**Podněty k modlitbě – 2. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, postní doba, kterou prožíváme, je přípravou k obnově křestního vyznání. Do toho patří i očišťování a prohlubování naší ochoty a schopnosti žít společenství církve. Pro společné dobro je třeba učit se rozlišovat hodnotu věcí a činů, ale i obdarování bratří a sester.

**Četba z Písma:**  1 Tes 5, 12 - 28

„Všecko zkoumejte, dobrého se držte!“ (1 Tes 5, 21) Sv. Pavel v množství projevů Boží milosti, v rozličnosti darů a způsobů jejich aplikace vede k tomu, abychom neopomíjeli rozlišovat, co vede k dobrému a toho se přidrželi. Již v minulých tématech jsme rozvažovali o schopnosti vidět, vnímat, všímat si lidí kolem sebe a jejich jedinečnosti i schopností. Jak apoštol upozorňuje v 1 Kor 12, 7, každému je dán dar Ducha sv. ke společnému prospěchu. Abychom je dobře rozpoznali, abychom nepodlehli pouhému subjektivnímu dojmu, abychom tím dokonce nenadělali nějakou škodu, svěřuje nám Pán také dar rozlišování. Někdy se týká jednotlivců, kteří dokáží dary rozpoznat a povzbudit v jejich užívání a rozvíjení. V každém případě se však týká společenství Ježíšových učedníků, kteří naslouchají Božímu hlasu a hledají světlo a nasměrování rozhodnutích, jednání a služby. V malé skupince (společenství), ve farnosti, v diecézi, v církvi – na všech úrovních rozlišujeme, k čemu nás Pán volá, jaké k tomu komu svěřuje dary a úkoly a přijímáme rozhodnutí. Některá z nich podléhají nějaké autoritě (kněze, biskupa, papeže, nebo farní rady, moderátora nějakého programu apod.), jak čteme např. v 1 Petr 1, 20 ohledně výkladu Písma. Jiná činíme v konkrétní situaci a přebíráme za ně odpovědnost.

Bez procesu rozlišování se ochudí církev a farnosti o mnoho dobrého. Jindy se nadře a výsledek se nedostaví, protože se pustila do něčeho, co bylo jen lidskou touhou, ale Bůh je k tomu nezval. Někdy může dokonce dojít k chybám a ztroskotáním, protože chybělo rozlišování před Boží tváří. Potřebujeme se ptát v modlitbě Pána a zároveň naslouchat, jak mluví ve společenství bratří a sester – vždyť každý a každá z nich mají své obdarování, mají dar Ducha sv. pro společný pohled. Jako jednotlivce nás to zavazuje, abychom neprosazovali pouze svou vůli, ale upřímně hledali Hospodinův pohled a prospěch celého jeho lidu.

Vnímat potřeby, předkládat je Bohu, nabízet řešení k rozlišování. Nelpět na subjektivním pohledu. Povzbudit, když vidíme něčí dar. S láskou upozornit, když se něco má dělat jinak. Rozlišovat, k čemu naše společenství (farnost) Pán vede.

* V jakých otázkách života církve (farnosti) by se mělo více hledat (rozlišovat)?
* Jak prožívám rozlišování ve svém osobním životě? Co mi v něm pomáhá?
* Co mi v životě pomohl rozlišit někdo další (jednotlivec nebo skupina)?

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

**Podněty k modlitbě – 2. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, postní doba, kterou prožíváme, je přípravou k obnově křestního vyznání. Do toho patří i očišťování a prohlubování naší ochoty a schopnosti žít společenství církve. Pro společné dobro je třeba učit se rozlišovat hodnotu věcí a činů, ale i obdarování bratří a sester.

**Četba z Písma:**  1 Tes 5, 12 - 28

„Všecko zkoumejte, dobrého se držte!“ (1 Tes 5, 21) Sv. Pavel v množství projevů Boží milosti, v rozličnosti darů a způsobů jejich aplikace vede k tomu, abychom neopomíjeli rozlišovat, co vede k dobrému a toho se přidrželi. Již v minulých tématech jsme rozvažovali o schopnosti vidět, vnímat, všímat si lidí kolem sebe a jejich jedinečnosti i schopností. Jak apoštol upozorňuje v 1 Kor 12, 7, každému je dán dar Ducha sv. ke společnému prospěchu. Abychom je dobře rozpoznali, abychom nepodlehli pouhému subjektivnímu dojmu, abychom tím dokonce nenadělali nějakou škodu, svěřuje nám Pán také dar rozlišování. Někdy se týká jednotlivců, kteří dokáží dary rozpoznat a povzbudit v jejich užívání a rozvíjení. V každém případě se však týká společenství Ježíšových učedníků, kteří naslouchají Božímu hlasu a hledají světlo a nasměrování rozhodnutích, jednání a služby. V malé skupince (společenství), ve farnosti, v diecézi, v církvi – na všech úrovních rozlišujeme, k čemu nás Pán volá, jaké k tomu komu svěřuje dary a úkoly a přijímáme rozhodnutí. Některá z nich podléhají nějaké autoritě (kněze, biskupa, papeže, nebo farní rady, moderátora nějakého programu apod.), jak čteme např. v 1 Petr 1, 20 ohledně výkladu Písma. Jiná činíme v konkrétní situaci a přebíráme za ně odpovědnost.

Bez procesu rozlišování se ochudí církev a farnosti o mnoho dobrého. Jindy se nadře a výsledek se nedostaví, protože se pustila do něčeho, co bylo jen lidskou touhou, ale Bůh je k tomu nezval. Někdy může dokonce dojít k chybám a ztroskotáním, protože chybělo rozlišování před Boží tváří. Potřebujeme se ptát v modlitbě Pána a zároveň naslouchat, jak mluví ve společenství bratří a sester – vždyť každý a každá z nich mají své obdarování, mají dar Ducha sv. pro společný pohled. Jako jednotlivce nás to zavazuje, abychom neprosazovali pouze svou vůli, ale upřímně hledali Hospodinův pohled a prospěch celého jeho lidu.

Vnímat potřeby, předkládat je Bohu, nabízet řešení k rozlišování. Nelpět na subjektivním pohledu. Povzbudit, když vidíme něčí dar. S láskou upozornit, když se něco má dělat jinak. Rozlišovat, k čemu naše společenství (farnost) Pán vede.

* V jakých otázkách života církve (farnosti) by se mělo více hledat (rozlišovat)?
* Jak prožívám rozlišování ve svém osobním životě? Co mi v něm pomáhá?
* Co mi v životě pomohl rozlišit někdo další (jednotlivec nebo skupina)?

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