**Abrahamovi hosté**

**Gn 18:1-16**

Abraham byl člověk, jehož víra a život patří k těm následováníhodným příkladům, které nás mohou inspirovat v naší cestě životem. K Abramahovi jednoho dne přišli tři hosté. Objevili se z ničeho nic před jeho stanem za poledního žáru. Měli úkol vyřídit Abrahamovi od Hospodina vzkaz, že jeho manželka Sára otěhotní. Ten, kdo zná Abrahamovy příběhy, ví, že tento vzkaz patřil k těm nejdůležitějším vzkazům celého Abrahamova života. Podívejme se ale na to, jakým způsobem mu jej Pán Bůh vyřizuje. To může být poučné i pro nás, kteří chceme slyšet Boží vzkazy a necháváme Pána Boha mluvit do svého života.

Pán Bůh s Abrahamem mluvil před tím již několikrát. Už kdysi v Ur Kaldejském mu řekl, aby odešel. Po několika letech v městě Cháranu mu znovu řekl, aby odešel i odtud. O tom jsme slyšeli kázání předminulou neděli. Pak v zemi, kde putoval, mu Bůh řekl, že z něj učiní veliký národ. A ještě později s ním Bůh uzavřel smlouvu, při níž procházel jako hořící pochodeň mezi půlkami obětních zvířat. O tom jsme slyšeli kázání minulou neděli. Kdykoli Hospodin s Abrahamem mluvil, byla to mimořádná chvíle.

O to větším kontrastem působí návštěva tří mužů, o které jsme dnes četli. Odehrává se dost nenápadně. V jakémsi tichu, nenápadně a bez okázalosti. A přitom šlo o tak důležitou návštěvu. Člověk by až přehlédl, že jsou to Boží poslové. Vše, co Abraham s Bohem do této doby prožil, směřovalo k  okamžiku, že bezdětný Abraham a neplodná Sára budou mít syna. Syna z něhož, vznikne veliký národ. Všechno, co Hospodin Abrahamovi do té doby dělal, bylo vždy pod úhlem zaslíbení potomka. A když přichází ten veliký okamžik, ten den „D“, kdy Sára má otěhotnět, přijdou k Abrahamovi nějací tři muži a tváří se, že půjdou hned zas dál. A bez pozvání by skutečně zas šli. Měli totiž ještě další úkol ohledně Sodomy.

Proč nám to Pán Bůh dělá? Pán Bůh je bohem hromů a blesků, soudu, hněvu, zemětřesení, kdy to s člověkem v životě smýká sem a tam, ale když jde o „opravdu důležité věci“, přichází k nám v podobě obyčejných lidí. Nenápadně, tiše, bez pompy a bez síly. Proč nám to Pán Bůh dělá? Co když Ho přehlédneme? Co když budeme příliš zaměstnáni? Co když budeme zrovna plní svých starostí? Znáte to: “*Voly mám, ves jsem koupil a stavím vinohrad, tak prosím mě omluv, šel bych rád.”*

Proč nám to Pán Bůh dělá? Protože my sami musíme poznat, jeho jednání v našem životě. Protože je na nás, zda jej pozveme ke svému stolu, zda ho budeme přemlouvat, aby s námi zůstal. Zda pro něho připravíme hostinu, zda si na něho uděláme čas, zda vše ostatní odložíme proto, abychom byli s ním … Proč nám to Bůh dělá? Protože nechce, aby náš zájem o Něj byl vynucen oslnivou září blesků, hromovým duněním zemětřesení nebo andělskými slovy nebeských kůrů. Protože to má být naše rozhodnutí, náš zájem, naše rozpoznání důležitosti věcí, náš čas, který mu věnujeme. Protože hledá víru na zemi, mezi námi a v nás.

Abraham to nepřehlédne. Je mužem víry. Abraham se nenechá zmást všedností a obyčejností příchodu tří neznámých mužů. Okamžitě v nich rozpoznává Boží posly. Biblický text nenaznačuje nic, co by nám prozradilo, podle čeho v nich Abraham Boží posly poznal. Toto „nic“ je důležité. Nebylo nic, podle čeho by se dali jako Boží poslové identifikovat. Žádná svatozář, žádné znamení, žádná mimořádná slova. A navíc, jakoby hned chtěli jít dál. Tato ostýchavost, spěch a obyčejnost se v Bibli u Božích poslů objevuje i na jiných místech. Třeba Gedeon se také setkává s Božím poslem, kterého musí přemlouvat a zapřísahat, aby zůstal a neodešel. Tak i Boží Syn, Ježíš Kristus, přichází nenápadně a málokým poznán. Jako host, jako poutník, který prosí o vodu.

