**Poslední večeře Lk 22,14-20**

V Novém zákoně máme čtyři záznamy poslední večeře, které vyznačují zřetelnými odlišnostmi. Zrcadlí se v nich vliv liturgické tradice místa kde tyto texty vznikaly. Srovnání textů umožňuje odlišit dvě tradice

a/ hellenistickou (1 Kor + Lk) která pochází z Antiochie

b/ palestinskou (Mk + Mt), která má původ v Jeruzalémě.

Nelze však určit, která je starší nebo přesněji zaznamenává Ježíšova slova (Ježíš mluvil aramejsky a texty v řečtině).

**a/ Hellenistickou**

**1 K 11,23-25**

23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, **vzal chléb, 24 vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." 25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."**

**Lukáš 22,14 -20**

**14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 15 Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. 16 Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím." 17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou. 18 Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží." 19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." 20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."**

**b/ Palestinská**

**Mk 14,22-26**

17 Večer přišel Ježíš s Dvanácti… 22 Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: "Vezměte, toto jest mé tělo." 23 Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. 24 A řekl jim: "Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. 25 Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu píti nový kalich v Božím království." 26 Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.

**Mt 26,26-30**

26 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo."

27 Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. 28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. 29 Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce." 30 Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.

Lukáš použil předlohu Markova evangelia a tradici příbuznou s 1 K. Výrazné je u něj užití výrazu apoštolové. Verše 15-18 připomínají židovskou paschální hostinu a jsou převzaty z Marka. Označení zrádce je zařazeno až po slovech ustanovení ( ostatní Mk na MT mají před VP)

**14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.**

Lk má tři změny

**Hodina:\_**Místo časového údaje u Marka „když nastal večer“ má L když nastala hodina – Hodina zde odkazuje nejen na pevně stanovenou hodinu velikonoční večeře, ale odkazuje na Bohem stanovenou hodinu Ježíšova utrpení.

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

**Apoštolové** - místo Dvanáct má Lk výraz apoštolové, které odkazuje na ty, které Ježíš vybral a která byli s ním během celého jeho působení. Apoštolové zmínění hned na začátku hostiny ujišťují čtenáře, že ustanovení památky je spolehlivé – předali nám ho apoštolové. Protože si je vědom Jidášovi přítomnosti a chce ji co nejvíce potlačit ( Jidáš apoštol nebyl , ale patřil mezi 12 učedníků) Možná chce podtrhnout pozdější službu apoštolů při vysluhování.

*Lk 6, 13 Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: 14 Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, 15 Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, 16 Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.*

*Sk 1,22 21 Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, 22 od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání."*

Usedli **s ním** místo on s nimi – Lk podtrhuje, že Ježíš zde má ústřední roli

**15 Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět.**

Paschální večeře vyvolávala nejen vzpomínky na minulost - vysvobození z Egypta, ale posilovala také naděje na budoucí vysvobození v posledním čase. Tato hostina je nyní dána do souvislosti s Ježíšovým utrpení .- proto je podtržen beránek, který byl obětován. Je posledním společným jídlem, které Ježíš s učedníky slaví. Společné stolování je výrazem jednoty a vzájemnéího sdílení. Ježíš je tím vtahuje do svého života a své smrti.

 **Touhou jsem toužil –** častý obrat LXX

*Gn 31,30 Když už jsi tedy odešel, protože se ti tolik* ***stýskalo*** *po otcovském domě,*

*Nu 11,4 Chátru přimíšenou mezi nimi popadla* ***žádostivost.*** *Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat: "Kdo nám dá najíst masa?*

Lk 12,50 49 Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a **jak si přeji, aby se už vzňal!** 50 Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!

Ostatní evangelia začínají předpovědí zrady kteráou Lk odkládá až po slovech ustanovení.

**dříve, než budu trpět –** připomínka že tento pokrm a hostina bude mít hlubší význam -

**16 Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím."**

Důvod toužebného přání je Ježíšova předpověď, že k jeho stolování bude mít završení v Božím království. Tedy jako nebeská hostina radostného společenství s Bohem. Je to poslední velikonoční večeře na zemi na kterou bude navazovat rovnou nebeská hostina. Ježíšovo dílo bude završeno teprve jeho smrti. Touto hostinou začíná jeho utrpení a oslavení.

