**ŽÁDNÝ Strach**

**Introit: Iz 41:10 ; Iz 43:1-7**

Tématem kázání minulé neděle bylo varování. Každé varování produkuje strach. Nebyl jsem jediný, na koho před týdnem padl strach už při čtení z Písma a znásobil se během kázání. Zvolený král Saul se Bohu zpronevěřil a Bůh jej zavrhl. Strach je na místě, je-li třeba před něčím varovat. Je-li třeba obrátit naši pozornost na blížící se nebezpečí. Proto jsem si položil otázku, jaké nebezpečí se v souvislosti s instalací nového kazatele na sbor blíží? A nebyl jsem sám, kdo na ni nedovedl odpovědět. Pokud varování a bázeň není od Hospodina, pak je jedině od toho Zlého. Od toho, který bere Božímu dítěti odvahu, který mu podlamuje nohy a který jej sevře malomyslností. Proti strachu tohoto druhu máme v Písmu mnoho varujících veršů. To proto, že strach od Zlého je častější než strach od Hospodina. Než svatá Boží bázeň. Než Boží varování, které je k naší spáse. Mnoho Božích žen a mužů padlo kvůli strachu, který jim do mysli vložili lidé nevědomky sloužící Satanu. Tak, jako Petr, který Krista odrazuje od cesty kříže. „Jdi mi z cesty, Satane!“ Tak musí na Petra zařvat Ježíš, aby odrazil strach, který na něj Petr přenáší. A jsou-li tito varovatelé naši představení, naši vedoucí, naši šéfové, naše autority, je o to těžší vyfiltrovat slovo Hospodinovo skrze ně řečené, a slovo toho Zlého, který se jich zmocňuje. V Písmu čteme: „Kdo stojí v čele, má být horlivý a odvážný.“ Ne nadarmo je v 1. kapitole knihy Jozue řečeno Jozuovi celkem 4x: „Buď rozhodný a udatný.“

Podíváme se dnes na to, kde všude se v našem životě může strach zabydlet a jak mu s Boží pomocí čelit. Co strach vlastně je? Jak vzniká? … *„Jdeme po ulici a za rohem se objeví pes … rottweiler … a na volno. Divně na nás kouká a s nejistým výrazem se k nám blíží, náhubek – nemá. Hlavou se nám honí myšlenka – ten mě kousne. Co budu dělat, když mě kousne? Pes je už na pár kroků a z hlavy se náš strach rozproudí do celého těla: srdce bije, nohy ztuhnou, rozhlížíme se, jestli si někdo psa přivolá.“* Co je to strach?… Strach je tedy trápení z něčeho, co očekáváme, že se stane. Nakonec se naše obavy vyplnit nemusí. V životě jsem potkal mnoho lidí, ale nikoho, kdo by byl vůči strachu imunní. Pojišťovací agenti právě tohoto jevu plně využívají. Nejprve potvrdí vaše priority. Souhlasí s vámi, že peníze vám život vašeho „manžela“ nebo „ženy“ nikdy nenahradí … a pak najednou řeknou: *"Stát se to ale může a co bude pak …"* – proto vám nabízíme životní pojištění. Nebo si máte představit, že vám shoří dům – *"stát se to může"*. Ale nejde jen o agenty. I rodiče sami svým dětem vkládají do mysli obavy už od rané dospělosti typu: *„Už by ses měl oženit (vdát) a moc nepřebírat, jinak zůstaneš "na ocet".* Nebo v zaměstnání zazní věta: *„Možná se bude propouštět, zatím není jasné, kdo půjde.“* Vaše sousedy vykrade zloděj a vy si řeknete, že jste to mohli být vy. Vaše roky pečlivě vychovávané děti přicházejí do puberty a najednou si přestanete být jisti tím, zda obstojí všem nástrahám života. Strach je tedy trápení z něčeho, co očekáváme, že se s určitou pravděpodobností stane. Jenže nakonec se naše obavy vyplnit nemusí. Strach je mocnou silou v našem životě. Jako je možné ovládat koně opratěmi, můžeme být i my ovládáni i na kolena sraženi právě strachem. Dovolte, abych položil otázku: *„Má v našem životě strach nějaký pozitivní význam?“* Ano, má:

**1)** Díky němu nejdeme do věcí, které by nás zabily. Existují strachy (obavy), které jsou běžnou součástí zdravého života na tomto světě. Uvidíš auto, které se nějaký způsobem vymklo řidičově kontrole, dostalo smyk, řítí se na tebe a tak přirozeně mizíš ze silnice a přeskakuješ třeba nějakou zídku. Důvodem tvé rychlé reakce je strach. A je to velmi dobrý, zdravý, normální strach. Je to stejný strach, který ti zabrání, aby ses klouzal na tenkém ledě, dával své ruce na rozpálený hrnec apod. Tyto strachy jsou Božím darem, který nás má ochránit před nebezpečím, aniž bychom se museli zastavit a promýšlet, jak máme zareagovat, aby to bylo správné. V tu chvíli nemáme jednoduše na takové přemýšlení čas.

**2)** A je tu ještě jeden druh strachu, který Bible doporučuje. Strach konat zlo.Příkladem je Mojžíšova zkušenost – Ex 20:20 Mojžíš lidu odpověděl: *"Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit."* Mojžíš utěšuje chvějící se lid. Strach z Boží blízkosti, který prožívali, nebyl správný, nebyl důvod proč se Boha bát. Ale způsobil obavu hřešit. Tento paradox částečně objasňuje použití rozdílných výrazů v textu pro slovo bát se v původním hebrejském verši. První *„Nebojte se“* mluví proti strachu a druhé *„budete se ho bát a přestanete hřešit“* mluví pro strach. Každé slovo má jiný slovní základ. Takže tu máme dva druhy strachu. Rozdíl mezi tím, když pohlédnu z rozhledny dolů na cestu pod rozhlednou a kvůli strachu si nezkusím zachodit po zábradlí rozhledny a mezi strachem, který rozhodně mít nemám, když z rozhledny pohlédnu do dálky a užasnu nad nádherou Božího stvoření.

**3)** Rozdíl mezi strachem a strachem popisuje také Ježíš Kristus u L 12:4-5. *„Říkám to vám, svým přátelům:* *„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!“* Ježíš tady potvrzuje to, co prohlašoval Starý Zákon. Bát se Boha zarmoutit je něco pozitivního. Ač to není vždy příjemné je to správná volba a ve svém důsledku nás zbavuje strachu daleko většího – strachu z lidí a věcí, z budoucnosti, z toho, co by se všechno mohlo stát. Strachu, který likviduje naší tělesnou existenci. Ježíš v tom verši neříká, že máme jít smrti vstříc, říká, že se smrti těla nemáme bát. To znamená, že se smrti jistě budeme snažit vyhnout, ale nenecháme se deptat strachem z ní.

Daleko častěji je však strach v Bibli popisován, jako něco zlého. Strach – jako důsledek hříchu. Proto před ním Bible varuje. Počátek strachu je u Adama – Gn 3:10 *„On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas, Bože a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se."* První výskyt strachu v Bibli je lidskou reakcí na přestoupení Božího zákona a předznamenává negativní úlohu strachu v lidských dějinách. Dříve přirozená Boží společnost nyní způsobuje strach a člověk se schovává. Strach v tomto kontextu způsobuje Bohu zármutek. Před hříchem strach nebyl a nebude ani v nově stvořeném věčném Městě pokoje, kde bude stálá Boží přítomnost.

Strach se někdy promítne až do psychosomatických projevů- úzkosti. Ty nemůžeme ovlivnit. Ty je třeba léčit. Např. mi běží hlavou myšlenka: *"Protože jsem byl jednou svědkem takového řítícího se auta (mimo kontrolu), každé auto vidím jako velké nebezpečí. A proto už nikdy neopustím svůj domov!"* Zde se normální strach změnil v otroctví. Není zde žádný prostor pro Boží ochranu a moc. Ze strachu se stala čočka, skrze kterou se pak člověk dívá na zbytek svého života. Tím problémem už není to auto, které se dostalo do smyku. Je to můj strach, který se vymknul kontrole a má až patologické projevy.

Proto Hospodin chce, abychom byli odvážní. Proto vyzývá nejen Izraelce, ale spolu s nimi i nás, abychom se nebáli. Tak jak jsme to četli v obou Izajášových textech. A nejsou to texty jediné. V Bibli je takových docela dost. V prorocích, v Žalmech a na jiných místech. Ale samotná výzva: *„Neboj se!“* nám často nepomůže. Když na nás padnou obavy z budoucnosti, tak potřebujeme více než jen textovou výzvu k tomu, abychom se nebáli. Potřebujeme vědět, proč se bát nemusíme. A Hospodin tady dává skrze proroka Izajáše dva důvody, proč se Izrael a  dnes ani my nemusíme bát.

**1.** důvod: **Bohu na nás vždy záleželo.** Toto je ten první důvod, který Hospodin dává svému lidu. Jak se projevuje to, že Bohu na nás záleželo? Čteme o tom, co všechno Bůh pro nás vykonal: stvořil nás, vykoupil nás, povolal nás a dal nám znát, že jsme Jeho (v.1). Dále čteme, proč to pro nás udělal: *„Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval“(v.4).* Bohu na nás vždy záleželo. On nás stvořil. Stvořil nás, protože věděl, že to bude velmi dobré. On stvořil každého z nás. Nikdo tady není omylem, ani náhodou. Možná vaše narození neplánovali vaši rodiče, ale Bůh to plánoval a Bůh vás tady chtěl mít. Nejen že nás Bůh stvořil, On nás taky vykoupil. To je další důkaz toho, že Bohu na Jeho lidu vždy záleží.

**2.** důvod: **Bohu na nás bude vždy záležet**. Podívejme se teď na verš 5: *„Neboj se, já budu s tebou.“* Podruhé tady Pán Bůh říká *„neboj se“* a tentokrát se dívá do budoucnosti. Nemáme se bát, protože Pán Bůh bude s námi. On vždy zůstane a bude s těmi, které stvořil, které vykoupil, které povolal a kdo jsou Jeho. On je nikdy neopustí. On se nás nikdy nezřekne, ale vždy bude blízko a vždy za nás bude bojovat.

**3.** Jakým způsobem se o nás postará? Verš 2. je nám odpovědí: *„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.“* Jak máme chápat tento text? Vždyť víme, že se lidem dějí i zlé věci. Tak, že Pán Bůh má moc nás uchránit i před katastrofami, nemocemi, ztrátou zaměstnání a dalšími hrůzami. Ale nejen to. Bůh se nespokojí jen s dočasnou ochranou pro pár let na tomto světě, kde jsme jen hosté. On nás chce zachránit především pro věčnost s Ním. To je Jeho priorita. To, že tady budeme někdy muset projít těžkostmi, naopak často přispívá k tomu, že si potřebu Boha uvědomíme. Jinak bychom si mohli myslet, že máme vše pod kontrolou, a že Boha nepotřebujeme.

SUMA - ZÁVĚR: Strach je tedy vždy utrpením, ale podobně jako pro bolest, nebude pro něj v Božím království žádné místo. Nyní, na zemi, se nás však zmocňuje na Boží vkus až příliš často. Proto nás Pán Bůh v Bibli vyzývá: *„Nebojte se!“* To neznamená, že strach neexistuje, znamená to, že nad ním máme s Boží pomocí vítězit. Bázeň, že namísto následování Krista se vydáme na cestu hříchu, je jediný strach, který vede k životu. Ale o jiných druzích strachu to neplatí. Apoštol Jan napsal v 1 J 4:18 *„Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“* Proto přeji vám i sobě, aby se nám dařilo chodit s Bohem s bázní a chvěním a díky tomu byl náš život zbavován všech forem strachů sebezničujících. Vždyť *„Kdo věří, nemusí spěchat“*. Nemusí se bát *… Bůh* (totiž) *dopřává svému milému i pokojný spánek.“*  Amen