**Podněty k modlitbě – 17. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

velkou část 15. Kapitoly Skutků apoštolů zaujímá tzv. jeruzalémský sněm. Není to koncil v pozdějším slova smyslu, ale můžeme si povšimnout nejen potřeby, ale i způsobu řešení vnitřních hledání, napětí i konfliktů.

**Četba z Písma:**  Sk 15

Již jsme byli svědky rozlišování a obhajoby toho, zda i pohané mohou přijmout křest. V Antiochii se rozvíjí křesťanská komunita. Někteří lidé z Judska však nedokáží překročit letitý způsob, tradici, která je jim drahá a začnou vyzývat křesťany z pohanství k obřízce, a to nejen jako k nějakému gestu víry, ale tímto způsobem k přijetí a vstoupení do života podle Mojžíšského zákona.

Pavlův spor tkví v tom, že Mojžíšův zákon sice odhaloval hřích, okazoval směr, ale nemá v sobě moc spásy a záchrany. Tu v sobě nese Kristus, kterého přijímáme vyznáním, křtem, naplněním Duchem sv. (napři biřmováním), Eucharistií, prokazováním milosrdenství…

Je pochopitelné, že pro některé křesťany ze židovství bylo těžké překročit starobylou praxi. Teoreticky věděli, co přinesl Ježíš, věřili tomu, ale opravdu stačí žít takto? Nemůžeme je odsuzovat, ale je třeba se poučit.

Rozhodli se předložit spor autoritě apoštolů. I mezi nimi proběhne diskuse, nemají hned jasno a dávají si dohromady, jak je samotné vedl a vede Pán. Vyzvou tedy, aby se učedníci varovali modloslužebných rituálů a smilstva, ale nenařizují obřízku – vždyť to by byl krok zpět. Kristus naplnil všechny dosavadní rituály a oběti. Účinností svátosti to vše předčí svou navázaností přímo na Krista.

K potvrzení závěrů posílají další vyslance a rozhodnutí apoštolů přináší do komunity radost a pokoj.

Ovšem tím hledání v napětích nekončí. Pavel a Barnabáš se vydávají každý na svou cestu, protože se neshodnou na složení výpravy. Církev tvoří lidé a je pochopitelné, že se názory různí. Důležité zůstává schopnost naslouchání – lidskému i duchovnímu. Různosti se není třeba bát, pokud ji využijeme k prospěchu a růstu v rozmanitosti.

* V čem křesťané těžko překračují některé pohanské nebo jiné zaběhlosti?
* Mám tendenci na něčem z projevů víry lpět, vyčítat druhým, že to dělají jinak, ačkoli tuším, že nadělají nic šptného?
* Když si nejsem jistý v nějaké otázce nebo se s někým nemohu dohodnout, jak to řeším?
* Uvědomil jsem si v nějaké situaci, že rozdílný pohled nebo názor druhého může být pro mě obohacením nebo prospět společenství (církvi) v širších souvislostech?

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

**Podněty k modlitbě – 17. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

velkou část 15. Kapitoly Skutků apoštolů zaujímá tzv. jeruzalémský sněm. Není to koncil v pozdějším slova smyslu, ale můžeme si povšimnout nejen potřeby, ale i způsobu řešení vnitřních hledání, napětí i konfliktů.

**Četba z Písma:**  Sk 15

Již jsme byli svědky rozlišování a obhajoby toho, zda i pohané mohou přijmout křest. V Antiochii se rozvíjí křesťanská komunita. Někteří lidé z Judska však nedokáží překročit letitý způsob, tradici, která je jim drahá a začnou vyzývat křesťany z pohanství k obřízce, a to nejen jako k nějakému gestu víry, ale tímto způsobem k přijetí a vstoupení do života podle Mojžíšského zákona.

Pavlův spor tkví v tom, že Mojžíšův zákon sice odhaloval hřích, okazoval směr, ale nemá v sobě moc spásy a záchrany. Tu v sobě nese Kristus, kterého přijímáme vyznáním, křtem, naplněním Duchem sv. (napři biřmováním), Eucharistií, prokazováním milosrdenství…

Je pochopitelné, že pro některé křesťany ze židovství bylo těžké překročit starobylou praxi. Teoreticky věděli, co přinesl Ježíš, věřili tomu, ale opravdu stačí žít takto? Nemůžeme je odsuzovat, ale je třeba se poučit.

Rozhodli se předložit spor autoritě apoštolů. I mezi nimi proběhne diskuse, nemají hned jasno a dávají si dohromady, jak je samotné vedl a vede Pán. Vyzvou tedy, aby se učedníci varovali modloslužebných rituálů a smilstva, ale nenařizují obřízku – vždyť to by byl krok zpět. Kristus naplnil všechny dosavadní rituály a oběti. Účinností svátosti to vše předčí svou navázaností přímo na Krista.

K potvrzení závěrů posílají další vyslance a rozhodnutí apoštolů přináší do komunity radost a pokoj.

Ovšem tím hledání v napětích nekončí. Pavel a Barnabáš se vydávají každý na svou cestu, protože se neshodnou na složení výpravy. Církev tvoří lidé a je pochopitelné, že se názory různí. Důležité zůstává schopnost naslouchání – lidskému i duchovnímu. Různosti se není třeba bát, pokud ji využijeme k prospěchu a růstu v rozmanitosti.

* V čem křesťané těžko překračují některé pohanské nebo jiné zaběhlosti?
* Mám tendenci na něčem z projevů víry lpět, vyčítat druhým, že to dělají jinak, ačkoli tuším, že nadělají nic šptného?
* Když si nejsem jistý v nějaké otázce nebo se s někým nemohu dohodnout, jak to řeším?
* Uvědomil jsem si v nějaké situaci, že rozdílný pohled nebo názor druhého může být pro mě obohacením nebo prospět společenství (církvi) v širších souvislostech?

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