**Podněty k modlitbě – 22. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

V kapitole, kterou máme před sebou se již podruhé setkáme s použitím 1. os. mn. č., totiž s vyprávění ve formě „my“. Snad autor skutků užívá zápisky svého nebo cizího deníku, třeba byl účasten sám, třeba zaznamenává něčí vyprávění. V každém případě nám pomáhá vstoupit do děje. Boží slovo je tu pro mě, pro nás!

**Četba z Písma:**  Sk 20

Úvodní slova kapitoly navazují na dramatickou situaci, kterou popisoval srocení v Efezu. Pavel za všech okolností čerpá od Pána a v témž duchu povzbuzuje ostatní. Ústrky provázejí jeho život, ale on se jimi nenechává zmítat. Hledá a jde tam, kde poznává, že jej Pán posílá a kam jej vede. Vedle odpůrců je mnoho těch, kdo Pavlovi naslouchají, nebo jej dokonce doprovázejí či ho podporují a pomáhají v jeho službě.

V Troadě během Pavlovy promluvy při lámání chleba (slavení eucharistie – mše sv.) dojde ke smrtelnému úrazu. I to se Boží mocí promění nejen v zázrak, ale i v povzbuzení a posílení!

Sv. Pavel využívá tehdy dostupné prostředky dopravy. Jednou jde s doprovodem, jindy chce jít sám. Je to také jeho čas s Bohem a před Bohem. Nechává se vést Božím Duchem, ale má i své představy a ty dokáže skloubit. Chce být o letnicích v Jeruzalémě, tak mine Efez a tamní starší zve k setkání v Milétu.

V řeči na rozloučenou s efezskými zazní podstatné prvky Pavlovy mise. S pokorou sloužil Pánu i v těžkostech, vše důležité jim zvěstoval a řekl, obracel se ke všem – Židům i Řekům (pohanům). Nezastírá, že jej čekají náročné okamžiky, ale jde jim vstříc s důvěrou, že jeho běh má svůj cíl, kterému se věnuje – hlásat Kristovo evangelium. Předal to, co měl, nyní je vybízí k obezřetnosti a svěřuje moci a lásce Boží. Vše završuje Pavlova modlitba, po níž všichni propukli v pláč. Emoce jistě patří do života křesťana, apoštol i učedníci ale vědí, že je třeba jít cestou následování dál.

* Kdy jsem si uvědomil, že kromě starostí mám kolem sebe lidi, kteří mi jsou ochotni pomoci, sdílet se mnou životní okolnosti?
* Vybavím si nějakou nenadálou nepříjemnost, kterou Boží působení (klidně prostřednictvím člověka) změnilo v něco, zač jsem byl(a) rád(a)?
* Jakým způsobem se snažím „balancovat“ svoje úmysly a to, k čemu mě zve Pán?
* Jak prožívám okamžiky, kdy něco končí? Tuším, že je to správně, ale není to jednoduché – co mi pomáhá zvládnout takové chvíle?

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

**Podněty k modlitbě – 22. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

V kapitole, kterou máme před sebou se již podruhé setkáme s použitím 1. os. mn. č., totiž s vyprávění ve formě „my“. Snad autor skutků užívá zápisky svého nebo cizího deníku, třeba byl účasten sám, třeba zaznamenává něčí vyprávění. V každém případě nám pomáhá vstoupit do děje. Boží slovo je tu pro mě, pro nás!

**Četba z Písma:**  Sk 20

Úvodní slova kapitoly navazují na dramatickou situaci, kterou popisoval srocení v Efezu. Pavel za všech okolností čerpá od Pána a v témž duchu povzbuzuje ostatní. Ústrky provázejí jeho život, ale on se jimi nenechává zmítat. Hledá a jde tam, kde poznává, že jej Pán posílá a kam jej vede. Vedle odpůrců je mnoho těch, kdo Pavlovi naslouchají, nebo jej dokonce doprovázejí či ho podporují a pomáhají v jeho službě.

V Troadě během Pavlovy promluvy při lámání chleba (slavení eucharistie – mše sv.) dojde ke smrtelnému úrazu. I to se Boží mocí promění nejen v zázrak, ale i v povzbuzení a posílení!

Sv. Pavel využívá tehdy dostupné prostředky dopravy. Jednou jde s doprovodem, jindy chce jít sám. Je to také jeho čas s Bohem a před Bohem. Nechává se vést Božím Duchem, ale má i své představy a ty dokáže skloubit. Chce být o letnicích v Jeruzalémě, tak mine Efez a tamní starší zve k setkání v Milétu.

V řeči na rozloučenou s efezskými zazní podstatné prvky Pavlovy mise. S pokorou sloužil Pánu i v těžkostech, vše důležité jim zvěstoval a řekl, obracel se ke všem – Židům i Řekům (pohanům). Nezastírá, že jej čekají náročné okamžiky, ale jde jim vstříc s důvěrou, že jeho běh má svůj cíl, kterému se věnuje – hlásat Kristovo evangelium. Předal to, co měl, nyní je vybízí k obezřetnosti a svěřuje moci a lásce Boží. Vše završuje Pavlova modlitba, po níž všichni propukli v pláč. Emoce jistě patří do života křesťana, apoštol i učedníci ale vědí, že je třeba jít cestou následování dál.

* Kdy jsem si uvědomil, že kromě starostí mám kolem sebe lidi, kteří mi jsou ochotni pomoci, sdílet se mnou životní okolnosti?
* Vybavím si nějakou nenadálou nepříjemnost, kterou Boží působení (klidně prostřednictvím člověka) změnilo v něco, zač jsem byl(a) rád(a)?
* Jakým způsobem se snažím „balancovat“ svoje úmysly a to, k čemu mě zve Pán?
* Jak prožívám okamžiky, kdy něco končí? Tuším, že je to správně, ale není to jednoduché – co mi pomáhá zvládnout takové chvíle?

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