Když Bůh mluví s Abrahamem má to vnitřní náboj, který v hebrejštině vynikne víc než v češtině. Hebrejština je kouzelný jazyk. Obsah sdělení v hebrejštině není v podstatných jménech, ale ve slovesech. V češtině a jiných evropských jazycích je to „podstatné“ pro sdělení právě to „jméno“. Ale v hebrejštině ne. V hebrejštině není podstatné “kdo” to udělal, ale “co” ten “kdo” udělal! Proto má ten jazyk vnitřní náboj. Jde o děj. O skutek - O čin. Ne o jména. Ne o údaje. Ne o názory. Proto si dnes všimněte sloves, že Abraham: „seděl“ pak se „rozhlédl“ a pak „spatřil“ a „vyběhl“ a „sklonil se“, “stál” a “čekal”. A zcela paradoxně to celé končí tématem „O smíchu“.

Vím, že se na některé z vás v těchto dnech štěstí neusmívá. Na Abrahama se také neusmálo mnoho let. Byl už stařec, Bůh zaslíbil jeho potomkovi zemi, ale Abraham už asi nemůže mít děti a jeho žena Sára už nemá možnost otěhotnět. Ta doba, kdy to šlo, už minula. Štěstí se od nich odvrátilo. Ale i život bez potomka má smysl. Člověk si hledí jiných hodnot. Cení si toho, na co jiný, dětmi obklopený, nemá čas. Bolest přebolí, i když vzpomínky zůstanou. Chci říct, že Abraham nebyl vždy jen dítětem štěstěny a neprožíval všechny roky svého života jako veselý praotec, který má víru i život zmáknuté. Bible nám říká, že si občas zoufal a občas se choval velmi nemoudře, pošetile a bláznivě. Např. to s tím Egyptem nebo s Izmaelem bylo dokonce hodně hloupé a zavinil si tolik starostí, že mu není co závidět. Ale pak přišel ten dnešní den. Den, kdy Abraham sedí ve stínu svého stanu a čeká na večer. Je horko a nejde nic dělat. A najednou … je před ním Hospodin. To se neděje jen praotcům. To se může stát i nám.

Když máte, pocit, že se vám ukázal Hospodin, udělejte maličkost. Udělejte to, co udělal Abraham. „Rozhlédněte se!“ To je to první sloveso. Rozhlédnout se. Maličkost? Ne! Sloveso! Čin! Rozhlédnout se znamená „zbystřit pozornost“, „zastavit se“ se v tom, co právě dělám (dokonce i v tom poledním horkém “nic nedělání”). Abraham si „převedl myšlenky“ na to, co se objevilo před ním.

Kdy se rozhlédneme? Děti znají. Když přecházíme silnici, je třeba se „rozhlédnout“. Co uděláte? Přestanete myslet na to, nač myslíte a je třeba podívat se pořádně nejprve doleva, potom doprava a zjistit, zda nejede nějaké auto. A pak přejít a stále se dívat. Něco takového udělal Abraham. Nešlo sice o přechod před běžícím velbloudem, ale šlo o přechod z něčeho již zavedeného, co Abraham znal, na něco nového, co bylo na druhé straně pomyslné silnice. Šlo o to přejít na druhou stranu. Tam, kde Abraham ještě nikdy nebyl. A pak můžeme, jako Abraham spatřit Boží posly. Oni stáli „naproti“ němu, ale on si jich všiml, až když se rozhlédl. To je celý Hospodin. Máte ho přímo před očima, ale nevidíte Ho, dokud se pořádně nerozhlédnete. Je přímo proti vám a přesto Ho můžete přehlédnout … *„Zastav se, bratře můj, kam tolik pospícháš“*. Tak začíná jedna stará, už přežitá, písnička. Rozhlédnout se je fakt důležité.

