Mt 7,24-27

**Píseň 147 Kdo mě z pout mých**

Kázání na hoře končí sérií výroků, kdy jsou nabídnuty dvě možnosti (široká/úzká brána, dobrý/špatný strom, moudrý/pošetilý stavitel), pokaždé jde ale o podobenství, ilustraci Ježíšova „berte mě vážně“ (závěr velmi provokativního kázání!):

1. široká/úzká brána – jde o to ji najít, tj. najít Krista

2. dobrý/špatný strom – odlišit ho od falešných proroků (ne podle řečí či prvního pohledu, ale podle skutků: podle toho co dělá Ježíš a co dělají oni)

3. moudrý/pošetilý stavitel – nejen slyšení Ježíšova slova, ale i jeho plnění

**Píseň 57 Dům na písku postavený**

24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. 25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále. 26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. 27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."

Text se doslovně opakuje, což je stylistický záměr, pointa je v té velké podobnosti, v tom, jak málo se od sebe liší rozumný a blázen, aby vynikl rozdíl,.

*Rozvážný* (fronimos) – běžné označení pro praktického a schopného člověka

*Pošetilý* (moros jako sůl Mt 5,13) velmi diskvalifikující – upozorňuje, že půjde o víc (a půjde – poslední soud)

*slyší* ***a plní***: klíčový rozdíl; důrza na plnění již Mojžíš (Dt 31,9n): *I napsal Mojžíš tento zákon a předal jej kněžím, Léviovcům, kteří nosili schránu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským starším. Mojžíš jim přikázal*: … *Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, který žije v tvých branách, aby* ***slyšeli a učili se*** *bát Hospodina, vašeho Boha, a* ***bedlivě dodržovali*** *všechna slova tohoto zákona*. Ve stejné intenci Jk (1,21-22): …*přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe*! + obraz člověka v zrcadle (i zde ukázka rozumnosti :: bláznivosti)

*skála:* Ježíš („postav svůj život na Pánu Ježíši“), resp. „Ježíšova slova“, tedy jeho učení, výklad SZ, vztah k Bohu, cesta…: slovesa slyší + plní => postaví; podstatné jméno „slova“ => skála, nejčastější výklad, základ je (lutersky) mimo nás; nemáme se čím chlubit;   
nebo (kalvínsky): skalou je slyšení **spojené s plněním**, důraz na naší aktivitě, (protože slyší oba) – závěr kázání, tedy kazatelův apel (farář říkající stejné kázání v následujících nedělích => plnění); Postav svůj život na tom, že nebudeš jen posluchač, ale také konatel (podle Jk);   
Ještě zřetelněji Lk (6,47n): *Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům:* ***kopal, hloubil, až položil základy na skálu****. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který* ***vystavěl dům na zemi bez základů****. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká."* – anl. Karlův most 1890, Lk má před očima spíš kamenný městský dům, zatímco Mt venkovský z nepálených cihel;   
dává smysl i v kontextu závěrečné trojice: *slyší a* ***plní je:*** slyšení + plnění je základ pro křesťanský život těch co   
1. široká/úzká brána => našli Krista, uvěřili, že jeho cesta vede k životu,   
2. dobrý/špatný strom => odlišují ho od falešných proroků, protože vidí jeho skutky a teď   
3. moudrý/pošetilý stavitel => žijí stejně jako on.   
To lze nazvat „stavěním na Ježíši“, ale poselství třetího podobenství už není o Kristu, ale o nás – na Kristu musíme my budovat sami sebe, křesťanský život je sebebudující, 1Kor 13n: *Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.*; možno dotáhnout až tak, že praxe zpevňuje základy; je to rozumné, rozvážné, i když to tak třeba na první pohled nevypadá; naopak bláznivé je slyšet a nezařídit se podle Ježíše

*dům*: stavby se nesrovnávají, nejsou to konkurenční firmy – nemá smysl koukat po druhých, shodné formulace spíš ukazují k totožným domům (stavěným třeba i se stejnou pílí!), tedy na první pohled, rozdíl je „pod povrchem“, skrytý, v základech; každopádně se to ukáže až časem (bouře);   
alegorický význam možno měnit: celý život? Postoje, názory? Rodina? Sbor? Konkrétní aktivita? Kral.: svou víru, lásku, naději, pobožnost, svědomí své a sumou samého sebe jako živý kámen v Chrám duchovní (=1Pt 2,4n) – v intenci WWJD = vždy je potřeba „stavět na Ježíši“, tedy ptát se Boží vůli a také ji co možná přesně realizovat (logické: nestačí jen slyšet);

příval: (Mt bouře, Lk záplavy) opět stejné, doléhá na oba, není to trest pro ty špatné, ani dobrý základ není garance toho, že se nám cosi vyhne;   
poslední soud? – předchází v. 21-23: *Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´* a pak: v. 24 *A tak každý, kdo slyší…:* byla to svévole, která sice funguje /proroctví, exorcismus, mocné činy – tu moc máme/, ale v tu chvíli nebyla podle Boží vůle /byla v tom nějaká nepravost: sobectví, pýcha…/), tedy ne stavění na Kristu a jeho Slovu, ale na schopnostech, které nám dal.   
životní krize? s důrazem, že krize jsou totožné a toho, že aktivní křesťan není uchráněn pokušení, ve kterém na rozdíl od pasivního = praktický život skutečně posiluje!;

**Píseň 118 Je lepší na skále (popř. 114 Jděte dál)**