**Naplnění** dvě možná chápání:

A: **eschatologická hostina** - čas plného vysvobození a příchod Syna člověka.

*Lk 13,2 A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království.*

*Lk 14,15 Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím."*

*Lk 21,27 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."*

B: **slavnostní hostinu po vzkříšení** -při níž byl Ježíš přítomen

*Lk 24,30 Když byl s nimi u stolu,* ***vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim****.31 Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.*

*Lk 24, 40 To řekl a ukázal jim ruce a nohy. 41 Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" 42 Podali mu kus pečené ryby. 43* ***Vzal si a pojedl před nimi****. 44 Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech." 45 Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 46 Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 47 v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.48 Vy jste toho svědky.*

*Sk 2,41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.*

*Sk 10, 39 A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. 40 Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se - 41 nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám;* ***my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.***

**17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou.**

Podle pořádku začínala velikonoční večeře požehnáním prvního ze čtyř kalichů. Slovo požehnání nad prvním kalichem zněla: *Požehnaný jsi ty, Hospodine, náš Bože, který jsi stvořil plod vinné révy.* Druhý kalich byl naléván při přinesení beránka, a recitovala se první část Halelu Ź 113-114.

Kalich o kterém zde mlví Lukáš byl bud první nebo druhý, zatímco kalich zmíněný ve verši 20 byl až po večeři a bývá spojen s kalichem třetím, který byl naléván po ukončení večeře. Čtvrtý kalich byl aý úplně nakonec a předcházela mu recitace Ź 115 – 118.

Ježíšova modlitba nad kalichem je popsána slovesem EUCHARISTÓ – děkovat, vzdávat díky – toto slovo patřilo do bohoslužebného jazyka církve a dalo podnět k vytvoření výrazu eucharistie. V NZ se toto slvoveso vyskytuje 38 krát a vyjadřuje díky Bohu. Výjimku tvoří Lk 17,16 (dky Ježíšovi) a Ř 16,4 (poděkování lidem)

Každý měl při této hostině svůj kalich - a proto působí překvapivě, když Ježíš podává svůj vlastní kalich.

*Mk 14,23." 23 Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni.*

Předání kalicha vyjadřovalo předání požehnání. Někteří se domnívají, že Ježíš sám z kalicha nepil, protože jinak by byl neříkal učedníkům, aby se napili. Kdyby se sám napil - byl by to pokyn, aby se i ono napili . ale ze svého kalicha!

Lukáš jako jediný uvádí dvě požehnání nad kalichem. (verše 17 a pak znovu 20). Zatímco ostatní paralely mají nejprve požehnání chleba a pak jen jedno požehnání kalicha. V rukopisech Lk evangelia se objevuje verze, které jeden z kalich vypouští : bud úvodní nebo závěrečný). Což svědčí spíše pro to, že písaři se snažili text opravit a sladit s druhými evangelii a liturgickou praxí. Ve skutečnosti měla hostina čtyři kalichy a pro každý bylo zvláštní požehnání. Druhý kalich měl výkladovou část – proč se tato noc liší od jiných.

**18 Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží."**

Podobně jako toužebné přání jíst beránka, je i pití kalicha doprovázeno zdůvodněním, že jde o poslední pozemské pití vína a odkazují na jeho blížící se smrt. Ježíš předvídá svou účast na eschatologické hostině, která je v zápětí přislíbena i apoštolům

*Lk 22,28 A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. 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."*

Kalich požehnání je Ježíšovým darem apoštolům na rozloučenou před jeho blízkou smrtí – jeho poslední důkaz lásky.

**Už nebudu píti z plodu vinné révy –** zdánlivé opakování výroku z verše 16 ( nebudu jíst …

Výraz: „plod vinné révy“ připomíná text paschální požehnání nad kalichem*: Požehnaný jsi Pane náš, Bože, králi všeho světa. Stvořiteli plodu révy.*

**19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."**

Verše 15-18 oznamují, že jde o poslední paschální večeři ( poslední beránek a poslední víno). Nyní je velikonoční večeře vystřídána eucharistickou hostinou. Místo, aby se připomínala událost vysvobození z Egypta, bude se nyní připomínat Ježíšova smrt, jejíž účinky jsou uvedeny ve slovech: *které se za vás vydává a která se za vás prolévá*.

Ježíš zde po způsobu otce rodiny pronese modlitbu díků a požehnání a láme chléb a rozdává přítomným a připisuje chlebu zvláštní význam. Chléb byl nejdůležitější součást každé hostiny. Slova modlitby nad chlebem text neuvádí, protože šlo o všeobecně známou formulaci. Po modlitbě díkuvzdání následuje gesto lámání chleba a jeho rozdělení. Při jídle se běžně mlčelo,ale Ježíš svůj dar doprovází vysvětlujícími slovy: Chleb který rozděluje je on sám, jeho osoba – Ježíš tedy spojuje svou osobu s životně důležitým chlebem, který vyjadřuje nezbytnost pokrmu pro život. ( ježíš se nenabízí jako beránek, ale jako chléb !). Ježíšovo jednání odkazuje na jeho blížící se smrt, která je nezbytná k jeihc i naší spáse.

**Toto je mé tělo, které se za vás vydává**

**Lk** doplnění, které není u Marka. Naznačuje, že Ježíš bude obětován za přítomné. Tato formulace připomíná Izaiášova služebníka, což je jediný SZ text, kde je řeč o lidské oběti nabídnuté ke smíření.

***Iz 53,10*** *Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 11 Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.*

Lk vynechává Markovo vezměte a je blíž Pavlovi ( 1 K). Vysvětlení významu velikonoční večeře se konalo po nalití druhého kalicha, ale ještě před tím, než se začal pít. Patřila sem vysvětlení proč se tuto noc jí nekvašených chleb – protože naši otcové byli vykoupeni z Egypta. Ježíšův výklad o významu chleba nese dvojí symboliku., Chléb se vydává za ně, když je lámán a rozdáván u stolu. Ježíš je ten, kdo je obsluhuje a sytí. Chléb označuje jeho tělo, které za ně v této chvíli vydává na smrt.

**To čiňte na mou památku."** věta obsahuje dva pokyny: k opakování a připomínání. Zájmeno to se vztahuje k  Ježíšpvm slovům a gestům: žehnání, lámání, rozdávání chleba a stejně i kalicha. Včetně vysvětlujících slov.

Rozkazovací způsob čiňte jepokyn k přesnému následování vnějšího rámce a recitace vysvětlujících slov. Jako rituálu, který nabídl Ježíš. Památka – skrze opakování rituálu má být připomenuta Ježíšova osoba a jeho jednání.

ANAMNESIS - připomínka znamená přivodit na mysl víc než jen mechanicky je to jakási forma přítomnosti

uchovat v mysli Je to v čem Bůh pamatuje na lid a lid pamatuje na Pána

*Gn 8,1 Bůh však* ***pamatoval na Noeho*** *i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily.*

*Gn 8, 13 Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14* ***Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15 rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi*** *i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.*

 *Lv 24,7 5 Vezmeš bílou mouku a upečeš z ní dvanáct bochníků: každý bochník bude ze dvou desetin éfy. 6 Položíš je před Hospodinem na stůl z čistého zlata do dvou sloupců, šest do sloupce. 7 Na každý sloupec dáš čisté kadidlo; bude při chlebu* ***na připomínku*** *jako ohnivá oběť pro Hospodina.*

*Nu 10,9-10 9 Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a* ***trubkami budete ryčně troubit****,* ***připomenete se Hospodinu****, svému Bohu, a budete osvobozeni od svých nepřátel.*

*Dt 16,3 3 Nebudeš při něm jíst nic kvašeného. Po sedm dní budeš při něm jíst nekvašené chleby, chléb poroby, neboť jsi chvatně vyšel z egyptské země. Po všechny dny svého života si* ***budeš připomínat den, kdy jsi vyšel z egyptské země.***

