**Podněty k modlitbě – 3. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, postní úsilí nemá být jednorázovou záležitostí, ale školou, která pomáhá vymýtit špatné jednání a sklony a uvést do života to, co je důležité a cenné. Podobně život církve je třeba stále rozvíjet v synodálním duchu – otevřeností, ochotou ke změně, spoluprací, vzděláváním a formací.

**Četba z Písma:**  Sk 15, 1 – 20 (možno až do verše 29)

Téma, které řeší sv. Pavel s apoštoly, je sice věcně vyřešené, ale i dnes si z něj můžeme vzít k srdci prvky, s nimiž se setkáme při konfrontaci se současnými otázkami. Pro křesťany ze židovství, kteří měli nesmírně v úctě svou zbožnost, byla obřízka zásadní – je to židovská iniciace. Představme si, že bychom se bavili o tom, zda je překonán křest! Tím jen upozorňuji, že to nebyla banální otázka. Mají před sebou téma, které rozděluje tehdejší komunitu a není nijak druhořadé.

S otevřeností naslouchají Pavlovi a Barnabášovi. Evidentně to není pouze „splněná povinnost“ někoho vyslechnout, přičemž mám už jasno, jak se rozhodnu. Otevřenost je důležitá jak na straně těch, kdo hovoří, tak na straně posluchačů.

Jakub vnese do debaty jednak to, co prožili, když Šimon Petr pokřtil Kornelia. K tomu přidá oporu z Písma. Pro život společenství církve je stále neopomenutelné, spojovat zkušenost života Boží moci projevující se skrze učedníky, ale též zakotvenost v Božím slově, teologii – tedy rozvíjet poznání osobní i v rámci společenství, farností, církve.

Jestliže jsem se v úvodu pokusil vyjádřit, jak zásadní to byla nejspíš otázka pro tehdejší křesťany ze židovství, tím více musíme žasnout, jak apoštolové dokážou (bez toho, aby tím znehodnotili Kristovo dílo nebo Boží záměry) na základě svědectví, zkušenosti a poznání posunout svůj postoj, změnit náhled. Nejen, že tím zpřístupnili Boha pohanům, ale učinili krok, který jim pomohl otevřít a nahlédnout ještě širším, hlubším, nesmírným způsobem Boží milost!

Většina otazníků života církve není o zásadních věroučných záležitostech, jako byla obřízka pro prvotní církev. Společné putování, sdílení, dialog a hledání, v němž se chceme nechávat vést Duchem svatým i nás mohou posunout a učinit dnešní církev životodárnou pro ty, kdo hledají život či Život – vlastně Boha.

* Co dělám pro zachování otevřenosti i ve chvílích, kdy mám jiný pohled či názor?
* Jaké prostředky či způsoby používám, abych rostl v poznání a zaznamenal různé zkušenosti z života víry?
* V čem jsem během života změnil svůj náhled nebo postoj, aniž bych tím přišel o poklad víry?

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

**Podněty k modlitbě – 3. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, postní úsilí nemá být jednorázovou záležitostí, ale školou, která pomáhá vymýtit špatné jednání a sklony a uvést do života to, co je důležité a cenné. Podobně život církve je třeba stále rozvíjet v synodálním duchu – otevřeností, ochotou ke změně, spoluprací, vzděláváním a formací.

**Četba z Písma:**  Sk 15, 1 – 20 (možno až do verše 29)

Téma, které řeší sv. Pavel s apoštoly, je sice věcně vyřešené, ale i dnes si z něj můžeme vzít k srdci prvky, s nimiž se setkáme při konfrontaci se současnými otázkami. Pro křesťany ze židovství, kteří měli nesmírně v úctě svou zbožnost, byla obřízka zásadní – je to židovská iniciace. Představme si, že bychom se bavili o tom, zda je překonán křest! Tím jen upozorňuji, že to nebyla banální otázka. Mají před sebou téma, které rozděluje tehdejší komunitu a není nijak druhořadé.

S otevřeností naslouchají Pavlovi a Barnabášovi. Evidentně to není pouze „splněná povinnost“ někoho vyslechnout, přičemž mám už jasno, jak se rozhodnu. Otevřenost je důležitá jak na straně těch, kdo hovoří, tak na straně posluchačů.

Jakub vnese do debaty jednak to, co prožili, když Šimon Petr pokřtil Kornelia. K tomu přidá oporu z Písma. Pro život společenství církve je stále neopomenutelné, spojovat zkušenost života Boží moci projevující se skrze učedníky, ale též zakotvenost v Božím slově, teologii – tedy rozvíjet poznání osobní i v rámci společenství, farností, církve.

Jestliže jsem se v úvodu pokusil vyjádřit, jak zásadní to byla nejspíš otázka pro tehdejší křesťany ze židovství, tím více musíme žasnout, jak apoštolové dokážou (bez toho, aby tím znehodnotili Kristovo dílo nebo Boží záměry) na základě svědectví, zkušenosti a poznání posunout svůj postoj, změnit náhled. Nejen, že tím zpřístupnili Boha pohanům, ale učinili krok, který jim pomohl otevřít a nahlédnout ještě širším, hlubším, nesmírným způsobem Boží milost!

Většina otazníků života církve není o zásadních věroučných záležitostech, jako byla obřízka pro prvotní církev. Společné putování, sdílení, dialog a hledání, v němž se chceme nechávat vést Duchem svatým i nás mohou posunout a učinit dnešní církev životodárnou pro ty, kdo hledají život či Život – vlastně Boha.

* Co dělám pro zachování otevřenosti i ve chvílích, kdy mám jiný pohled či názor?
* Jaké prostředky či způsoby používám, abych rostl v poznání a zaznamenal různé zkušenosti z života víry?
* V čem jsem během života změnil svůj náhled nebo postoj, aniž bych tím přišel o poklad víry?

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