**Abraham shání ženu pro svého syna**

**Gn 24:1-28**

Abraham může bilancovat, je na konci života. A my se můžeme z Abrahamova bilancování poučit.

Co může dát tak starý člověk, jako je Abraham, mladým lidem plným síly? Abraham je stařec pokročilého věku. Dočkal se zaslíbeného syna, ale Sára již zemřela. Abraham je na konci cesty, jeho syn Izák brzy zůstane sám. Bude si vůbec umět poradit? Jak Abraham předá Boží zaslíbení svému synu, když je sám? To jsou pochybnosti, které slyšíme v přečteném příběhu. A jsou to i naše pochybnosti. Ne snad proto, že bychom se už ubírali do domu věčnosti, ale proto, že děti tak rychle rostou a my jim můžeme do života mluvit méně a méně.

A tak se při tom bilancování Abraham odhodlává ještě na jeden úkol, který je před ním. Kdyby si Izák vzal ženu z kenaanského lidu, pak by dost možná sešel z cesty tak, jako bratranec Lot. Sňatek tehdy zařizovali rodiče. Dnes je to sice jiné, ale starosti o naše děti jsou úplně stejné.

Abraham myslí především na víru svého syna, na Boží Království a z této perspektivy uvažuje o budoucnosti. A pak se rozhodne: *„Izák musí mít takovou manželku, která pochopí, proč jsem já, Abraham, kdysi vyšel z rodného domu!“* Manželku, která bude ochotná vyjít se svým manželem do neznáma – stejně jako to kdysi udělala Abrahamova Sára. Abraham ví, že když jsou na tento veliký celoživotní úkol dva, tak ho zvládnou. Proto si Izák nesmí vzít za manželku ženu kananejskou. Ne že by kananejky nebyly hezké, ne že by se mezi nimi nenašla žena skvělých vlastností, ale protože kananejka vyznává jiné hodnoty.

To není otázka rasy nebo národnosti, ani to není věc náboženské příslušnosti. Je to otázka víry. Tyto oddíly bývají vždy velmi těžké na vysvětlení. Hned si člověk vybaví: evangelíci – neberte si katoličky – a naopak. Věřící neberte si nevěřící a naopak. To je ale povrchní čtení. Nejde o vnější rozdíly, ale o vnitřní rozdíly. Izák musí mít ženu, která mu bude oporou a bude mu rozumět. Bude při něm stát v dobrém i ve zlém. Bude chápat důvody proč se přestěhovat tam, či jít jinam. Porozumí, nejen slepě poslechne, tomu proč se neusadit v bohaté, kdysi sodomské kotlině mezi hodnými, i když poněkud zkaženými domorodci. Proč se nehádat o majetek s pastýři svého synovce. Proč si nevybrat vždy to lepší, ale klidně jít do horšího, jen když s námi půjde Boží milost. Bylo by hodně toho, co jmenovat a o co jde, když vybíráte tu správnou, nebo toho správného pro své dítě. Vím ... řekněte, že dnes nevybíráme svým dětem partnery ... a přece vybíráme. Ne přímo jako za dnů Abrahama, ale ve svých modlitbách, snech a vizích vybíráme svým dětem budoucnost. A je to dobře. Prosíme Boha o šťastná setkání s tou pravou s tím pravým. Prosíme za to, aby ten náš synek, ta naše dcera měla všech pět pohromadě, když se dívá kolem sebe. Aby měli křesťanské hodnoty seřazené na prvních místech svého žebříčku i při hledání životního partnera. A trneme strachy, že si domů přivedou „kananejce“.

Rozdíl tedy není v tom, jestli syn získá Němku nebo Romku katoličku nebo protestantku, ale jestli ta žena bude s nim chtít sdílet nepohodlí života víry – putování k zaslíbené zemi, život rozpřažený mezi minulostí a budoucností. A to kananejky nechtěli. Byly fixované na zemi, na půdu, na své rodiště, na svá božstva. Abraham nebyl na zemi nikde doma. Nebyl zaměřen na šťavnaté pastvy jako Lot, který toužil po trvalém místě ve městě Sodoma. Věřil Hospodinu, bohu, kterého nešlo vyrobit ze dřeva nebo ze zlata. Svůj desátek dal Melkisedekovi, knězi Boha Nejvyššího, ale ke králi Sodomy se otočil zády. Kananejky ale raději měli malé bohy, které si mohli vyrobit a podržet v ruce než Boha Nejvyššího, který nemá ani jméno, ani chrám. Abrahamova „Zaslíbená země“ je pojem vše přesahující stejně jako dnes pojem „Boží Království". Je trochu v našich činech už tady na zemi a trochu v budoucnosti. V našem výhledu a v našem nasměrování. V tom, o co se snažit, oč usilovat, jakým směrem spolu plout mořem tohoto světa. Jde o to, jestliže si, můj milý Izáku, najdeš ženu, která neuznává podobné hodnoty jako uznáváš ty sám, tak až přijde krize, vypluje to na povrch a zjistíš, že rozpory mezi vámi jsou příliš veliké. Veškerou námahu pak vynaložíš jen na to, abyste vydrželi vůbec vedle sebe. A o to přeci v životě nejde. A tak proto záleží na tom, koho sňatkový sluha přivede. A co dnes? Máme nějaké možnosti poslat sňatkové posly? Existují vůbec tito andělé, kteří jdou a připraví setkání u studny? Nebo ve výtahu, či na english campu, nebo ve škole nebo jinde?

To všechno táhne Abrahamovi hlavou. Nemá již sil, aby sám vyšel hledat ženu pro Izáka, stejně, jako my nemůžeme dnes svým dětem nařídit, koho si vezmou. A tak hledá posla. Dobrého anděla,m který by zvládl tak náročný úkol. Zavolá ho a opět se tu v Bibli opakuje slovo: „VYJDI“. Vyjdi do země Mória. Vyjdi – neříká už Hospodin, jako kdysi řekl Abrahamovi, ale říká to sám Abraham lidskému a já myslím, že i Božímu poslovi - andělovi. *"Vyjdi a přiveď z mé země a mého rodiště ženu pro Izáka."* Abraham se už naučil z víry tolik, že si troufne slovem „Vyjdi“ vyslat svého služebníka. Abraham se spoléhá na Boží vedení. Na to, že vše dopadne dobře, i když je celý ten podnik dost šílený. *„Co když ta žena bude sice sdílet podobné hodnoty, ale nebude chtít jít, co potom?“* Tak nahlodává Abrahamovu starou úzkostnou mysl mnoho otázek.

A tak se jedná opět o velikou zkoušku. Co když je to celé špatně? Co když si Abraham všechno to své putování za Božím hlasem vymyslel? Neměl by se vrátit do reality? Je vůbec nějaký začátek a konec? Je nějaký cíl, který nám Bůh připravil?

To jsou velké otázky a velké pochybnosti, které si spolu s Abrahamem klademe také… Zejména, když bilancujeme a díváme se zpět. Mělo to smysl? O víře někdy i my pochybujeme, nejsme si někdy jisti, ale zpátky, a to víme jistě, zpátky – to nepřipadá v úvahu. Jít zpátky je ještě horší věc, než kdyby si Izák vzal za manželku kananejku. Když se člověk špatně ožení/vdá – jsou z toho problémy. Ale pořád je to lepší, než kdyby o svou víru přišel úplně. A právě zmíněný návrat do země otců a jiných bohů by pro Izáka znamenal, že by o víru v Hospodina přišel. Proto Abraham dvakrát opakuje: *„Chraň se mého syna zavést nazpátek!“*

Když nás přepadne veliký smutek a pocit, že naše životní cesta neměla smysl, nebo že příliš selháváme, pomůže většinou, když si vzpomeneme na Hospodinovy činy a na jeho zaslíbení. Abraham si v tuto chvíli před odchodem sňatkového sluhy vzpomněl, že Bůh ho vyvedl z rodné země, mluvil k němu a přísahal mu, že dá zaslíbenou zemi jeho potomstvu. A tak sluhovi říká: *„tento Bůh pošle před tebou svého posla, svého anděla“*. Abraham už zakusil, že se ve společenství Hospodinově nemusí bát budoucnosti. Už s ním přece něco zažil. Vzpomněl si na to, a z toho opět vzrostla jeho odvaha. Abraham vypočítává svému služebníku (i sobě to připomíná) trojí požehnání: „Hospodin ho vyvedl, mluvil k němu, a přísahal mu“. *„Tento Hospodin bude s tebou, a tak budeš nakonec moci přivést ženu pro mého syna.“*