Pořadí těchto úkonů připomíná nasycení zástupů

*Lk 9,16 14 Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: "Usaďte je ve skupinách asi po padesáti."*

*15 Učinili to a rozsadili je všechny.* ***16 Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu****. 17 A najedli a nasytili se všichni. A*

**20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."**

Jediný Lukáš uvádí další kalich podobnými slovy jako 1 Kor 11,25. Nad třetím kalichem se pronášelo požehnání a nad čtvrtým se četli žalmy 113-118. Ježíš bere kalich a pronáší nad ním vysvětlující slova podobně jako nad chlebem.

Ježíšův čin a slova nad kalichem, je obdobou jeho činu s chlebem. Kalich je na rozdíl od chleba ve vysvětlení výslovně jmenován. Není však použito slovo krev a víno, ale kalich se stává novou smlouvou zpečetěnou Ježíšovou krví (životem). Nová smlouva má pouze Lk a Pavel.

*1 K 11,25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."*

Kdo pije z kalicha, na kterým Ježíš pronáší slova o nové smlouvě, získává podíl na příslibu proroka Jeremiáše, která se naplňují při poslední večeři. Tato nová smlouva, je naplněním, převýšením a završením všech dosavadních smluv - dává nám smíření s Bohem, odpuštění hříchů a poznání Boha

Jr 31,31 – jediné místo., kde SZ mluví o nové smlouvě

*31 "Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským* ***novu smlouvu****. 32 Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. 33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův:* ***Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 34 Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: »Poznávejte Hospodina!« Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.***

Ježíšův dobrovolný dar vlastního života není bezúčelný ani zbytečný, ale má svého příjemce. Marek píše, že krev se vylévá za mnohé – to je zřejmě původní znění. Lk aktualizuje , že prolití krev se vylévá za vás. Tak je každému účastníku večeře zdůrazněno, že Ježíš umírá za každého osobně. Ježíšova smrt je projevem jehho lásky. Chlév a víno které Ježíš podává, je on sám. Celý jeho život, všechno co může dát.

Do obřadu pití z jednoho kalicha je vetkána symbolika sdílení. Kalich je v biblické řeči podíl na útěše, ale i na trestu

*Ž 75, 9* ***Hospodin má v ruce kalich****: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna všichni svévolníci země.*

*Ž 116, 13* ***Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno****. 14 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. 15 Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.*

Ž 23 *5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš,* ***kalich mi po okraj plníš.*** *6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.*

**Nová smlouva**: smlouva je zavazující vztah. Smlouvu s Noe nahradila smlouva s Abrahamem, jejím symbolem bylo vylití krve při obřízce. Nová smlouva vyjadřuje nové pojetí vztahu k Bohu skrze Ježíše.

*2 Kor 3,6 naše způsobilost je od Boha, 6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.*

**krví, která se za vás prolévá.**

V biblické řeči krev znamená život. Krev usmiřuje, protože je nositelkou života. Prolít krev znamená obětovat život.

*Lv 17,11 V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření.*

*Žd 9,22 Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. 23 To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem; nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí.*

*24 Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. 25 Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně; 26 jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. 27 A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,*

*28 tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.*

Smlouva na Sinají byla zpečetěna krví. Mojžíš pokropil knihu smlouvy a lid se slova hle to je krev smlouvy

 *Ex 24,8 8 Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov."*

Sloveso prolít se používá v kontextu oběti

**za vás** – oběť je zástupná, za vás znamená místo vás ba dokonce kvůli vám.

*Sk 8,24 24 Šimon na to řekl: "****Modlete se za mne*** *k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili."*

*Ř 8,32 32 On neušetřil svého vlastního Syna,* ***ale za nás za všecky jej vydal****; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?*

*1 Kor 15,3 3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus* ***zemřel za naše hříchy*** *podle Písem*

*2 Kor 5,14 14 Vždyť nás má ve své moci láska Kristova - nás, kteří jsme pochopili, že* ***jeden zemřel za všecky****, a že tedy všichni zemřeli; 15 a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž* ***tomu, kdo za ně zemřel i vstal.*** *16 A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. 17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!*

Lukáš se všemožně snaží upozornit, že šlo o velikonoční pokrm, což jsou různé narážky na pořad paschální hostiny. Vynechává však zmínku o Jidášovi a zradě před ustanovením. Jidáše ani nejmenuje, jako by ani nebyl přítomen. Výsledkem je pozitivní vztah Ježíše s těmi, které si vyvolil. Při společném jídle je nic neruší.

