Podobenství o hostině

Eva Kejřová

*Vypravěč:* Byl jednou jeden bohatý muž. Pro své přátele chtěl vystrojit velkou hostinu.

*Pán* (ke sluhovi): Běž, svolej všechno služebnictvo!

*Sluha:* Ano, pane. (Odejde. Za chvilku se rychlým krokem scházejí kuchaři, komorníci, služky atd.)

*Pán:*  Rozhodl jsem se, že své přátele pozvu na hostinu. Proto jděte a všechno přichystejte. Vyberte to nejlepší a nejvzácnější, co je v našich sýpkách a spižírnách, upečte tu nejvybranější drůbež, na stolech ať je hojnost pečeného masa, salátů, vzácného ovoce a jemných zákusků. Z mých sklepů pak přineste to nejušlechtilejší víno. Musí to být hostina, jaké se žádná nevyrovná. (Pokyne rukou a sluhové odcházejí.)

*Vypravěč:* Začal čilý ruch. Peklo se, vařilo, smažilo, uklízelo, každý měl plné ruce práce. Když bylo všechno uchystáno, svolal si pán zase své sluhy.

*Sluha:*  Pane, už je všechno připraveno.

*Pán:*  Dobře. Běžte tedy pozvat mé přátele. Ať přijdou a radují se spolu se mnou.

*Sluhové:* Ano, pane. (uklánějí se)

*Šimon* (ke sluhovi, který vejde a uklání se): Copak mi neseš za zprávu?

*Sluha:*  Můj pán tě zve dnes k sobě na hostinu.

*Šimon:*  To je smůla! Je to vůbec možné, že to je taková smůla? Koupil jsem pole a musím si jít prohlédnout, co jsem to vlastně koupil, dokud je čas. Vyřiď svému pánovi, že mne to moc mrzí, ale nemohu přijít.

*Sluha:*  Ano, pane. (odchází)

*Vypravěč:* Když první z přátel pozvání odmítl, dost nás to překvapilo. A tak se podíváme, zda jinde bude nabídka lépe přijata.

*Tadeáš* (ke sluhovi, který přichází): Copak je nového? Proč tě tvůj pán posílá?

*Sluha:*  Můj pán tě zve dnes k sobě na hostinu.

*Tadeáš:* Zrovna dneska? A do zítřka by to nepočkalo? Mně se to dnes vůbec nehodí. Koupil jsem pár volů a musím je vyzkoušet. To víš, takové spřežení stojí spoustu peněz a já si nemůžu dovolit kupovat zajíce v pytli. Vyřiď svému pánovi, že dnes nemohu přijít. Možná zítra.

*Sluha:*  Ano, pane.

*Vypravěč:* Sluha nechápal, jak vůbec někdo může odmítnout tak lákavé pozvání. A tak si myslel, že jiní poslové snad pochodí lépe.

*Jochanan:* Tak co je u vás nového?

*Sluha:*  Náš pán nechal připravit hostinu, pane. Ale to je hostina, jakou svět neviděl. A tebe na ni zve.

*Jochanan:* Říkáš hostina, jakou svět neviděl? Jenže já se dnes oženil a tvůj pán jistě uzná, že se moc nehodí, abych někam chodil. Ať mne tvůj pán omluví, ale mám vážný důvod nepřijít.

*Sluha:*  Škoda, pane, přijít o takovou hostinu. Ale tvůj vzkaz vyřídím.

*Vypravěč:* Nikdo z pozvaných neměl čas přijít. Každý měl pocit, že má něco ještě naléhavějšího a že tato lákavá nabídka počká. Každý si ještě potřeboval zařídit pár věcí. A tak sluhové nesli domů špatné zprávy.

*Pán:*  Vyřídili jste moje pozvání?

*Sluha:*  Ano, pane, ale neseme špatné zprávy. Nikdo z tvých přátel nemá čas. Pan Šimon koupil pole, proto nemůže přijít.

*Sluha:* Pan Tadeáš se také omlouvá. Musí vyzkoušet volské spřežení.

*Sluha:*  Pan Jochanan se oženil a také se ti, pane, omlouvá, že nepřijde.

*Pán* (vyskočí ze židle): Tak tito muži se nazývali mými přáteli? A přitom pohrdli mým pozváním! Ale jako že jsem pánem v tomto domě, nikdo z nich neokusí nic z toho, co je připraveno. Běžte rychle na náměstí a přiveďte sem, koho potkáte – žebráky, zmrzačené, slepé, chromé, hladové chudáky. Ti si budou vážit mého pozvání.

 (sluhové odejdou)

*Vypravěč:* Pozvat na hostinu chromé, slepé a žebráky? Těm se každý raději vyhnul. Tehdy byli lidé přesvědčeni, že kdo je nemocný nebo chromý nebo jinak postižen, s tím asi není něco v pořádku. Že ho Pán Bůh má méně rád než ty zdravé a úspěšné. Proto s nimi lidé nechtěli mít nic společného. A pozvat je do svého domu a dokonce s nimi zasednout ke stolu? To bylo něco naprosto neobvyklého.

*Sluha* (vrací se): Pane, již jsme přivedli všechny chromé, slepé, všechny žebráky a zmrzačené, které jsme ve městě našli. Ale ještě je dost volných míst kolem stolu.

*Pán:* Tak vyjdi ještě za město a přiveď všechny pocestné a tuláky. Přemluv je, ať přijdou na naši hostinu.

Přicházejí chromí, slepí, žebráci, pocestní, tuláci ... a všichni zpívají píseň 388 (nebo některou jinou).

---------------------------