**Podněty k modlitbě – 4. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, postní doba se přehoupla do své druhé poloviny. To je pro nás povzbuzením, abychom upírali svůj zrak na toho, který přináší do našeho života svobodu a pokoj nad každé pomyšlení. Pamatujme stále na ty, kdo jsou poznamenáni násilím a válkou, nejen na Ukrajině.

**Četba z Písma:**  Flm (list Filemonovi)

List Filemonovi je krátký text, ve kterém se apoštol Pavel (v tu dobu sám vězněný) přimlouvá za uprchlého otroka Onezima. V pár odstavcích najdeme mnoho inspirativního i pro nás.

Již v úvodním oslovení je projevena obvyklá Pavlova vděčnost za adresátův život i za jeho víru, která se projevuje láskou k bratřím. Živá víra tedy v sobě zahrnuje projevy, skutky, činy ve prospěch bližních. Tak je tomu u Ježíše, u sv. Pavla, tak tomu má být u Kristova učedníka. K tomu přistupuje prosba, abych rozpoznával, co dobrého mohu činit. Je třeba se ptát Pána, co mám pro koho dělat.

Klíčové místo je vylíčení situace otroka, který utekl za Pavlem. Ten si je vědom nebezpečí, které Onezimovi hrozí, ale zároveň otevírá mnohem důležitější rovinu – totiž hodnotu, důstojnost Kristova učedníka! Apoštol na jednu stranu upozorňuje, že by ve své apoštolské autoritě mohl prostě nařídit, jak se věci mají udělat. Ale chce, aby Onezim i jeho pozemský pán rostli ve svobodě Božích dětí. Onezim se vrací, protože má být naplněna spravedlnost. Jeho majitel však nemá přehlédnout novost života, kterou otvírá Kristus. Tu ale musí projevit ve svobodě, s vědomím nepřeberného dobra, které Bůh otvírá.

V Kristu je překonána bariéra otrok – pán. Onezim se vrací jako bratr. Vnějškově se jeho postavení nemění, dál je ve službě, ale mění se kvalitativně, bytostně. Pavel to prožívá natolik, že je ochoten vzít na sebe i případnou škodu – výkupné. Ovšem neopomine podotknout, že podobně už byl z otroctví hříchu vykoupen i sám majitel, když mu spásu zvěstoval sv. Pavel. Vždyť opravdové výkupné za nás zaplatil náš Pán!

Několikerým oslovením „bratře“ apoštol projevuje nejen blízký vztah k adresátovi, ale také velikou hodnotu, kterou chce sdílet se všemi: pán, otrok, Řek, Žid, bohatý, chudý, takové či jiné barvy pleti nebo jazyka – všichni jsme bratři v Kristu Ježíši, a to je mnohem důležitější, než naše lidská rozdělení!

* Co mi pomáhá poznávat, jak mám jednat? Modlím se za to, co mám dělat?
* Kdy vůči druhým používám autoritu a kdy je spíš motivuji, aby se rozhodli pro dobré ze sebe? A co platí více na mne – autorita nebo možnost?
* Jaká rozdělení vnímám kolem sebe já? Zažil jsem někdy radost, že i přes společenské rozdíly jsme bratři a sestry?

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

**Podněty k modlitbě – 4. týden postní**

rok 2022

Milí přátelé, postní doba se přehoupla do své druhé poloviny. To je pro nás povzbuzením, abychom upírali svůj zrak na toho, který přináší do našeho života svobodu a pokoj nad každé pomyšlení. Pamatujme stále na ty, kdo jsou poznamenáni násilím a válkou, nejen na Ukrajině.

**Četba z Písma:**  Flm (list Filemonovi)

List Filemonovi je krátký text, ve kterém se apoštol Pavel (v tu dobu sám vězněný) přimlouvá za uprchlého otroka Onezima. V pár odstavcích najdeme mnoho inspirativního i pro nás.

Již v úvodním oslovení je projevena obvyklá Pavlova vděčnost za adresátův život i za jeho víru, která se projevuje láskou k bratřím. Živá víra tedy v sobě zahrnuje projevy, skutky, činy ve prospěch bližních. Tak je tomu u Ježíše, u sv. Pavla, tak tomu má být u Kristova učedníka. K tomu přistupuje prosba, abych rozpoznával, co dobrého mohu činit. Je třeba se ptát Pána, co mám pro koho dělat.

Klíčové místo je vylíčení situace otroka, který utekl za Pavlem. Ten si je vědom nebezpečí, které Onezimovi hrozí, ale zároveň otevírá mnohem důležitější rovinu – totiž hodnotu, důstojnost Kristova učedníka! Apoštol na jednu stranu upozorňuje, že by ve své apoštolské autoritě mohl prostě nařídit, jak se věci mají udělat. Ale chce, aby Onezim i jeho pozemský pán rostli ve svobodě Božích dětí. Onezim se vrací, protože má být naplněna spravedlnost. Jeho majitel však nemá přehlédnout novost života, kterou otvírá Kristus. Tu ale musí projevit ve svobodě, s vědomím nepřeberného dobra, které Bůh otvírá.

V Kristu je překonána bariéra otrok – pán. Onezim se vrací jako bratr. Vnějškově se jeho postavení nemění, dál je ve službě, ale mění se kvalitativně, bytostně. Pavel to prožívá natolik, že je ochoten vzít na sebe i případnou škodu – výkupné. Ovšem neopomine podotknout, že podobně už byl z otroctví hříchu vykoupen i sám majitel, když mu spásu zvěstoval sv. Pavel. Vždyť opravdové výkupné za nás zaplatil náš Pán!

Několikerým oslovením „bratře“ apoštol projevuje nejen blízký vztah k adresátovi, ale také velikou hodnotu, kterou chce sdílet se všemi: pán, otrok, Řek, Žid, bohatý, chudý, takové či jiné barvy pleti nebo jazyka – všichni jsme bratři v Kristu Ježíši, a to je mnohem důležitější, než naše lidská rozdělení!

* Co mi pomáhá poznávat, jak mám jednat? Modlím se za to, co mám dělat?
* Kdy vůči druhým používám autoritu a kdy je spíš motivuji, aby se rozhodli pro dobré ze sebe? A co platí více na mne – autorita nebo možnost?
* Jaká rozdělení vnímám kolem sebe já? Zažil jsem někdy radost, že i přes společenské rozdíly jsme bratři a sestry?

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