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

rok 2022

Milí přátelé,

Nežijeme v ideálním světě, podobně, jako v něm nežili ani prvotní křesťané. Právě proto je tak důležité poměřovat aspekty a hodnoty světlem Kristova kříže a vzkříšení, abychom se nepřipravili o přístup a zdroj, kterým je Boží život sám. Náš květnový pohled na Pannu Marii a její příklad nám v tom může dobře pomáhat.

**Četba z Písma:**  Sk 5

Úvodní část kapitoly na nás působí velice tvrdě. Příběh Ananiáše a Safiry je třeba dát do souvislosti se závěrem kapitoly předešlé, s nímž tvoří kontrast. V něm čteme o lidech, kteří spojení víry a hodnot vyjadřují i ochotou přispět svým majetkem do společného, někdo dokonce velice radikálně. Ačkoli víme, že se jeruzalémská církevní obec v následujících letech dostane do materiální nouze, přece nelze přejít jen tak, že společenství víry nás vede i k solidaritě, která se týká jak společných potřeb komunity (církve), tak snahy zabezpečit každému z bližních důstojné podmínky k životu. V případu Ananiáše a Safiry nejde o to, kolik dali nebo nedali. Petr ubezpečuje, že mohli se svým majetkem naložit, jak chtěli. Jde o jejich neupřímnost, o lež, o podvod. To je důvod jejich tragédie. Když něco děláme, máme jednat upřímně. Nehrát si na chudáky nebo na granty, ale v upřímnosti a pravdivosti přispívat, jak můžeme a jak uvážíme. A to nejen financemi, ale i časem, schopnosti, činností…

Ježíšovi učedníci jsou naplněni Boží mocí a to je svědectvím evangeliu. Není třeba vymýšlet strategie, jak koho přesvědčit nebo umluvit argumenty. Především být otevřený moci Ducha Svatého a jeho působení bude v lidech zapalovat zájem.

Apoštolové se nenechají vyprovokovat ke hněvu. Opět opakují, že, je třeba být věrný Božím záměrům a místo výčitek adresují radě poselství, jehož jsou svědky: V Kristu je spása pro každého, tedy i pro veleradu.

Gamaliel velice moudře používá jeden ze způsobů rozlišování: Jde-li pouze o lidskou záležitost, sama zapadne. Boží dílo lidé nepřemohou. Je-li evangelium zdrojem a radostí života, ani nějaký ústrk nás neodradí, apoštolové se z bičování i radují, vždyť vědí, že jejich utrpení je připodobňuje Pánu Ježíši!

* V čem dokážeme jako křesťané být solidární a kde bych se já (nebo naše farnost) mohl(a) po angažovat více? Nakolik se snažím vnímat, co vše naše komunita a konkrétní lidé potřebují?
* Stalo se mi někdy, že jsem chtěl(a) mnoho argumentovat a přitom „stačilo“ zůstat v postojích víry a evangelia?
* Když mám strpět nějakou nepříjemnost, protože jsem věřící, co mi pomůže zvládnout to? Nebo mám tendenci „uhnout“?

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

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

rok 2022

Milí přátelé,

Nežijeme v ideálním světě, podobně, jako v něm nežili ani prvotní křesťané. Právě proto je tak důležité poměřovat aspekty a hodnoty světlem Kristova kříže a vzkříšení, abychom se nepřipravili o přístup a zdroj, kterým je Boží život sám. Náš květnový pohled na Pannu Marii a její příklad nám v tom může dobře pomáhat.

**Četba z Písma:**  Sk 5

Úvodní část kapitoly na nás působí velice tvrdě. Příběh Ananiáše a Safiry je třeba dát do souvislosti se závěrem kapitoly předešlé, s nímž tvoří kontrast. V něm čteme o lidech, kteří spojení víry a hodnot vyjadřují i ochotou přispět svým majetkem do společného, někdo dokonce velice radikálně. Ačkoli víme, že se jeruzalémská církevní obec v následujících letech dostane do materiální nouze, přece nelze přejít jen tak, že společenství víry nás vede i k solidaritě, která se týká jak společných potřeb komunity (církve), tak snahy zabezpečit každému z bližních důstojné podmínky k životu. V případu Ananiáše a Safiry nejde o to, kolik dali nebo nedali. Petr ubezpečuje, že mohli se svým majetkem naložit, jak chtěli. Jde o jejich neupřímnost, o lež, o podvod. To je důvod jejich tragédie. Když něco děláme, máme jednat upřímně. Nehrát si na chudáky nebo na granty, ale v upřímnosti a pravdivosti přispívat, jak můžeme a jak uvážíme. A to nejen financemi, ale i časem, schopnosti, činností…

Ježíšovi učedníci jsou naplněni Boží mocí a to je svědectvím evangeliu. Není třeba vymýšlet strategie, jak koho přesvědčit nebo umluvit argumenty. Především být otevřený moci Ducha Svatého a jeho působení bude v lidech zapalovat zájem.

Apoštolové se nenechají vyprovokovat ke hněvu. Opět opakují, že, je třeba být věrný Božím záměrům a místo výčitek adresují radě poselství, jehož jsou svědky: V Kristu je spása pro každého, tedy i pro veleradu.

Gamaliel velice moudře používá jeden ze způsobů rozlišování: Jde-li pouze o lidskou záležitost, sama zapadne. Boží dílo lidé nepřemohou. Je-li evangelium zdrojem a radostí života, ani nějaký ústrk nás neodradí, apoštolové se z bičování i radují, vždyť vědí, že jejich utrpení je připodobňuje Pánu Ježíši!

* V čem dokážeme jako křesťané být solidární a kde bych se já (nebo naše farnost) mohl(a) po angažovat více? Nakolik se snažím vnímat, co vše naše komunita a konkrétní lidé potřebují?
* Stalo se mi někdy, že jsem chtěl(a) mnoho argumentovat a přitom „stačilo“ zůstat v postojích víry a evangelia?
* Když mám strpět nějakou nepříjemnost, protože jsem věřící, co mi pomůže zvládnout to? Nebo mám tendenci „uhnout“?

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