**Podněty k modlitbě – 6. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, přijali jsme pozvání spolu s bratry a sestrami sdílet naší vztah s Bohem. To nás učí být pozornými, vede nás to k společnému čerpání z toho, co nám Pán nabízí ve svém slově, Eucharistii a dalších způsobech života s ním. Mnoho duchovních autorit potvrzuje, že pokud jsme autenticky prožili setkání s Ježíšem, pak se o to chceme podělit. Na základě křtu jsme všichni pozváni a vysláni, abychom svědčili o Božím díle, o Kristově naději. Každý máme spoluzodpovědnost na misijním poslání, na zvěstování evangelia.

**Četba z Písma:**  Lk 10, 1 - 11

Dlouhou dobu jsme mnozí žili v přesvědčení, že věc předávání evangelia a svědectví o životě s Bohem, je především záležitostí kněží a řeholníků či řeholnic. Částečně dáno tím, že bylo obvyklé hlásit se ke křesťanství, částečně tím, že je někdy niterné nebo dokonce náročné jít v tomto smyslu „s kůží na trh“. Nejen uvedený úryvek, ale mnoho pasáží ze Skutků apoštolů, Pavlových listů a příkladů nejen ze života světců nás v tomto upozorňují na opak. Každého z nás Pán posílá!

Nejsme ale bez jeho pomoci. Ano, dává nám svého svatého Ducha. Provází nás životem, abychom zakoušeli jeho pomoc a přítomnost, ale abychom jí také mohli předávat druhým. Častou obavou je, že nebudeme schopni někomu něco vysvětlit. To se může stát, ale to není ostuda, vždyť můžeme vždy odkázat na to, že i my sami leccos chceme poznat další souvislosti a k tématu se vrátíme. Jak ale upozorňoval již sv. Jan Pavel II.: „Dnešní doba nepotřebuje, učitele, ale svědky!“ Není třeba, abychom druhé zahrnuli množstvím teorie a argumentů. Spíše svědectvím o tom, co nám samotným přináší život víry, život s Bohem.

„Vítaný je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci.“ (Ř 10, 15) Kristus posílá nejen apoštoly, ale i další učedníky, aby ohlašovali, že je Boží království blízko. To je prvotní zvěst, kterou máme nabízet lidem. Nehledět a nekomentovat, co kdo dělá špatně, ale znovu uvažovat, jak kdo v našem okolí potřebuje slyšet, že je boží království blízko. Jak způsob mého života vypovídá o tom, že Bůh je mým světlem, že mám naději v Kristově kříži a vzkříšení.

Jako Ježíšovi nebyl lhostejný žádný člověk, nesmí být lhostejný ani nám. Leží-li nám na srdci dobro našich bližních, pak nám Duch Svatý dá také moudrost, jak být svědkem evangelia. Nemáme být sami – Ježíš posílá své učedníky po dvou. Pokud mezi sebou mluvíme o předávání víry, pokud se společně za to modlíme, pak nalezneme i způsob. My nejsme spasitelé, my mu připravujeme cestu!

* Jaké jsou nejčastější obavy ze svědectví nevěřícím?
* Co zajímá často nevěřící a jak neopomenout to, co je podstatné?
* Jaké hodnoty evangelia dnes lidé potřebují od nás slyšet a u nás vidět?

Srdečně zdravím, zvu k modlitbě a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice

**Podněty k modlitbě – 6. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, přijali jsme pozvání spolu s bratry a sestrami sdílet naší vztah s Bohem. To nás učí být pozornými, vede nás to k společnému čerpání z toho, co nám Pán nabízí ve svém slově, Eucharistii a dalších způsobech života s ním. Mnoho duchovních autorit potvrzuje, že pokud jsme autenticky prožili setkání s Ježíšem, pak se o to chceme podělit. Na základě křtu jsme všichni pozváni a vysláni, abychom svědčili o Božím díle, o Kristově naději. Každý máme spoluzodpovědnost na misijním poslání, na zvěstování evangelia.

**Četba z Písma:**  Lk 10, 1 - 11

Dlouhou dobu jsme mnozí žili v přesvědčení, že věc předávání evangelia a svědectví o životě s Bohem, je především záležitostí kněží a řeholníků či řeholnic. Částečně dáno tím, že bylo obvyklé hlásit se ke křesťanství, částečně tím, že je někdy niterné nebo dokonce náročné jít v tomto smyslu „s kůží na trh“. Nejen uvedený úryvek, ale mnoho pasáží ze Skutků apoštolů, Pavlových listů a příkladů nejen ze života světců nás v tomto upozorňují na opak. Každého z nás Pán posílá!

Nejsme ale bez jeho pomoci. Ano, dává nám svého svatého Ducha. Provází nás životem, abychom zakoušeli jeho pomoc a přítomnost, ale abychom jí také mohli předávat druhým. Častou obavou je, že nebudeme schopni někomu něco vysvětlit. To se může stát, ale to není ostuda, vždyť můžeme vždy odkázat na to, že i my sami leccos chceme poznat další souvislosti a k tématu se vrátíme. Jak ale upozorňoval již sv. Jan Pavel II.: „Dnešní doba nepotřebuje, učitele, ale svědky!“ Není třeba, abychom druhé zahrnuli množstvím teorie a argumentů. Spíše svědectvím o tom, co nám samotným přináší život víry, život s Bohem.

„Vítaný je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci.“ (Ř 10, 15) Kristus posílá nejen apoštoly, ale i další učedníky, aby ohlašovali, že je Boží království blízko. To je prvotní zvěst, kterou máme nabízet lidem. Nehledět a nekomentovat, co kdo dělá špatně, ale znovu uvažovat, jak kdo v našem okolí potřebuje slyšet, že je boží království blízko. Jak způsob mého života vypovídá o tom, že Bůh je mým světlem, že mám naději v Kristově kříži a vzkříšení.

Jako Ježíšovi nebyl lhostejný žádný člověk, nesmí být lhostejný ani nám. Leží-li nám na srdci dobro našich bližních, pak nám Duch Svatý dá také moudrost, jak být svědkem evangelia. Nemáme být sami – Ježíš posílá své učedníky po dvou. Pokud mezi sebou mluvíme o předávání víry, pokud se společně za to modlíme, pak nalezneme i způsob. My nejsme spasitelé, my mu připravujeme cestu!

* Jaké jsou nejčastější obavy ze svědectví nevěřícím?
* Co zajímá často nevěřící a jak neopomenout to, co je podstatné?
* Jaké hodnoty evangelia dnes lidé potřebují od nás slyšet a u nás vidět?

Srdečně zdravím, zvu k modlitbě a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice