**Podněty k modlitbě – 5. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, list Judův přináší varování před vnějšími vlivy (chováním druhých, které ničí vztah s Bohem) i před osobním podlehnutím způsobům, které by nás připravily o život s Kristem a tím o perspektivu věčnosti. Zároveň vybízí k upevnění svého vztahu s Pánem i k milosrdnému jednání vůči bližním. To vše patří k našemu prožívání postní doby.

**Četba z Písma:**  Ju (list Judův)

Judův list patří mezi krátké biblické texty. Předpokládá znalost židovského prostředí a odkazuje na příklady, kterými se snaží upozornit křesťany na nebezpečí, která ohrožují jejich život víry. Ačkoli autor s velkou naléhavostí chce varovat před špatným jednáním, přece neopomíjí, že zásadní je neztratit ze zřetele Boží dílo pro člověka: milosrdenství, pokoj, láska, společné spasení.

Bezbožníkům, kteří se vloudili mezi křesťany, je třeba nejen nepodlehnout, ale zároveň se každodenním pohledem na vlastní postoje a pohnutky vyvarovat toho, abychom (ač věříme) nesklouzli k podobným nebo stejným postojům. „Zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost.“ (Ju 4) Život ve svobodě dětí Božích je určitě velkým darem. Radost z toho ovšem nesmí vést k tomu, že přestaneme vnímat autoritu Boží. Totiž Boha, jako pramen života i jako toho kdo v moudrosti ukazuje, co životu prospívá a co jej naopak ničí. Podlehnutí vlastnímu prospěchu může znamenat odpor proti Božímu vedení (Ju 16).

Křesťana však přítomnost tohoto druhu lidí nesmí překvapit ani odradit. Upozorňoval na to Ježíš i apoštolové. Potřebujeme prosit Ducha svatého, žít v lásce Boží (vůči sobě i druhým), očekávat milosrdenství Kristovo (všichni potřebujeme odpuštění a vykoupení z hříchu) s nadějí věčného života – tedy nejen prospěchu u lidí či v očích „tohoto světa“.

Nekompromisní postoj vůči hříchu neznamená ztratit soucit. Slitování je třeba prokazovat a to nejen osvědčeným lidem, ale i pochybujícím a slabým. Milosrdenství ovšem neznamená sklouznout taktéž k nekalostem. Od těch se držme dál, ale slitování neodpírejme.

V závěrečné chvále je zvýrazněn právě aspekt toho, že je to Bůh, který má moc nás v Ježíši Kristu uchránit před zlem a taktéž naplnit radostí a uvést do své slávy. Ani vědomí nebezpečí, špatného jednání některých lidí, hříchu apod. nám nesmí vzít schopnost poznávat, hledat a vidět Boha, který je absolutním dobrem přemáhajícím veškeré zlo!

* Uvědomil(a) jsem si někdy, že jednám stejně špatně jako ti, které kritizuji?
* Jak přemáhám splín, když se zdá, že zlo je všude a u všech?
* Je pro mě důležitější Boží dobrota nebo zlo ve světě? Jak se to projevuje?

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

**Podněty k modlitbě – 5. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, list Judův přináší varování před vnějšími vlivy (chováním druhých, které ničí vztah s Bohem) i před osobním podlehnutím způsobům, které by nás připravily o život s Kristem a tím o perspektivu věčnosti. Zároveň vybízí k upevnění svého vztahu s Pánem i k milosrdnému jednání vůči bližním. To vše patří k našemu prožívání postní doby.

**Četba z Písma:**  Ju (list Judův)

Judův list patří mezi krátké biblické texty. Předpokládá znalost židovského prostředí a odkazuje na příklady, kterými se snaží upozornit křesťany na nebezpečí, která ohrožují jejich život víry. Ačkoli autor s velkou naléhavostí chce varovat před špatným jednáním, přece neopomíjí, že zásadní je neztratit ze zřetele Boží dílo pro člověka: milosrdenství, pokoj, láska, společné spasení.

Bezbožníkům, kteří se vloudili mezi křesťany, je třeba nejen nepodlehnout, ale zároveň se každodenním pohledem na vlastní postoje a pohnutky vyvarovat toho, abychom (ač věříme) nesklouzli k podobným nebo stejným postojům. „Zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost.“ (Ju 4) Život ve svobodě dětí Božích je určitě velkým darem. Radost z toho ovšem nesmí vést k tomu, že přestaneme vnímat autoritu Boží. Totiž Boha, jako pramen života i jako toho kdo v moudrosti ukazuje, co životu prospívá a co jej naopak ničí. Podlehnutí vlastnímu prospěchu může znamenat odpor proti Božímu vedení (Ju 16).

Křesťana však přítomnost tohoto druhu lidí nesmí překvapit ani odradit. Upozorňoval na to Ježíš i apoštolové. Potřebujeme prosit Ducha svatého, žít v lásce Boží (vůči sobě i druhým), očekávat milosrdenství Kristovo (všichni potřebujeme odpuštění a vykoupení z hříchu) s nadějí věčného života – tedy nejen prospěchu u lidí či v očích „tohoto světa“.

Nekompromisní postoj vůči hříchu neznamená ztratit soucit. Slitování je třeba prokazovat a to nejen osvědčeným lidem, ale i pochybujícím a slabým. Milosrdenství ovšem neznamená sklouznout taktéž k nekalostem. Od těch se držme dál, ale slitování neodpírejme.

V závěrečné chvále je zvýrazněn právě aspekt toho, že je to Bůh, který má moc nás v Ježíši Kristu uchránit před zlem a taktéž naplnit radostí a uvést do své slávy. Ani vědomí nebezpečí, špatného jednání některých lidí, hříchu apod. nám nesmí vzít schopnost poznávat, hledat a vidět Boha, který je absolutním dobrem přemáhajícím veškeré zlo!

* Uvědomil(a) jsem si někdy, že jednám stejně špatně jako ti, které kritizuji?
* Jak přemáhám splín, když se zdá, že zlo je všude a u všech?
* Je pro mě důležitější Boží dobrota nebo zlo ve světě? Jak se to projevuje?

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