A tak se stalo, že Abraham spatřil Hospodina. Spatřil ho v podobě tří poslů, které Bůh poslal. Jeho další reakce je spontánní. Další dvě slovesa: „Vyběhl“ a „sklonil se“. Pozor! Naše reakce ale může být i jiná. Znám lidi, kteří Boží posly „spatřili“ a vyběhli … jenže opačným směrem. Pryč od Hospodina! Utekli. Protože se Boha báli. Protože se styděli. Protože nechtěli, aby jim Bůh mluvil do života. Protože měli své plány. Protože se nechtěli o své místo dělit s Hospodinem. Například ten bohatý mladík, který po setkání s Ježíšem odešel zarmoucený pryč od Něj. Byl vyzván k následování, ale měl jiné plány. Nebo pasáci vepřů v Gadaře. Také od Ježíše utekli. I obyvatelé okolních měst, jej prosili, aby odešel z jejich krajiny. A tak není ani u nás jisté, že poběžíme tím správným směrem – blíž k Bohu.

Radím, utíkej přímo k Němu. A to tehdy, když je ti „hej“ i tehdy, když tě všechno bolí. Čím jsme blíž u Něj, tím méně bolí rány, které od života dostáváme. U Něj je řešení. Nová naděje. U Něj je zase radost. A pokoj. U Něj se rány hojí. A jizvy zacelují. U Něj je nové zadání. Ta druhá šance. U Něj se rodí nový smích, jak Abraham se Sárou už brzy poznají.

Ano, „Smích“ … tak se bude jmenovat jejich syn. Izák bude jejich šťastným Smíchem. My dobře víme, že existuje jméno „Strach“, ale ono existuje i jméno „Smích“. A Izák je Smích. U Hospodina se rodí Abrahamovi a Sáře jejich Smích. Chceš se smát? Jdi k Hospodinu. Jdi k Ježíši. Ježíš je totiž lidská podoba Hospodinovy rozjasněné tváře. Té usměvavé tváře. Té přikloněné. Té odrážející Boží světlo. Ježíš je Božím úsměvem. Božím radostným smíchem. Izák, jako předobraz Ježíše, byl Božím malým smíškem. Ježíš je pak velkým a šťastným úsměvem Boha Otce. Radostí nad tím, že smrtí všechno nekončí. Že je pro co žít. Že *“Vykupitel můj je živ!”* a přimlouvá se za mne. Že kůži svou dal na trh, abych já o tu svou nepřišel. Že Satan je přemožen. Že zlu nepatří konečné vítězství, že světlo přemáhá temnotu, že noc končí dnem. Proto se Hospodin směje. Proto jsou učedníci Krista nadšení. I démoni se jim podrobují v Ježíšově jménu. Proto učedníci od Krista nechtějí jít pryč. Proto s Ním zůstanou i v utrpení. Proto i Abraham přistoupil k Božím andělům a „sklonil se“ před nimi.

„Sklonil se“ … To je další sloveso. Existuje zvláštní druh lidí s takovou zvláštní náturou, kteří neskloní svou hlavu před nikým. Ani před Bohem, ale vyzvou ho na souboj. Plivnou mu do tváře. Otočí se k Němu zády a rvou se se životem sami a vykřikují, že se bez Boha obejdou a že jej nepotřebují. Pyšní, hrdí, ješitní, samolibí. Bůh se pyšným protiví, ale milost dává pokorným. Těm, kteří skloní svou tvář, odloží svou pýchu, vstanou ze své židle, slezou ze svého koně, a postaví se docela tiše, a čekají, dokud Hospodin nepromluví.

Abraham poutníky pozval, pohostil a stál u nich ve stínu stromu. A ne jen tak, aby se neřeklo. Nabídka chleba chleba je výrazem pohostinnosti a věta: *„Přece nepominete svého služebníka“* je přemlouváním, aby poutníci zůstali. Když odvětili: *„Učiň, jak říkáš“,* šel Abraham za Sárou a nechal jí zadělat těsto na chleby. Kolik jich měla udělat? … Jeden, dva, tři celkem? Nebo snad pro každého poutníka ještě jeden na cestu? Čteme, že mouky na ně mělo být 3míry, doslova „3sey“, což je 3x12 našich litrů neboli kilogramů mouky. To je 36kilo mouky! To nebylo jen tak ledajaké „sousto chleba“, že. To byla hostina pro celý Abrahamův dům a jeho obyvatele. To byly zásoby chlebů připravené poutníkům na další cestu. Mladé pěkné dobytče bylo zabito a maso z něj připraveno k jídlu. To není jen 2 či 3 kila hovězího zadního, při kterých máme pocit, že zkupujeme celý krám a opatrně vysvětlujeme, že k nám přijdou hosté. To byly hody. Hody o kterých v Bibli čteme, že má člověk udělat, když se setká s Hospodinem, když slaví Desátek, když se z Hospodina raduje. Máslo, mléko, to byly pochoutky, které lidé nejedli každý den. To bylo jen po mimořádnou slavnost. A ta právě přišla a málem by odešla bez poznání a bez vyřízení vzkazu.

