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

rok 2022

Milí přátelé,

jelikož 4. velikonoční neděli si připomínáme Krista, dobrého pastýře, který je inspirací a vzorem starosti o bližní obecně, ale specificky má být inspirací pro biskupy, kněze, jáhny i ty, které si ke kněžství povolává, prosím v tomto týdnu o modlitbu jak za jmenované služebníky, ale též pamatujme na prosbu o nová kněžská a řeholní povolání. Nebojme se vyjádřit mladým mužům a ženám, že cesta zasvěceného život je něco, co má v našich očích velkou hodnotu. Během května můžeme zvlášť využívat inspirace a modlitby s Pannou Marií.

**Četba z Písma:**  Sk 3

Petr a Jan jdou k odpolední modlitbě. K životu církve od počátku patří, že se setkává, aby oslavovala Pána. Cestou však neodbydou chromého žebráka, jak to jiní činí v podobenství o milosrdném samaritánovi, které vyprávěl Pán Ježíš (Lk 10,30-36).

Chromý se na ně obrátí, má své očekávání. Oni nemají z čeho mu dát almužnu, ale to neznamená, že mu nemají co nabídnout. Naopak. Jejich nemajetnost otevře cestu mnohem větším věcem – uzdravení a oslavy Boží moci v Kristově jménu. Ani my dnes (osobně nebo dokonce společně jako církev) nejsme schopni plnit všechna očekávání lidí kolem nás či společnosti. To ale neznamená, že nemůžeme nic. Ba naopak, znovu nás to může přivádět k samotnému Prameni života a spásy! Ačkoli někomu nemohu z různých důvodů dát peníze, přispět ve výši, která by zmírnila hlad; zastavit násilí nebo válku atp., neznamená to, že mohu odvrátit tvář a jít jen tak dál, jako by se mě to netýkalo! I bezdomovce mohu pozdravit, mít úctu k jeho lidství, byť nesouzním se způsobem jeho života nebo chování. Mít zájem o ty, kdo prožívají nedostatek, postavit se na stranu těch, kterým se ubližuje apod. A nejen já jako jedinec, ale ve jménu Ježíše Krista! Ve jménu života nebo dokonce Života!

Ježíš dále jedná, ač vystoupil k Otci. Jeho dílo tím neskončilo. Uzdravuje prostřednictvím svých učedníků, kterým dal Ducha Svatého. To neznamená, že by byli něco více! Ne, jsou stále služebníky. Ale jsou také svědky toho, že Bůh stále rozdává život a to navzdory tomu, že se lid chtěl Krista zbavit. Ale i v tom se Boží dílo uskutečňuje, ba co víc – paradoxně se v tom potvrdilo, že Ježíš je naplněním Zákona a Mesiášem.

* Uvědomil jsem si někdy, že jsem si „zbožností“ omluvil nevšímavost k potřebám bližních?
* V čem myslím, že jako křesťané můžeme být prospěšní společnosti?
* Znám někoho, kdo uvěřil na základě svědectví a života nějakých křesťanů? Jak to bylo?

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

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

rok 2022

Milí přátelé,

jelikož 4. velikonoční neděli si připomínáme Krista, dobrého pastýře, který je inspirací a vzorem starosti o bližní obecně, ale specificky má být inspirací pro biskupy, kněze, jáhny i ty, které si ke kněžství povolává, prosím v tomto týdnu o modlitbu jak za jmenované služebníky, ale též pamatujme na prosbu o nová kněžská a řeholní povolání. Nebojme se vyjádřit mladým mužům a ženám, že cesta zasvěceného život je něco, co má v našich očích velkou hodnotu. Během května můžeme zvlášť využívat inspirace a modlitby s Pannou Marií.

**Četba z Písma:**  Sk 3

Petr a Jan jdou k odpolední modlitbě. K životu církve od počátku patří, že se setkává, aby oslavovala Pána. Cestou však neodbydou chromého žebráka, jak to jiní činí v podobenství o milosrdném samaritánovi, které vyprávěl Pán Ježíš (Lk 10,30-36).

Chromý se na ně obrátí, má své očekávání. Oni nemají z čeho mu dát almužnu, ale to neznamená, že mu nemají co nabídnout. Naopak. Jejich nemajetnost otevře cestu mnohem větším věcem – uzdravení a oslavy Boží moci v Kristově jménu. Ani my dnes (osobně nebo dokonce společně jako církev) nejsme schopni plnit všechna očekávání lidí kolem nás či společnosti. To ale neznamená, že nemůžeme nic. Ba naopak, znovu nás to může přivádět k samotnému Prameni života a spásy! Ačkoli někomu nemohu z různých důvodů dát peníze, přispět ve výši, která by zmírnila hlad; zastavit násilí nebo válku atp., neznamená to, že mohu odvrátit tvář a jít jen tak dál, jako by se mě to netýkalo! I bezdomovce mohu pozdravit, mít úctu k jeho lidství, byť nesouzním se způsobem jeho života nebo chování. Mít zájem o ty, kdo prožívají nedostatek, postavit se na stranu těch, kterým se ubližuje apod. A nejen já jako jedinec, ale ve jménu Ježíše Krista! Ve jménu života nebo dokonce Života!

Ježíš dále jedná, ač vystoupil k Otci. Jeho dílo tím neskončilo. Uzdravuje prostřednictvím svých učedníků, kterým dal Ducha Svatého. To neznamená, že by byli něco více! Ne, jsou stále služebníky. Ale jsou také svědky toho, že Bůh stále rozdává život a to navzdory tomu, že se lid chtěl Krista zbavit. Ale i v tom se Boží dílo uskutečňuje, ba co víc – paradoxně se v tom potvrdilo, že Ježíš je naplněním Zákona a Mesiášem.

* Uvědomil jsem si někdy, že jsem si „zbožností“ omluvil nevšímavost k potřebám bližních?
* V čem myslím, že jako křesťané můžeme být prospěšní společnosti?
* Znám někoho, kdo uvěřil na základě svědectví a života nějakých křesťanů? Jak to bylo?

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