**Podněty k modlitbě – 19. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

Pavlova misie je velice otevřená. Oslovuje na prvním místě židovské komunity, ale obrací se také k Řekům – pohanům.

**Četba z Písma:**  Sk 17

Na své cestě přichází Pavel do Tesaloniky (Soluně) a následně do Beroje.

Na obou místech se opakuje podobný scénář. Z textu vyplývá, že Pavel nejprve navštěvuje židovské komunity v těchto městech a využívá sobotní setkání v synagogách, aby hlásal, že očekávaným mesiášem je Ježíš. Důvody k takovému postupu jsou nasnadě. Pavel je původně Žid, rozumí si se soukmenovci, ví, kde se setkávají a jak vypadají jejich bohoslužby, nachází zde přirozeně blízké prostředí. Druhý aspekt můžeme vidět „teologicky“. Židům jako prvním má být hlásáno evangelium, vždyť z jejich národa byl zaslíben a přišel Mesiáš. Kdo jiný by tedy měl tuto zprávu slyšet jako první, kdo jiný má lepší předpoklady, aby jí porozuměl, uvěřil a přijal. Dozvídáme se ale také, že na obou místech uvěřilo také mnoho Řeků, kteří měli k židovství blízko („ctili jediného Boha“ v. 4) nebo byli prostě otevřeni Boží zvěsti.

Ačkoli mezi nimi jsou i lidé vznešení, přece se na obou místech opakuje to, co známe už z předchozích kapitol. Po nějaké době vygraduje zášť některých Židů a Pavel se svým doprovodem za více nebo méně dramatických okolností musí město opustit. Na místech však zůstávají komunity učedníků.

I v Aténách mluví Pavel se Židy a pohany. Zatímco mezi bývalými souvěrci a lidmi židovství blízkými ukazuje na naplnění Zákona a očekávání Izraele, v Aténách zaplavených modlářstvím vystupuje před pohany na Areopagu. Využívá toho, že řecké kultura vede k rozmlouvání, filosofování, argumentování a hledání moudrosti. Pavlova řeč je mimořádná. Ukazuje na jeho znalosti a též moudrost Ducha Svatého. Od jejich „neznámého boha“ je přes víru ve Stvořitele a uspořádání světa vede k vědomí hříchu a vykoupení v Kristu. Zdá se, že vše ztroskotalo na jejich neochotě přijmout realitu vzkříšení mrtvých, ale kromě těch, kdo odešli, jsou tu i ti, kdo uvěřili.

* V jakém prostředí se mi dobře hovoří o víře? Kde naopak vnímám, že by to dobře bylo, ale těžko nacházím odvahu?
* Mám ve svém nitru nějaké hranice, komu evangelium předávat a komu by to bylo z nějakého důvodu nepatřičné?
* Kdy a na čem jsem si uvědomil(a), že je třeba různým lidem s různou životní zkušeností přizpůsobit moje předávání evangelia podle nich?
* Vítězí při odmítnutí mého svědectví skepse nebo mě motivují i drobné posuny?

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

**Podněty k modlitbě – 19. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

Pavlova misie je velice otevřená. Oslovuje na prvním místě židovské komunity, ale obrací se také k Řekům – pohanům.

**Četba z Písma:**  Sk 17

Na své cestě přichází Pavel do Tesaloniky (Soluně) a následně do Beroje.

Na obou místech se opakuje podobný scénář. Z textu vyplývá, že Pavel nejprve navštěvuje židovské komunity v těchto městech a využívá sobotní setkání v synagogách, aby hlásal, že očekávaným mesiášem je Ježíš. Důvody k takovému postupu jsou nasnadě. Pavel je původně Žid, rozumí si se soukmenovci, ví, kde se setkávají a jak vypadají jejich bohoslužby, nachází zde přirozeně blízké prostředí. Druhý aspekt můžeme vidět „teologicky“. Židům jako prvním má být hlásáno evangelium, vždyť z jejich národa byl zaslíben a přišel Mesiáš. Kdo jiný by tedy měl tuto zprávu slyšet jako první, kdo jiný má lepší předpoklady, aby jí porozuměl, uvěřil a přijal. Dozvídáme se ale také, že na obou místech uvěřilo také mnoho Řeků, kteří měli k židovství blízko („ctili jediného Boha“ v. 4) nebo byli prostě otevřeni Boží zvěsti.

Ačkoli mezi nimi jsou i lidé vznešení, přece se na obou místech opakuje to, co známe už z předchozích kapitol. Po nějaké době vygraduje zášť některých Židů a Pavel se svým doprovodem za více nebo méně dramatických okolností musí město opustit. Na místech však zůstávají komunity učedníků.

I v Aténách mluví Pavel se Židy a pohany. Zatímco mezi bývalými souvěrci a lidmi židovství blízkými ukazuje na naplnění Zákona a očekávání Izraele, v Aténách zaplavených modlářstvím vystupuje před pohany na Areopagu. Využívá toho, že řecké kultura vede k rozmlouvání, filosofování, argumentování a hledání moudrosti. Pavlova řeč je mimořádná. Ukazuje na jeho znalosti a též moudrost Ducha Svatého. Od jejich „neznámého boha“ je přes víru ve Stvořitele a uspořádání světa vede k vědomí hříchu a vykoupení v Kristu. Zdá se, že vše ztroskotalo na jejich neochotě přijmout realitu vzkříšení mrtvých, ale kromě těch, kdo odešli, jsou tu i ti, kdo uvěřili.

* V jakém prostředí se mi dobře hovoří o víře? Kde naopak vnímám, že by to dobře bylo, ale těžko nacházím odvahu?
* Mám ve svém nitru nějaké hranice, komu evangelium předávat a komu by to bylo z nějakého důvodu nepatřičné?
* Kdy a na čem jsem si uvědomil(a), že je třeba různým lidem s různou životní zkušeností přizpůsobit moje předávání evangelia podle nich?
* Vítězí při odmítnutí mého svědectví skepse nebo mě motivují i drobné posuny?

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