**Podněty k modlitbě – 16. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v prvotních dobách se o křesťanství mluvilo jako o cestě. Myšleno následování Krista. Barnabáš a Pavel jdou dále a my s nimi můžeme zažívat dynamiku nejen jejich, ale i našeho životního příběhu.

**Četba z Písma:**  Sk 14

Začátek kapitoly tvoří navázání na předchozí dění v Pisidské Antiochii a informuje nás, že na místech, kam misionáři přicházejí, se odehrává podobný scénář: hlásání Božího slova, uvěření Židů i pohanů, zášť a odpor některých skupin a z toho pramenící komplikace a starosti pro apoštoly. Barnabáše a Pavla to nevykolejí ani neodradí. Při četbě Skutků apoštolů by nám v některých pasážích mohlo připadat, že se tehdejším hlasatelům evangelia vše daří. Není tomu tak vždy. Podstatné zůstává, že se tím nenechají odradit!

Dokonce tváří v tvář překážkám je to Pán, který dosvědčuje moc svého slova. O rozdělení mezi odpůrci evangelia a těmi, kdo uvěří Kristu, mluví už sám Ježíš (srov. Mt 10, 21). V tomto rozdělení a rozporu jde dokonce o život.

Projevem Boží moci je i uzdravení v Lystře. Jenže pohanské vnímání vede lid ke snaze prokazovat učedníkům božské pocty. To je v příkrém rozporu s židovským i křesťanských chápáním! Barnabáš s Pavlem odmítají takové projevy vůči sobě – výslovně mluví nejen o tom, že jsou sami lidé, ale že to co činí, je Boží mocí, kterou hlásají a kterou je třeba v Kristu přijmout a oslavovat.

Odmítnutí bohopocty snad přispělo k proměně postoje, kterou způsobí příchod Židů z měst, kde už byly problémy. Od provolávání slávy je zde kamenování Pavla, který smrti unikne a jakmile je to možné, hlásá Boží slovo v Derbe.

Cestou zpět do syrské Antiochie projdou založené komunity a povzbuzují je k víře. Vědí, že následování našeho Pána obsahuje jak utrpení, tak život. Cesta kříže je cestou ke vzkříšení, naději, životu! Při vyprávění po návratu je poznat, že utrpení tohoto času se nedají srovnat se slávou, kterou nám připravil Pán, jak Pavel později napíše do Říma (srov. Ř 8, 18).

* Kdy jsem podléhal(a) zmaru, že se opakuje v duchovním životě nějaký neúspěch? Co mi pomáhá neupadnout do pasivity?
* Vybavuji si, že se někde i přes nepřijetí někoho z okolí přece děly věci, které působil Pán na základě naší modlitby nebo svědectví?
* Stalo se mi, že někdo místo Boha začal chválit, vyvyšovat či zbožšťovat mě a mou činnost? Nebo možná ne mě, ale někoho jiného nebo nějakou jinou moc než Boží (ezoterika, pověry apod). Jak jsem reagoval(a)?
* Jak nepropadnout děsu utrpení a neuletět do obláčku, že věřícímu bude vždycky „hej“? Jak patří utrpení i naděje do mého života?

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

**Podněty k modlitbě – 16. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v prvotních dobách se o křesťanství mluvilo jako o cestě. Myšleno následování Krista. Barnabáš a Pavel jdou dále a my s nimi můžeme zažívat dynamiku nejen jejich, ale i našeho životního příběhu.

**Četba z Písma:**  Sk 14

Začátek kapitoly tvoří navázání na předchozí dění v Pisidské Antiochii a informuje nás, že na místech, kam misionáři přicházejí, se odehrává podobný scénář: hlásání Božího slova, uvěření Židů i pohanů, zášť a odpor některých skupin a z toho pramenící komplikace a starosti pro apoštoly. Barnabáše a Pavla to nevykolejí ani neodradí. Při četbě Skutků apoštolů by nám v některých pasážích mohlo připadat, že se tehdejším hlasatelům evangelia vše daří. Není tomu tak vždy. Podstatné zůstává, že se tím nenechají odradit!

Dokonce tváří v tvář překážkám je to Pán, který dosvědčuje moc svého slova. O rozdělení mezi odpůrci evangelia a těmi, kdo uvěří Kristu, mluví už sám Ježíš (srov. Mt 10, 21). V tomto rozdělení a rozporu jde dokonce o život.

Projevem Boží moci je i uzdravení v Lystře. Jenže pohanské vnímání vede lid ke snaze prokazovat učedníkům božské pocty. To je v příkrém rozporu s židovským i křesťanských chápáním! Barnabáš s Pavlem odmítají takové projevy vůči sobě – výslovně mluví nejen o tom, že jsou sami lidé, ale že to co činí, je Boží mocí, kterou hlásají a kterou je třeba v Kristu přijmout a oslavovat.

Odmítnutí bohopocty snad přispělo k proměně postoje, kterou způsobí příchod Židů z měst, kde už byly problémy. Od provolávání slávy je zde kamenování Pavla, který smrti unikne a jakmile je to možné, hlásá Boží slovo v Derbe.

Cestou zpět do syrské Antiochie projdou založené komunity a povzbuzují je k víře. Vědí, že následování našeho Pána obsahuje jak utrpení, tak život. Cesta kříže je cestou ke vzkříšení, naději, životu! Při vyprávění po návratu je poznat, že utrpení tohoto času se nedají srovnat se slávou, kterou nám připravil Pán, jak Pavel později napíše do Říma (srov. Ř 8, 18).

* Kdy jsem podléhal(a) zmaru, že se opakuje v duchovním životě nějaký neúspěch? Co mi pomáhá neupadnout do pasivity?
* Vybavuji si, že se někde i přes nepřijetí někoho z okolí přece děly věci, které působil Pán na základě naší modlitby nebo svědectví?
* Stalo se mi, že někdo místo Boha začal chválit, vyvyšovat či zbožšťovat mě a mou činnost? Nebo možná ne mě, ale někoho jiného nebo nějakou jinou moc než Boží (ezoterika, pověry apod). Jak jsem reagoval(a)?
* Jak nepropadnout děsu utrpení a neuletět do obláčku, že věřícímu bude vždycky „hej“? Jak patří utrpení i naděje do mého života?

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