Lukáš poctivě vykládá každé Ježíšovo gesto. Výrok na prvním kalichem je požehnání, podává ho učedníkům, aby si ho rozdělili, protože on už z něj pít nebude, dokud nepřijde království Boží. Symbolika společenství je vyjádřena pitím z jednoho kalicha, ačkoli každý měl svůj vlastní. Pít z jednoho kalicha má podtrhnout úlohu učedníků po Ježíšově smrti, I oni se mají rozdělit. Jde o pravomoc těch, kterým dal pít ze svého kalicha jako jejich án a Král. Společenství kalicha je však také podílem na jeho utrpení. Je to kalich utrpení z kterého se nalévá jeho krev. Tento úděl učedníci naplní, až budou trpět pro jméno Mesiáše.

*Sk 5,41 A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno.*

Ježíš je služebník který dává život za druhé. Tak jako chléb musí být rozlámán, aby ho mohli společně jíst, i jeho tělo bude rozlámáno v jeho smrti, aby mohli dostat ducha. Požehnání kalich jsou jakoby přípitky Bohu.

Mrázek

Poslední večeře navazuje na tři motivy

a/ hod beránka - Ježíš ho slaví a současně přeznačuje. Připomíná nám Hospodina, který vysvobozuje z domu otroctví a slibuje, že své věrné neopustí ani na poušti

b/ kontinuita Ježíšových stolování – Ježíšův příběh je plný mnoha stolování – nasycení zástupu, která nejsou líčena jako zázrak rozmnožení, ale zdůrazňují společenství při jídla. Ježíš stoluje s různými hříšníky, kteří jsou tímto stolováním přijímání do Ježíšovi společnosti a tím i do Božího království. Kormě toho se odehrávají i jakési „pracovní obědy“ s různými farizei a učedníky. Toto všechno se nyní promítá do posledního stolování - jídlo na rozloučenou. Poslední večeře znamená vzájemnou solidaritu těch, co jedí z a pijí z jednoho kalicha.

 c/ kontinuita mezi Ježíšem a učedníky. Dělí se o jeden chléb a sdílejí tak nejen chleb ale celý Ježíšův příběh „ jedou v tom spolu“. Když jim rozděluje sám sebe, znamená to, že s nimi stále počítá. Ježíš je na roztrhání pro své učedníky a všichni se teď stávají jeho tělem – když ho jí. Každý z učedníků se stane jedním kouskem mozaiky Ježíšovy osobnosti.

Kalich je obrazem života a údělu - toho, co je pro člověka připraveno. Někomu kalich přetéká, jinému pije hořkost až do dna. Ježíš se ptá Jakub a Jana, zda jsou připraveni pít stejný kalich jako on. V Getsemane se ptá, zda by ho připravený kalich mohl minout. Kalich m tedy stejný význam jako chleb - podíl na tom, co bude prožívat Ježíš. V dobrém i zlém. Když bude trpět on - budeme trpět také my, když vstane, vstaneme i my.

Dveře potřené krví beránka chrání před smrtí, Beránek, jehož krev byla prolita, chrání jiné před smrtí.

Ježíš počítá s tím, že hostina bude pokračovat – dnes v Jeruzalémě a zítra v Božím království.

Tato hostina znamená souručenství, Ježíš s námi počítá a my můžeme počítat s ním. A přitom se chystá zrada, zapření a ostatní se rozutečou Přesto je hostina silnější než to, co se děje a bude dít za dveřmi. Proti tomu, co se rozpadá, staví Ježíš to, co tu z něho zůstane i po jeho smrti.