně nechtěli, aby se Ježíš volně pohyboval po městě. Chtějí to tedy udělat, ještě než všechno začne (diskrétně). Neměli na to však mnoho času podle Marka jen dva dny a protože se už dnešek počítá, znamená to do zítřka. Te se jim však nepodařilo, takže chtěli počkat, až svátky skončí a lidé se rozejdou, Ale Jidáš jim dal nabídku a možnost, která se neodmítá.

**Tu vstoupil satan do Jidáše nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti**

Zatímco Marek (podobně i Matouš) vidí Jidášovu zradu jako lidské selhání, Lk ( a Janovo evangelium) ji zdůvodňují jako dílo satanovo. Lukáš tím navazuje na Ježíšova pokušení, která podle něho neskončila a naznačuje, kdo v konečném důsledku dává podnět k Jidášovu jednání a Ježíšovu odsouzení. Tak je podtrženo, že v pašijních událostech nejsou aktéry pouze lidé a jejich vidění situace, ale dočasně nastává vláda tmy. Přesto nejsou lidé zbaveni odpovědnosti za své jednání a Ježíš má situaci pevně v rukou.

*Lk 4,13 13 Když ďábel skončil všechna svá pokušení,* ***odešel od něho až do dané chvíle****.*

*Jan 13,2 Když byli u večeře a* ***ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského****, syna Šimonova, aby ho zradil,*

*Jan 13,27 Tehdy, po té skývě* ***vstoupil do něho satan****. Ježíš mu řekl: "Co chceš učinit, učiň hned!"*

*L 22,53 Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce.* ***Ale toto je vaše hodina, vláda tmy."***

Není to však jediný případ, kdy satan ovládne lidské srdce. Ale vždy jde vážnou věc týkající se

*Sk 5,3 Ale Petr mu řekl: "Ananiáši,* ***proč satan ovládl tvé srdce****, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?*

**z počtu Dvanácti –** Lk se zde vyhýbá termínu učedník i apoštol**.** Dvanáctka jako souhrnný údaj byla obecným odkazem na obnovený Izrael a po Jidášově smrti byla obnovena.

*Lk 22, 29 Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, 30 abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech* ***a budete soudit dvanáct pokolení Izraele."***

*Lk 22, 47 Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš,* ***jeden z Dvanácti****; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil.*

*Sk 1,15 V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří - bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí - a řekl:*

*16 "Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, 17* ***ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě****. 18 Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. 19 Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená Krvavé pole. 20 Neboť je psáno v knize Žalmů: `Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil´; a jinde je psáno: `Jeho pověření ať převezme jiný.´*

**4 Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí.**

Jidáš se ujímá iniciativy a činí vůdcům nabídku. Vedle zákoníků jsou jmenovány stráže, které budou asistovat při Ježíšově zatčení a později i učedníků. Byla to ochranná stráž svatyně.

*Sk 4,1 Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s* ***velitelem chrámové stráže*** *a saduceji, 2 rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých.*

*Sk 5,24 Když ta slova uslyšel* ***velitel chrámové stráže*** *a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát.*

Domluva byla na technických podrobnostech, kdy, jak a kde jim Ježíš vydá. Jidáš je představen jako rovnoprávný partner tohoto jednání. Věděl o snaze velekněží? – asi ano. Nevíme proč se tak Jidáš rozhodl a proč to udělal. U Marka je to zcela nečekané, i když už při povolání učedníků je to zmíněno, ale není řečeno proč.

*Mk 3,19 Ustanovil těchto dvanáct:* … *a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.*

Matouš a Jan naznačují, že to udělal pro peníze.

*Mt 26,15 14 Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím 15 a řekl: "****Co ( kolik) mi dáte?*** *Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných.*

*Jan 12,4 Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: 5 "Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?" 6 To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých,* ***ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.***

Podle Marka však peníze nabízí až velekněží. Lukáš to vysvětluje vlivem satana. Marek nechává motivaci otevřenou. Buď ji nezná, nebo ji nepovažuje za důležitou. Většina badatelů myslí na Jidášovu deziluzi a zklamání, že se Ježíš neobrátil proti Římanům, ale jen proti velekněžím a tím že si sám předpovídá smrt. Možná byl Jidáš zklamaný, když Ježíš neodmítl platiti daň císaři. Případně mohl Jidáš svým vydáním do moci nepřítel, Ježíše chtít donutit k akci. Tato vysvětlení jsou však pouze spekulativní. Klíčové je sloveso - jak jim ho vydal – PARADIDÓMY (zradil), které však může být použito i v kladném smyslu o odevzdání tradice, jejím zveřejnění nebo vydání někoho někomu napospas.

*1 K11,23 23 Já jsem přijal od Pána,* ***co jsem vám také odevzdal:*** *Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,*

Může však znamenat i zradit a vydat nepříteli. Nejdříve vydá Ježíš jeden z učedníků, pak čteme, jak Ježíše vydává synedrion Pilátovi a nakonec Pilát popravčí četě. Ve všech případech je smyslem vydání od někoho se distancovat, předat jej druhému, nebýt s ním solidární zbavit se ho.

*Mk 15,1 A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a* ***vydali Pilátovi.***

*Mk 15,15 5 Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a* ***vydal ho, aby byl ukřižován****.*

**5 Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6 Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.**

Paradoxní je radost velekněží, že se jim nabídl zrádce. Netuší přitom, že jde o dílo satanovo, k němuž se zde propůjčují. Nabízí Jidášovi finanční odměnu. Matouš uvádí peníze jako Jidášovu podmínku. Matouš má i konkrétní částku 30 stříbrných, což byla to cena otroka a narážka na Za 11,2 a Jidášovu chamtivost (Ježíš mu svěřil společnou pokladnu). Lukáš přidávázmínku, že Jidáš s odměnou souhlasí – čímž je zdůrazněna jeho odpovědnost. Nyní už se jen čeká na vhodnou příležitost. Nejtěžší bylo najít vhodnou chvíli a místo, kde nebude zástup (Výraz OCHLOS může znamenat také neorganizovaný sběh lidí, vřavu). Taková příležitost nastane, až Ježíš odejde nocovat na Olivovou horu na místo, které mohl znát pouze jeden z 12 učedníků (Jeruzalém nestačil na tolik poutníků a proto odcházeli na noc za hradby města). Vzájemná dohoda velekněží s Jidášem je vyjádřena slovesy: sjednat, vyznat, prohlásit.

**až při tom nebude zástup. – naznačen rozdíl mezi lidem a jeho představiteli**

Peníze nabízí až velekněží, a v Jidášově rozhodování nemuseli hrát hlavní roli. Jidášovým úkolem bud hledat vhodnou příležitost, kdy kolem Ježíš nebudou jeho učedníci a příznivci. Jinak Jidáš nehraje při procesu žádnou roli, nechtějí od něj žádné další informace jeho pomoc je pouze technická – umožní jim najít vhodnou chvíli a dovede je na místo, kde si Ježíšova zatčení nikdo nevšimne a nevyvolá to pobouření ani odpor. Zrádce parašutistů ukrytých v kryptě kostela dostal velkou odměnu, ale nedělal to pro peníze, ale ze strachu o sebe a svou rodinu.

Příhodná chvíle k zatčení byla večer, kdy se jedl velikonoční beránek. Ježíš musí ten večer zůstat v Jeruzalémě ( slavení beránka) a nemůže odejít Betanie ani Betfagé. Všude byl asi klid, všichni seděli v domech a jedli beránka. (jako při štědrém dnu je lidupríázdno). Lidé byli za zavřenými dveřmi pomazanými krví a venku procházel anděl smrti. Nikde nikdo. Ale Jidáš nevěděl kde s ebude hostina konat, Ježíš mu to zatajil, svěřil to jen dvěma nejvěrnějším.

Příprava poslední večeře

Lk 22,7-12 **Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. 8 Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: "Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři." 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.**

**PARALELY**

**Mk 14,12-21**

12 Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?" 13 Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním, 14 a kam vejde, řekněte hospodáři: `Mistr vzkazuje: Kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?´ 15 A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou; tam pro nás připravte večeři!" 16 Učedníci šli, a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl; a připravili velikonočního beránka.

**Mt 26,**17-19

Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?" 18 On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: "Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka." 19 Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.

