**Kázání 5.11.2023**

Před více než 30 lety jsem se seznámil se ženou, se stejným příjmením jako je moje. Jelikož k žertům nemám daleko, utrousil jsem, že to může být moje teta. Paní nezůstala nic dlužná a údajné příbuzenství chtěla pozvednout až na maminku. Polkl jsem naprázdno a gentlemansky jsem mlčel – i když se mi to tuze nelíbilo. Mamka je přece jedna a nikdo nemůže zaujmout její místo – je to jasné a ta cizí ženská se dere na její postavení.

Jenže ne všichni v tom mají jasno, a tak potřebujeme dnešní evangelium, aby se nám rozsvítilo.

Jeden je mistr, jeden Otec, jeden učitel. Je to přece tak jasné.

Ano, byli jsme vedeni, možná dokonce i mnohými mistry – ale i tito se nevyznají ve všech oborech.

Nazýváme otcem, kromě vlastního táty ještě další muže, ale dávají oni opravdu život se vším všudy?

Prošli jsme rukama mnoha učiteli a s Františkem Lukešem můžeme říci: Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl.

Ani Ježíš, ani jeho Otec, nestojí o první místa v nějakém shromáždění jako pánové, kteří obsadili Mojžíšův stolec a rádi to ukazují svým oblečením i bižuterií.

Stojí ale o to, aby nás učil, formoval a uvedl do plnosti života.

Uvaž tedy, od koho přijímáš rady, čími pravidly se řídíš a koho sis zvolil za svůj vzor.

Kdo je tvým mistrem?

Kdo ti je Otcem?

Kdo je tvým učitelem?

Jestli je to Ježíš a jeho Otec, máš vyhráno. Jestli ne, máš čas to ještě změnit.