My máme dnes pragmatický, rychle prožitý život, ve kterém si občas uděláme radost. Ano, uděláme „sobě“ radost. Odpočineme „si“. Pobavíme „se“. „SE, SI, SOBĚ“. Ale „udělat radost druhému“, to je něco víc. Radost, kterou připravíme pro druhé, nás samotné potěší víc, než radost, kterou si uděláme sami pro sebe? Desátek, neboli prvotina byla hostina, kterou člověk udělal pro druhé, ale měl z ní užitek i sám. Byla to radost z Hospodina. Z desátku se celé společenství radovalo před Hospodinem, z Hospodina a kvůli Hospodinu. Abraham zde připravuje hostinu pro obyčejné poutníky, ve kterých rozpoznal Boží posly. A myslím, že slavil celý Abrahamův dům. Apoštol nám říká: *„tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly“*. A Pán Ježíš říká: *„dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit*“. Bůh k nám přichází v jejich kalhotách a v jejich botách.

A oni nesli tak důležitou zprávu! Zprávu všech zpráv. Zprávu o tom, že Abrahamova manželka Sára otěhotní. Sára to slyší schována ve svém stanu a směje se. Poslové jsou jejím smíchem dotčeni. Sáru to mrzí a stydí se, že se smála, ale opravdu to, co říkali, bylo k smíchu. I syn se bude jmenovat Izák - „Smíšek“. Abraham i Sára byli již sešlí věkem, jak by mohli mít dítě? Kdo by se nesmál při informaci, že bude mít v tomto věku dítě? Ale odpověď Božích poslů je naprosto odzbrojující svojí otázkou. Je to otázka, která by v nás měla zůstat a zní: *„Je to snad pro Hospodina nějaký div?“* To, co se nám lidem zdá divné, obtížné nebo nemožné, *“je snad pro Hospodina nějaký problem”*. To, co je pro Boha problémem, bývá naše nedůvěra. Malá víra. Pochybnosti. Náš nezájem o Jeho věci. Ale to, aby měla neplodná stařena s mužem sešlého věku dítě, to není pro Pána Boha žádný div.

Ptejme se, zda to, či ono v tom našem životě, je pro Hospodina nějaký div. Ale ne to, nebo ono, co bychom my rádi, ale to, co by On pro nás rád chtěl mít a nám se to zdá nemožné. Pro každého má připravené něco jiného. Musíme najít cestu. Mapou je Písmo, ukazatelem modlitba. Bůh s sebou bere svého průvodce: tj. svého Ducha i svého prostředníka: tj. svého syna Ježíše Krista. I k Abrahamovi přišli tři muži, tři hosté… A ve všech třech byl sám Hospodin. Pro některé to je důkaz Boží Trojice. Ale to není důležité. Důležité je, že zatímco jedli, Abraham zůstal tiše stát ve stínu stromu. „Stál“ a „čekal“. To jsou poslední dvě slovesa, které bych zmínil.

Abraham tu stojí v pozici sluhy. Připraven vyplnit jejich přání. Odpovědět na jejich otázky. Přinést další cukr, sůl, chléb, vodu. Tento postoj se musíme naučit, jestli se chceme od Boha něco dozvědět. Poutníci neřekli svůj vzkaz hned, sotva co přišli a ani Abraham je nepohostil “za to”, co mu řekli. On je pohostil předem a tiše čekal, jestli pro něj mají, nebo nemají nějaký vzkaz. Čekal dokud se nenají, nenapijí, možná nezdřímnou. A čekal trpělivě. My ve svých modlitbách často zahrneme Pána Boha svými dotazy a svými přáními. Naše modlitby mají opačný postoj, než měl Abraham. Postoj, kdy my si hovíme na poduškách svých myšlenek a Pán Bůh jakoby stál u nás a naslouchal nám. My přednášíme stojícímu Pánu Bohu svá přání s prosbou, aby je vyplnil. *„Pane Bože, prosíme Tě, za dobrý den, za pomoc při zkouškách, za uzdravení, za sílu, za odvahu, za zdar, za lepší práci, za vyřešení konfliktu v zaměstnání“* … A milion dalších požadavků sypeme na Boha v představě, že on je ten kdo stojí jako sluha a plní naše přání a přinese nám je na zlatém podnosu na náš stůl. Ale v dnešním textu je vykreslena ta scéna opačně. Hospodinovi poslové polosedí, pololeží, jedí, rozmlouvají mezi sebou a Abraham u nich stojí a mlčí. Abraham je ten, kdo stojí a kdo je připravený jednat. A mlčí! Nezahrnuje Hospodina dotazy, ale čeká, až Hospodin dojí a skrze posly promluví.