Je tu ovšem rozdíl, mezi podáním Jana a synoptiků. Všichni se shodují, že ukřižování bylo v pátek. Ale kolikátý den měsíce a tedy i svátků to byl? Podle synoptiků Ježíš slavil velikonoční večeři ve čtvrtek v řádném termínu hodu beránka tj. 14. dne nisanu, téže noci by zatčen a v pátek 15. Nisanu odsouzen a ještě ten den odpoledne ukřižován – dřív než začala sobota. Podle Jana však byl Ježíš popraven sice také v pátek, ale v době, kdy byl v chrámu teprve zabíjen beránek. Potom by poslední večeře nemohla být velikonoční (sederová). Dříve převládal názor, že přesnější údaj je u Marka ostatních synoptiků, kdežto Jan záměrně sleduje symboliku. Nyní mnozí dávají přednost Janovi, Pak by ovšem poslední večeře nemohla být velikonoční (Jan také velikonoční večeři nemá, ale normální a v ní mytí nohou.

K možnosti, že slavení hodu beránka v předstihu by bylo několik možných vysvětlení:

K hodu beránka došlo podle odlišného qumránského kalendáře, hod beránka se tehdy možná slavil více dnů (aby se všichni vešli do města). Mohla se také stát, že na dnu v  týdnu se autority neshodli (měsíc začínal viditelným srpečkem měsíce na obloze). Samotná poslední večeře u synoptiků není líčena jako hod beránka, Její jednotlivé části tam chybí. Na druhé straně se čtyřikrát opakuje, že to bylo hod beránka. Průběh hostiny tomu částečně odpovídá. Namáčení chleba do mísy ( hořké byliny). Chleba, dva ze čtyř kalichů. Chvalozpěv. Nejspíš tedy Ježíš slavil hod beránka ve čtvrtek 14 nisanu s učedníky a v pátek 15. Nisanu byl ukřižován.

*Jan 18,28 Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a* ***mohli jíst velikonočního beránka****.*

*Jan 19,14 Byl* ***den přípravy před svátky velikonočními****, kolem poledne. Pilát Židům řekl: "Hle, váš král!" 15 Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!"*

*Jan 19, 31 31 Poněvadž* ***byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži*** *- na tu sobotu totiž připadal veliký svátek - požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže.*

Synoptici představují poslední večeři jako paschální. Podle Jana je zřejmé, že Ježíš zemřel ještě před tím, než se mohla konat a jeho smrt se časově kryje z dobou, kdy byl v chrámu zabíjen beránek. Nezávislá informace z židovských pramenů mluví o tom, že Ježíš byl pověšen v předvečer paschy. Synoptici však neuvádí žádný odkaz na tradiční průběh paschální večeře a plně se soustředí na popis gest a slov při rozdělování chleba a vína. Při paschální večeři mysleli účastníci na budoucnost, jež měla přinést konečné vysvobození a vyznačovala se radostí a slavnostní a radostnou liturgií. Ježíšova poslední večeře je slavena jako hostina na rozloučenou s výhledem na večeři v BK.

**7 Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. 8 Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: "Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři."**

Večeře začíná vylíčením příprav, kterých se ujímá sám Ježíš a dává úkoly svým učedníkům. Lk zmiňuje jmenovitě dva Petra a Jana, kteří měli později významné postavení v církvi jako autority. Původně byli tři i s Jakubem, který však bude o příštích velikonocích popraven.

*Sk 4,19 Ale* ***Petr a Jan*** *jim odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. 20 Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet."*

*Sk 8,14 14 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim* ***Petra a Jana****. 15 Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý,*

Ostatní evangelisté mají Jidášovu zradu před ustanovením VP, Lk ji umístil až po večeři (verše 14-20), čímž oslabuje míru Jidášovy spolupráce a jeho zrada nesouvisí s darem chleba a vína. (LK si nechce kazit průběh slavnostní večeře.