I my bychom měli najít pevnou půdu pod nohama, jako našel Abraham. Abraham věří, že to dobře dopadne, že Bůh bude jednat. Podstatné ale také je, že musí jednat i člověk. Nestačí jen si ve víře něco přát a bude nám to dáno. Abraham vždy na své pouti prochází duchovním zápasem. Jedná. Vysílá sluhu. Služebník je vybaven na cestu, odchází do jiné země. Na tom dnešním příběhu je důležité, že jedná v jakési součinnosti člověk i Bůh. Proto nemůžeme přesně říci, co na této výpravě za vhodným partnerem činí přesně Bůh a co člověk. Možná na to z toho biblického textu nikdy nepřijdeme, ale co si můžeme zapamatovat je, že pro člověka je nejdůležitější zůstávat v kontaktu s Hospodinem. Dotazovat se na jeho vůli, mluvit s ním.

Na příkladu Lota je v Písmu vidět, že člověk, který zapomene Bohu děkovat a zapomene se na Boží vůli dotazovat, ztrácí smysl života a upadá do zoufalství. To se stalo Lotovi. I když byl díky Abrahamově intervenci ze Sodomy zachráněn a mohl vstoupit na Boží horu, jeho pohanské myšlení jej znovu vede k prosbě, aby se mohl zabydlet aspoň v městečku Soáru. Je to člověk městského typu, člověk, který má v hlavě na místo Božího království obchodní centra, dům, půdu, město. A tak Lotovy dcery místo, aby očekávaly na hoře Hospodinově na své budoucí partnery, které by jim Nejvyšší vybral, dopouštějí se incestu se svým otcem Lotem a plodí praotce zavržených národů.

Co tedy je z toho dnešního příběhu pro nás? Jistě ne to, že máme svým dětem vybírat partnery. To by někdo asi rád slyšel. Někteří byste to jistě rádi dělali, ale to není dobrý nápad. To nám Bible neříká. Z Písma dnes slyšíme o rodičích to, že i když je člověk na konci cesty, starý a unavený, stále může být příkladem svým dětem a svým vnukům. Abraham svedl dobrý boj víry i v takto pokročilém věku. Abraham překonal pochybnosti a zůstal duchovní autoritou jak pro svého služebníka, tak i pro svého syna. Můžeme vzpomenout, že duchovní moudrost není vázaná na věk, že mladičká Marie přijala Boží slovo s velikou pokorou, kdežto starý Zacharjáš musel oněmět, protože neuvěřil. Zápas víry se odehrává v každém věku. Abraham i ve svém pozdním věku myslí na budoucnost – na Boží Království. Ví, že i když brzy zemře, Boží dílo bude pokračovat. Abraham se nemusí bát smrti, protože vidí dál. Abraham věří, že všechna naše námaha, všechno trápení, stáří a umírání je součástí větší cesty, která člověka přesahuje. A součástí té cesty je i vhodný partner pro manželství. Abraham se upíná k Bohu a tak má sílu vést dál svůj boj víry. A je to úspěšný zápas. I když už byl sám – bez Sáry – cítil se být součástí většího společenství, větší rodiny. I my se můžeme navzájem nést a podporovat na této cestě. V této abrahamovsky „dobré víře“ – že Bůh bude s námi. S výhledem, že Hospodin připraví to, co potřebujeme.

A jak to vlastně dopadlo? No skvěle. Hospodin Abrahamova služebníka přivedl k jakési studni právě ve chvíli, kdy k ní přicházela ta pravá dívka. Ano, náhodné setkání. A náhody ... ty náš Bůh drží ve svých rukou. Být v životě ve správnou chvíli na správném místě to umí režírovat jen Hospodin. Izák potřeboval manželku. Abraham poslal posla a Hospodin mu ji připravil. Tak i my můžeme spolu s ním prosit: „*Hospodine, Bože mého předka Abrahama, dej, prosím, ať se potká se mnou to, co jsi pro mě amé pro děti připravil.“* Amen