**Podněty k modlitbě – 2. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, v těchto týdnech se různá společenství a skupinky scházejí nad tématy synody, kterou chce papež František povzbudit nás všechny, abychom se zamýšleli nad životem církve. Abychom překročili lhostejnost nebo obavu, abychom si uvědomovali, že tvář církve záleží i na každém z nás. V následujících podnětech se tedy v tomto světle budeme zabývat církví. Věřím, že to bude přínosné pro společenství i pro osobní modlitbu.

**Četba z Písma:**  Sk 2, 41-47

Kolem Ježíše se shromažďují lidé, kteří mu chtějí naslouchat, kteří s ním chtějí sdílet život, kteří přebírají jeho hodnoty, kteří poznávají, že od něj mohou čerpat sílu pro život. V tomto shluku lidí můžeme zaznamenat prvopočátek toho, co znamená církev. Následně Ježíš vyvolí apoštoly, po nanebevstoupení vybaví toto společenství svým Duchem Svatým. Ale nevymizí to, že základem života církve je to, že se lidé stahují k Ježíšovi. On z nich tímto propojováním činí nejen skupinu svých učedníků, ale Boží lid. Tedy rodinu všech, kterým Bůh vdechl život, ale jejichž vztahy jsou ničeny hříchem a následným rozdělováním a vymezováním.

Církev není skupina těch, kdo spolu sympatizují na základě nějakého společného zájmu nebo věku. V církvi má místo opravdu každý, kdo chce následovat Krista. Můžeme tvořit programy pro seniory, děti, rodiny, mládež apod., ale do církve patříme společně. Rozmanitost, se kterou se setkáme, je na jedné straně úžasná – lidé mladí i staří, podnikatelé i zaměstnanci, dělníci i úředníci, učni i vysokoškoláci. Nikdo není vyloučen, s každým Bůh počítá. Na druhou stranu musí každý z nás sám hlídat, aby se tato rozmanitost nestala zárodkem sváru, povýšenosti či rozdělení.

Bůh v Kristu touží sjednotit všechny. Nikoli sebrat jednotlivcům jejich originalitu, ale nechat zazářit jedinečnosti, která nepošlapává hodnotu druhých. K tomu potřebujeme Ježíšovu milost. Do vnitřního života církve, našich společenství, farností, diecézí to znamená, že putujeme životem nikoli pouze vedle sebe (jako jakési nutné zlo), ale společně. Tedy že o sobě víme, sdílíme radosti i starosti, zajímám se o bratry a sestry. Dobře je překročit čas od času svou „bublinu“ a zajímat se o ty, které jindy míjím.

V neposlední řadě naše putování, pokud sledujeme Ježíšův styl, nesmí přehlížet ty, kdo jsou v něčem od nás odlišní – svými názory, způsobem života. Jen tak budeme moci časem pochopit, co jim schází a jak by i k nim mohl Pán vstoupit.

* Kdo je pro mne církev?
* Co mi pomáhá neuzavřít se ve farnosti do svého světa bez bližních?
* Na koho (které skupiny) bychom neměli zapomínat, i když nejsou věřící?

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

**Podněty k modlitbě – 2. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, v těchto týdnech se různá společenství a skupinky scházejí nad tématy synody, kterou chce papež František povzbudit nás všechny, abychom se zamýšleli nad životem církve. Abychom překročili lhostejnost nebo obavu, abychom si uvědomovali, že tvář církve záleží i na každém z nás. V následujících podnětech se tedy v tomto světle budeme zabývat církví. Věřím, že to bude přínosné pro společenství i pro osobní modlitbu.

**Četba z Písma:**  Sk 2, 41-47

Kolem Ježíše se shromažďují lidé, kteří mu chtějí naslouchat, kteří s ním chtějí sdílet život, kteří přebírají jeho hodnoty, kteří poznávají, že od něj mohou čerpat sílu pro život. V tomto shluku lidí můžeme zaznamenat prvopočátek toho, co znamená církev. Následně Ježíš vyvolí apoštoly, po nanebevstoupení vybaví toto společenství svým Duchem Svatým. Ale nevymizí to, že základem života církve je to, že se lidé stahují k Ježíšovi. On z nich tímto propojováním činí nejen skupinu svých učedníků, ale Boží lid. Tedy rodinu všech, kterým Bůh vdechl život, ale jejichž vztahy jsou ničeny hříchem a následným rozdělováním a vymezováním.

Církev není skupina těch, kdo spolu sympatizují na základě nějakého společného zájmu nebo věku. V církvi má místo opravdu každý, kdo chce následovat Krista. Můžeme tvořit programy pro seniory, děti, rodiny, mládež apod., ale do církve patříme společně. Rozmanitost, se kterou se setkáme, je na jedné straně úžasná – lidé mladí i staří, podnikatelé i zaměstnanci, dělníci i úředníci, učni i vysokoškoláci. Nikdo není vyloučen, s každým Bůh počítá. Na druhou stranu musí každý z nás sám hlídat, aby se tato rozmanitost nestala zárodkem sváru, povýšenosti či rozdělení.

Bůh v Kristu touží sjednotit všechny. Nikoli sebrat jednotlivcům jejich originalitu, ale nechat zazářit jedinečnosti, která nepošlapává hodnotu druhých. K tomu potřebujeme Ježíšovu milost. Do vnitřního života církve, našich společenství, farností, diecézí to znamená, že putujeme životem nikoli pouze vedle sebe (jako jakési nutné zlo), ale společně. Tedy že o sobě víme, sdílíme radosti i starosti, zajímám se o bratry a sestry. Dobře je překročit čas od času svou „bublinu“ a zajímat se o ty, které jindy míjím.

V neposlední řadě naše putování, pokud sledujeme Ježíšův styl, nesmí přehlížet ty, kdo jsou v něčem od nás odlišní – svými názory, způsobem života. Jen tak budeme moci časem pochopit, co jim schází a jak by i k nim mohl Pán vstoupit.

* Kdo je pro mne církev?
* Co mi pomáhá neuzavřít se ve farnosti do svého světa bez bližních?
* Na koho (které skupiny) bychom neměli zapomínat, i když nejsou věřící?

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