**Nastal den nekvašených chlebů** – nepřesný údaj, je myšlen 14 nisan, která svátku předcházel a kdy se v noci židé shromažďovali po domech k velikonoční večeři. V tento den se současně muselo z domu odstranit všechno kvašené (plesnivé) – jarní úklid. Otec rodiny nebo někdo jím pověřený připravil beránka, což se provádělo na vnitřním nádvoří chrámu odpoledne. Původně měla být i večeře slavena v chrámu, ale později se tak mohlo konat v celém Jeruzalému, I tak to byla obrovská akce (obdoba muslimské pouti hadž). Velikonoce bylo tehdy možné slavit jen v Jeruzalémě. Počet poutníků. kteří se v těch dnech shromáždili v Jeruzalémě se odhaduje na 2,5 milionu lidí !! a byla to chvíle, kdy mohlo snadno dojít ke vzpourám a situace byla velmi vypjatá. Shromáždil se takřka celý Izrael (odhadem byli v římském imperiu 4 asi miliony židů)-.

*2 Pa 35,16 Tak byla v onen den uspořádána* ***celá Hospodinova bohoslužba****;* ***slavil se hod beránka*** *a obětovaly se na Hospodinově oltáři zápalné oběti podle příkazu krále Jóšijáše. 17 Izraelci, přítomní toho času na hodu beránka, slavili* ***ještě po sedm dní svátek nekvašených chlebů****. 18 V Izraeli nebyl takový hod beránka slaven ode dnů proroka Samuela; ani žádný z izraelských králů neslavil takový hod beránka, jaký slavil Jóšijáš, kněží, lévijci a celý Juda i přítomní Izraelci a obyvatelé Jeruzaléma.*

**kdy měl být zabit velikonoční beránek –** podmiňovací způsob naznačuje, že v době sepsání evangelia to již nebylo možné – protože chrám neexistoval a večeře se konala bez tohoto aktu.

**Jděte a připravte nám beránka** - na rozdíl od Marka se Ježíš chopí iniciativy (hlava rodiny) a posílá dva vůdčí učedníky, aby se staly služebníky a vše připravili.

**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?´**

Otázka učedníků je úvodem k Ježíšovým instrukcím, které mají prorocký charakter. Ježíš jim přímo neodpoví, ale místo bude označeno a objeveno, když se stane, co Ježíš předpověděl. Místo tak nevybírá člověk ale Bůh. Motiv neznámého ukazatele cesty připomíná předchozí úkol - přivézt oslátko. Tyto splněné maličkosti (náhody) mají učedníky i čtenáře ujistit o tom, že se o velikonocích děje to, co Pán Bůh chce. Splněná proroctví ukazovala na to, že v některých událostech našeho života se naplňuje Boží vůle.

*1 Sa 10,2 Až půjdeš (Saul) dnes ode mne, zastihneš u Ráchelina hrobu na benjamínském území v Selsachu dva muže; oni ti řeknou: »Oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec již nedbá o to, co je s oslicemi, ale má obavy o vás. Říká: Co mám pro svého syna udělat?« 3 Odtud budeš postupovat dál, až přijdeš k božišti Táboru; tam tě zastihnou tři muži putující k Bohu do Bét-elu.* ***Jeden ponese tři kůzlata, druhý ponese tři bochníky chleba a třetí ponese měch s vínem.***

***4 Popřejí ti pokoj a dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš.***

**11 `Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?´**

Lk doplňuje osobní vzkaz – který naznačuje, že onen člověk ví, kdo je Ježíš a přijímá jeho rozhodnutí jako příkaz.

Ježíš zde nepočítá s překážkou. Božímu plánu (nikoli satanovu!) nic nestojí v cestě. Neznámí lidé jdou Ježíšovi na ruku a žádná překážka jeho záměr nezhatí (obsazená místnost, předčasné zatčení atd.) Ježíš je zde představen jako učitel se svými žáky. Skupina ( rodina) měla mít alespoň deset členů a nejvýše dvacet.

**12 A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři." 13 Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.**

Učedníci najdou místnost již přichystanou – to znamená, že je tu prostřeno a jsou zde i lehátka, na nichž se při večeři leželo - použité sloveso znamená rozložit, ustlat, např. lehátko, koberec atd.) Vše je připraveno podobně jako oslátko před vstupem od Jeruzaléma a děje se, co Ježíš předpověděl. Učedníci nevznáší žádný dotaz ani odpor. Důraz je položen na to, že vše bylo, jak Ježíš řekl. Příprava večeře znamenala konkrétně obstarání beránka, jeho zabití v chrámu, pečení masa a přípravu dalších rituálních pokrmů (hořké byliny, chléb bez kvasnic a víno.

