Mt 25,1-13

**Píseň 151 Všichni otcové a mámy**

Moudré a pošetilé panny, aneb pro někoho bude příchod Páně brzy a pro někoho pozdě

**Píseň 57 Dům na písku postavený**

1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.

Další svatební podobenství = motiv společenství, hostiny, radosti, ovšem zde prozní motiv posledního soudu; *ženichovi* = kristovský motiv; *družičky*: („parthenos“), průběh svatby neznáme (vykladači nabízí všechny možné odpovědi), rekonstruujeme obráceně – podle předpokladu, že podobenství je z dobových reálií: čekají u domu, kde bude hostina, aby jako lampiónový průvod vyšly vstříc a doprovodily ho do domu; každopádně Ježíš očekává, že to bude srozumitelné; není zmíněna nevěsta (přichází s ženichem?), ale to ani v jiných podobenstvích, ale ani v Káni;

2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.

Dvě role, tentokrát dobrá a špatná ; podobenství vystavěno na principu „když dva dělají totéž…“ – rozdíl není na první pohled patrný (dům na písku/skále – stejná slova pro stavitele!) a je potřeba odhalit trýček;

3 Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.

Rozdíl je jasný, potud všechno ostatní bylo stejné; rozumné/prozíravé počítají s „během na dlouhou trať“, tedy s celou nocí; pošetilé fungují buď „teď, anebo nikdy“ (chiliasté), nebo to prostě neřeší

5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.

*Nepřicházel*: Je v domě rodičů nevěsty, dohaduje finanční stránku svatby; *na všechny:* i ospalost je shodná – není nikomu vyčítána! Spánek = smrt a probuzení = vzkříšení k soudu?; zní divně, že bychom po vzkříšení měli něco dávat dohromady; stačí jen nedostatek bdělosti (usnuly, ani nezvládly předtím sfouknout lampu) rozhodně je zdržení velké (usnuly všechny)

6 Uprostřed noci se rozlehl křik: `Ženich je tu, jděte mu naproti!´

Je tu jakési varování, dokonce s takovým předstihem, že je čas dát lampy do pořádku

7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.

I potřebu dávat lampy do pořádku mají všechny;

8 Tu řekly pošetilé rozumným: `Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!´

Prosba je logická, jednali bychom tak všichni

9 Ale rozumné odpověděly: `Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!´

Nemůžeme: opravdu nemohou? *olej*: nedělitelné věci jako víra, skutky, dary Ducha… všeho měly před usnutím stejně, takže jak mít „zásobu víry / skutků?; podobenství neřeší olej, ale vytrvalost („noc bude dlouhá!“); nevědí? některé rkp. „možná by se nedostávalo“; nechtějí? (kritický špílec vypravěče?) *Jděte ke kupcům*…“ se nakonec ukáže jako špatná rada – čekají, že ženich je ještě daleko a stihnou to? konkurenční boj, chtějí se jich zbavit?; „rozumné mají svůj podíl na na ztracení pošetilých v okamžiku jejich pokání; neřeší ani variantu „zůstat bez lampiček“ či „2 družičky na lampičku“; Kral.: Jako by řekly: Měly jste hojně času k dobrému, pročež jste pak k Bohu, když vás k sobě volal, nešly a dokudž čas byl, bez ustávání v dobrém nepracovaly, jižtě vás ta noc a tma zachvátila, v níž nelze žádného díla dělati, t. pokání činiti a s Bohem se smířiti. A protože svým svatokupcům, od nichž jste hříchů odpuštění kupovaly, nyní děkujte, a co ste sobě zpravily, toho užívejte. Neníť tedy tuto napomenutí, ale opační a důtklivé mluvení. Ironia. Neboť olej milosti Boží ne za peníze se kupuje, ale věrou darmo z lásky jeho se béře.

10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.

Průvod je poloviční, ale nikdo to neřeší; neřeší se ani jiné možné varianty (zůstat s čadící lampičkou); *zavřeny*: čas je jen omezený

11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´

Hostina už probíhá; přichází s křížkem po funuse

12 Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´

Možná konstatování: kdo jste, v průvodu jsem vás neviděl – jste sousedky, které se chtějí protlačit na svatbu; ale spíš rozhořčená kritika za zkažený průvod; Pustil je? Nevíme (Rick Joyner!: „Pošetilé panny skřípaly zuby v nejzazší temnotě,“ namítl jsem. „A to jsme také dělali. Žal, který jsme zažili, když jsme pochopili, jak jsme promarnili svůj život, převyšoval jakýkoliv žal tady na zemi. Temnotě tohoto soužení může porozumět jen ten, kdo ho zažil… Cítil jsem se jako v nejspodnější kobce pekla, přestože jsem stál před slávou Páně… Pán však zůstal pevný, dokud mi můj život nebyl úplně promítnut. Když jsem potom řekl, že mi to je líto a prosil jsem o milost jeho kříže, setřel každou mou slzu a odstranil všechnu temnotu.“);

13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Předchozí podobenství o nedobrém služebníku, kdy (z jeho pohledu) přišel Pán moc pozdě, zde brzy – prostě nevíme a je potřeba zohlednit všechny varianty;

**Píseň 189 Moudrost mi, Pane, dávej**