To je moc důležité. Někdy Pána Boha vůbec nepustíme ke slovu, protože máme moc řečí. A přitom to, co On nám chce říci je pro nás mnohem důležitější, než to, co my potřebujeme říci jemu. Umím si představit, že se Abraham mohl poslů ptát na tisíc věcí, které ho buď zajímaly, nebo které ho v životě potkaly. Ale praotec mlčí. Stojí u nich připraven ke službě, čeká, co poslové řeknou. Umíme čekat před svým Pánem? Umíme vyhlížet Jeho slovo? Dokážeme v modlitbách mlčet a zůstat na příjmu? Naše těkavé myšlenky vyhlížející neustále se střídající zážitky těžko spočinou. Dá se to ale naučit. Chce to sloužit Pánu. Při službě Pánu se člověk zase znovu naučí na Pána čekat a naslouchat hlasu.

Abrahamovi se toto umění opravdu vyplatilo. Andělé znenadání promluví k novému tématu. Promluví jako první. A ejhle. Není to řeč o tajemstvích nebes, ale zeptají se na Abrahamovu ženu Sáru: *“Kde je tvá žena Sára?”* Jakoby se dnes zeptali: „Jak se daří manželce?“ „Kde je?“ Nepovzdechl si Abraham v tu chvíli? Snad. Boží andělé, jakoby začali mluvit „O počasí“. „Dneska je ale žár, mělo by zapršet … a jak se má manželka, kde je… a jak se množí ovce a kozy… tak dík za jídlo a my zase půjdeme!“ Abraham je ale v postoji služebníka a tak nemá problém s jejich otázkou. Odpověděl by na jakoukoli otázku. A tak řekl jednoduše: *„Sára je tedy ve stanu.“*

A pak to přišlo… Zčista jasna. Jako blesk z čistého nebe. Jako úder do uší. Abraham se zachvěje. Jeho srdce prudce zabuší. Hospodin náhle promluvil v moci. A on slyší slova: *„Tvá žena bude mít syna“…“ Je to snad pro Hospodina nějaký div?“…“V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."* A v tu chvíli, v tom kratičkém čase v té jediné prosté větě se pro Abrahama otevírá celý vesmír. *“Sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat”. “Já Hospodin, tvůj Bůh, ano!”* A Abraham, kterého právě toto tolik let trápilo, náhle slyší odpověď na své trápení. A nejen odpověď. Cítí Boží moc s jakou to je řečeno. Slyší tu nezvratitelnost Božího rozhodnutí, které nebrání ani Sářin smích, protože vedle ve stanu poslouchala, ani malá víra, ani obavy starých manželů. Prostě to tu teď je a je to tvoje a ty si to vezmi! A je Hospodin je naprosto svrchovaný. A v tu chvíli houby záleží na Sářině víře, jestli je malá nebo velká. Prostě vám teď Hospodin dává to, co vám slíbil a co jste si tolik let přáli. A nic v celém vesmíru to nezvrátí!

A tak na závěr malé shrnutí: „Takhle to chodí, když Hospodin mluví“ … Když my ho mluvit necháme! Když jej vyhlížíme, když k němu přicházíme, když se před ním skloníme, když mu sloužíme a když na jeho slovo čekáme. Pán Bůh promluví a vznikají nové věci. A s nimi přichází šťastný smích.

Když promluvil v příchodu svého Syna, Ježíše Krista, čekali mnozí soud a trest. Jenže ono přišlo Boží milosrdenství. Evangelium. Dobrá zpráva o Božím odpuštění. Přišel Boží úsměv. Boží rozjasněná tvář. Nad tebou, nade mnou, nad tímhle světem. Amen