*Ex 12, 8 Tu noc budou jíst* ***maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami****…. 11 Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka.*

**velkou horní místnost** - o této místnosti čteme, že se tu církev shromažďovala i později

*Sk 1,12 Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. 13 Když přišli do města,* ***vystoupili do horní místnosti domu****, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. 14 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.*

**Mrázek:** Vyprávění připomíná vjezd do Jeruzaléma. Zní to jako prorocká předpověď, která se splnila. Vše se děje, jak má, podle předem daného plánu. Při pozorném čtení se však dá usoudit, že to působí také jako konspirace. Učedníci dostávají pokyny, aby šli připravit večeři, ale není řečeno kde. Jidáš se to tedy nedozví. Ježíš pošle dva nejvěrnější učedníky, ale ani jim neřekne, kde to má být. Muž se džbánem je neobvyklé znamení, protože muži tehdy nechodili pro vodu s džbánem, (ženská práce) a když tak ji nosili spíš v měchu. Džbán je tedy možná dohodnuté znamení. Učedníci ho neuvidí, ale on je potká (vyhledá) a vyjde jim vstříc. Ceká na ně a upozorní na sebe. Sám je pak zavede na jim neznáme místo ( ani se přitom nedají do řeči!), Budou ho však sledovat, kam vejde a to bude ta místnost, kde vše zařídíte. Pán domu se nebude divit vzkazu od Ježíše – museli být tedy domluveni. Tentokrát také není jako u vjezdu do Jeruzaléma řečeno, že se všechno splnilo, jak mělo. Jidáš je z těchto příprav zcela vynechán a proto nevěděl, kde se bude večeře slavit a nemohli proto Ježíše v té době ( výhodné, protože všude bylo prázdno a klid) zatknout proto byl čas večeři v klidu oslavit a ustanovit při ní večeři páně .Ježíš přijde k hotové večeři a pro většinu učedníků je to mísro, které neznali. I křesťané někdy musí jednat v konspiraci (nacismus, komunismu atd.) Není všeho pro všechny.

**Závěr:** Pašijní příběh vzniklo jako první ucelené vyprávění o Ježíšovi, ještě dříve než evangelia. Na rozdíl od jiných částí Ježíšova života obsahuje mnoho podrobností časových i místních. Sleduje Ježíše takřka hodinu po hodině. Evangelia se také v líčení poledních dnů nejvíce shodují.

Lukáš představuje Ježíše jako učitele, který si při poslední večeři počíná podobně jako Sokrates před smrtí, s odvahou přijímá utrpení. Na rozdíl od svých žáků, Ježíš neprojevuje před smrtí zoufalství, ale odevzdaně ji přijímá a strpí. Evangelista přenáší odpovědnost za jeho popravu na vůdce lidu nikoli na lid jako takový.

Lukáš má scénu přípravy večeře jako kontrast mezi vnějšími úklady, které se chystají a mezi vnitřním příběhem (význam události). Velekněží se radují z dohody s Jidášem. Jak chápat jeho zradu? Lk na rozdíl od jiných evangelistů nezdůvodní Jidášův čin chamtivostí, ani zklamaným očekáváním, ale rovnou jako dílo Satanovo.

Satan podle Lk vstupuje do Jidáše, neboť chce učedníky zlomit a protříbit - podobně jako Jóba.

*Lk 22,31 31 "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. 32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."*

Hlubší dimensi příběhu Lk podtrhne tím, že šestkrát připomíná, že Ježíš bude slavit paschu a bude zatčen v den, kdy měl být zabit beránek. Tím vede k pochopení Ježíšovy smrti ne jako nesmyslném události svědčící o lidské chamtivosti či o triumfu zla ve světě, ale jako naplnění Božího plánu s Mesiášem. Myšlenku, že beránkem je Ježíš najdeme už u Pavla

*1 Kor 5,7 Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.*

Ježíš nebude pasivní oběť, ale prorok, který předvídá vlastní smrt a vykládá její smysl svým následovníkům. Je to on, kdo ukazuje cestu a je pánem situace. Našli všechno, jak řekl – nejen místnost . ale vše ostatní – Všechno co se bude dít dále je fakticky v Boží režii