**Podněty k modlitbě – 4. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, v předchozím zamyšlení jsme uvažovali, jak dokážeme naslouchat a vnímat lidi kolem nás – nejen v našich společenstvích, ale i ty, kdo s námi plně nebo vůbec víru nesdílejí. Dalším krokem je ujmout se slova. Tedy nebát se mluvit odvážně, otevřeně, svobodně, pravdivě a s láskou, která pramení z dobrého naslouchání. Promluvit znamená přijmout zodpovědnost i s vědomím vlastní nedostatečnosti, s pokorou a úctou k bližnímu.

**Četba z Písma:**  Sk 3, 1-26

Děj nás přivádí do celkem obvyklé situace, apoštolové se jdou modlit, jak jsou zvyklí. Podobně chromý člověk sedává denně u brány. Jejich cesty se právě protnou. Oni nepřeslechnou žebrákovu prosbu. Mohli by jej odbýt, s tím, že sami peníze nemají, tedy se jich jeho volání netýká. Musí to vyřešit někdo jiný. Kolikrát využijeme k vnitřní či vnější obhajobě nečinnosti podobnou logiku. Petr a Jan jsou vedeni Duchem sv., dobře naslouchají a rozpoznávají jiný druh bídy nemocného. Ujímají se slova, přebírají iniciativu. Nabízejí to, co jim Kristus svěřil, a přinášejí chromému záchranu. Jejich nemajetnost se stane bohatstvím.

Nevadí, že nemáme „kouzelný proutek“, kterým bychom ihned odpověděli na každou starost druhých lidí. Kristus nás ale vede k tomu, abychom naslouchání a vnímání potřeb druhých spojovali s ním, s jeho evangeliem, s jeho mocí a láskou. Abychom se na jedné straně nenechali spoutat pouze prvoplánovitým pohledem na potřeby a výsledky, ale zároveň abychom nebyli sevřeni pocitem bezmoci, když nevidíme lidské řešení. Jsme svědky Boží moci, tu svoláváme, o ni prosíme!

Příběh zde nekončí. Petr se ujme slova. Nepřipisuje uzdravení sobě, nepovyšuje se. Vyznává před zástupem otevřeně, že Ježíš je původcem záchrany. Nekličkuje, otevřeně hovoří o tom, co se událo. V události spatřuje potvrzení toho, co již přijal, ale nyní Bůh dává možnost dalším lidem uvěřit. Nemá potřebu rozmazávat něčí zavinění Pánova utrpení a smrti. Naopak – snad se toto událo právě proto, aby tito lidé poznali a přijali evangelium. Podobně tomu je v následujících kapitolách, když apoštolové mluví před radou.

Spojovat události našeho života a života našich bližních s hodnotami evangelia je v pořádku. Nemusíme se bát. Lidé potřebují naději, světlo, povzbuzení… Bůh počítá, že to budeme my, kdo o něm bude svědčit. Vyprošujme si k tomu citlivost a lásku k těm, s nimiž komunikujeme. Vědomí, že Bohu záleží na každém, nám pomůže vyvarovat se výroků, které by byly sobecké a tím i zraňující.

* Hledám obvykle řešení, nebo se radši problémům druhých vyhnu?
* Kdy zůstávám v logice „pouze“ lidské, co mi pomáhá k pohledu evangelia?
* V jakých situacích mám obavu mluvit v křesťanském duchu?

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

**Podněty k modlitbě – 4. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, v předchozím zamyšlení jsme uvažovali, jak dokážeme naslouchat a vnímat lidi kolem nás – nejen v našich společenstvích, ale i ty, kdo s námi plně nebo vůbec víru nesdílejí. Dalším krokem je ujmout se slova. Tedy nebát se mluvit odvážně, otevřeně, svobodně, pravdivě a s láskou, která pramení z dobrého naslouchání. Promluvit znamená přijmout zodpovědnost i s vědomím vlastní nedostatečnosti, s pokorou a úctou k bližnímu.

**Četba z Písma:**  Sk 3, 1-26

Děj nás přivádí do celkem obvyklé situace, apoštolové se jdou modlit, jak jsou zvyklí. Podobně chromý člověk sedává denně u brány. Jejich cesty se právě protnou. Oni nepřeslechnou žebrákovu prosbu. Mohli by jej odbýt, s tím, že sami peníze nemají, tedy se jich jeho volání netýká. Musí to vyřešit někdo jiný. Kolikrát využijeme k vnitřní či vnější obhajobě nečinnosti podobnou logiku. Petr a Jan jsou vedeni Duchem sv., dobře naslouchají a rozpoznávají jiný druh bídy nemocného. Ujímají se slova, přebírají iniciativu. Nabízejí to, co jim Kristus svěřil, a přinášejí chromému záchranu. Jejich nemajetnost se stane bohatstvím.

Nevadí, že nemáme „kouzelný proutek“, kterým bychom ihned odpověděli na každou starost druhých lidí. Kristus nás ale vede k tomu, abychom naslouchání a vnímání potřeb druhých spojovali s ním, s jeho evangeliem, s jeho mocí a láskou. Abychom se na jedné straně nenechali spoutat pouze prvoplánovitým pohledem na potřeby a výsledky, ale zároveň abychom nebyli sevřeni pocitem bezmoci, když nevidíme lidské řešení. Jsme svědky Boží moci, tu svoláváme, o ni prosíme!

Příběh zde nekončí. Petr se ujme slova. Nepřipisuje uzdravení sobě, nepovyšuje se. Vyznává před zástupem otevřeně, že Ježíš je původcem záchrany. Nekličkuje, otevřeně hovoří o tom, co se událo. V události spatřuje potvrzení toho, co již přijal, ale nyní Bůh dává možnost dalším lidem uvěřit. Nemá potřebu rozmazávat něčí zavinění Pánova utrpení a smrti. Naopak – snad se toto událo právě proto, aby tito lidé poznali a přijali evangelium. Podobně tomu je v následujících kapitolách, když apoštolové mluví před radou.

Spojovat události našeho života a života našich bližních s hodnotami evangelia je v pořádku. Nemusíme se bát. Lidé potřebují naději, světlo, povzbuzení… Bůh počítá, že to budeme my, kdo o něm bude svědčit. Vyprošujme si k tomu citlivost a lásku k těm, s nimiž komunikujeme. Vědomí, že Bohu záleží na každém, nám pomůže vyvarovat se výroků, které by byly sobecké a tím i zraňující.

* Hledám obvykle řešení, nebo se radši problémům druhých vyhnu?
* Kdy zůstávám v logice „pouze“ lidské, co mi pomáhá k pohledu evangelia?
* V jakých situacích mám obavu mluvit v křesťanském duchu?

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