Mt 5,13-16

**Píseň 291 Říkají nám pohané**

Po blahoslavenství a oslavě (podle vidění světa) ztroskotanců bez vlivu výroky o tom, že právě takových je potřeba – no jako sůl. Ale není to pochvala, ale varování.

**Píseň 57 Dům na písku postavený**

13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

K čemu sůl?

A.: chuť (Jób 6,6: *Což lze bez soli jíst něco mdlého? Má nějakou chuť vaječný bílek?*) – svět bez učedníků je nechutný, nestravitelný; pak je záhodnou, aby jich bylo málo (přesolené je také špatně);

B.: konzervant, brání hnilobě („doba předledničková“), odtud až smysl exorcistický (hniloba = moc neviditelných sil) – svět bez křesťanů se propadne do hniloby, ba posedlosti;

C.: nezbytná součást oběti: Lv 2,13: *Každý dar své přídavné oběti solí osolíš. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha. S každým svým darem přineseš sůl*. – sůl je znamením smlouvy s Bohem Nu 18,19: *Všechny oběti pozdvihování svatých darů, které pozdvihují Izraelci k Hospodinu, dávám tobě a s tebou i tvým synům a dcerám provždy platným nařízením. Je to smlouva potvrzená solí, provždy platná před Hospodinem pro tebe i pro tvé potomstvo.* Proto Mk 9,49-50: *Neboť každý bude osolen ohněm a každá oběť bude osolena solí. Sůl je dobrá. Kdyby se však sůl stala neslanou, čím ji ochutíte?*;

D.: hnojivo (sůl z Mrtvého moře obsahuje hořčík, draslík…);

E.: kloktadlo, čistidlo, platidlo (+ cca 15 dalších významů)…;

F.: „sůl nad zlato“ (pohádku neznali ale Sír 39,26: *Co člověk nejvíc potřebuje k životu, je: voda, oheň, železo a sůl, bílá pšeničná mouka, mléko a med, šťáva z hroznů, olej a oděv*), ale možná nic konkrétního, prostě jen ta potřebnost, když budou pořád sami sebou, ať už je to cokoliv;

*sůl země* (anl. jako mořská osolila moře) – osolit zemi, tedy stát se její součástí, nestranit se světa, naopak ho měnit (:: esejci; předtím slova o pronásledování – třeba by je napadlo, že se mají ukrýt) jsme tu pro svoje okolí (Medvěd: akce bez člověka navíc je teambuilding);

*pozbude chuti:* není to oslava učedníků, ale varování moranthé, kral.: zmařena bude, dosl: pomine se, zblázní se (bude obsahovat sádru? spíš provokativní: „Promiňte, zbláznila se nám sůl“)

*šlapali:* vyhození na ulici = smetiště (ne posypová sůl!);

Kral. (shrnou významy chuti, konzervantu, oběti, smlouvy s Bohem a ještě to dotáhnou k askezi a oslavě své církve podle Lv 2,11.13: *…žádný med neobrátíte v obětní dým jako ohnivou oběť Hospodinu … Každý dar své přídavné oběti solí osolíš. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha.* + Ezechiel 43,23-24: *Když ukončíš očišťování od hříchu, přivedeš mladého býčka bez vady a z bravu berana bez vady. Přivedeš je před Hospodina. Kněží je posypou solí a spálí je jako zápalnou oběť pro Hospodina.* + Mk 9,50: *Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji*.)

Jakož sůl jest potřebná, aby jí pokrm k chuti lidem byl připraven a od červů i zkázy zachován, tak služebníci lidem zemským na zemi přebývajícím a z přirození svého zkaženým jsou užitečni aby je životem ctným, učením čistým, napomínáním, výstrahami i trestáním (byť pak jako sůl očím měli nepříjemní býti) v oběť Pánu připravovali a z přirozené zkázy vyvozovali.

Nebo jakož tam u figůře na znamení stálé mezi Bohem a lidmi smlouvy učiněné měli kněží oběti soliti a k nim medu nepřidávati tak i nyní služebníci povinni jsou v oběť Pánu se objevujícímu, k umrtvování zkázy přirozené sloužiti, a jako je soliti, od rozkoší pak, medem tím zapovězeným vyznamenaných, je odvoditi. A sami mezi sebou pokoj jako sůl potřebnou míti i k němu jiným sloužiti, ano i mluvení svá taková mívati, kteráž by jako nějaký pokrm chutný solí připravený, k užitku lidem mohla obrácena býti

14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

*Světlo:* variace na totéž, zdvojenost, stejná myšlenka užitečnosti jiným obrazem (ne tedy něco jiného, např. kontrast světla a tmy),

*Město/lampa:* je ale navíc rozveden dál do dvou podobrazů. Město na hoře – sůl by bylo možno ukrýt, ale město se neukryje (opět to není oslava učedníků!) – ví se o vás, jste na ráně, tak se podle toho chovejte;

15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

*Lampa*: podobraz blízký soli – jste tu, abyste byli užiteční, opět varování –

*Svítit všem v domě:* cílem je svítit ostatním = varování před tím svítit sami sobě! cílem je služba okolí;

*Sůl – město – lampa*: posun významu – sůl jen varování, aby se nezbláznili, s městem přidáno, že se nic neutají, když se církev zblázní, tak se to velice rychle rozkřikne, lampa – že se o to ani nemají snažit se ukrýt

16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

*Ať svítí* – *aby* *viděli* *dobré skutky*: ne učedníky, ale jejich dílo; svícení je prostě existence = např. anonymní dárce

*Dobré skutky* – kala erga = krásné skutky – aby odkazovaly k Bohu, krásný skutek třeba pomazání v Betanii (Mt 26,6-13: *Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se: "Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!" Ježíš to zpozoroval a řekl jim: "Proč trápíte tu ženu?* ***Vykonala dobrý skutek****. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila."*) – nejde o skutky konané pro naše zásluhy, ale jako důkaz, že jsme sůl a světlo, tedy nejde o nás, ale o druhé,

*Vzdali chválu*: misijní rozměr života a „zrcadlově“ čteno, pokud lidé za naše skutky slávu Otci v nebesích nevzdávají, pak to možná jsou užitečné věci, ale ne ty „krásné skutky“, o kterých je řeč (varování pro církev, aby se nestala pouhým poskytovatelem sociálních služeb)

**Píseň 151 Kdyby chtěli učit tátové**