**Podněty k modlitbě – 15. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v našem rozjímání nad Skutky apoštolů dospíváme k první misijní cestě, o které mluvíme jako o Pavlově, ale jak vidíme z textu, v danou chvíli je to Barnabáš, který je uveden jako první. Dokonce až na této cestě se dozvídáme, že Saulovi (Šavlovi) se říkalo též Pavel. Některé okolnosti se mění, nikoli však evangelium, které hlásáme, aby přinášelo život!

**Četba z Písma:**  Sk 13

Do života církevních komunit (diecézí, farností, společenství…) patří lidé, kteří mají různá obdarování. To nic nemění na tom, že se užívají obvyklé prostředky duchovního života – bohoslužba, půst, společná modlitba atp. V této otevřenosti zaslechnou výzvu k misii a skrze modlitbu se posílí i ochota a odvaha.

Vyslaní učedníci hlásají evangelium mezi Židy, ale nestraní se nikoho, kdo projeví o Boží slovo zájem. Ať je prostý nebo vznešený – prostě vědí, že je Pán posílá ke všem bez rozdílu. Objeví se i ti, kdo jsou z různých důvodů proti – kouzelník Barjezuz (Elymas) z důvodů obsahu víry, židé (v. 45) ze závisti, kolik lidí Pavlovi a Barnabášovi naslouchá.

Ani pozitivní reakce ani nepřijetí či odpor nejsou něčím, co by hlasatele Božího slova zastavilo. Tak jako se Ježíš, náš Mistr a Učitel, nezastavil, ale šel tam, kde bylo třeba zvěsti o Božím království, stejně konají ti, kdo jej následují. A když je někdo nepřijme, nenechají si zášť nalepenou na opánkách, setřesou prach a v moci Ducha Svatého se vydávají k dalším adresátům.

V Pisidské Antiochii při návštěvě synagógy zaznívá Pavlova řeč, ve které ukazuje, jak Bůh vedl vyvolený národ a připravoval jej na příchod Krista, jak se na Ježíšovi naplnila nejen slova Zákona a proroků, ale i očekávání spásy, vítězství nad hříchem a smrtí i života jako takového.

Žít ve vztahu s Bohem, být nástrojem evangelia a jeho naděje, čerpat z Ducha Svatého – v tom učedníci nacházejí radost i přes rozličné obtíže.

* Jakých darů pro osobní i společný život si všímám u bratří a sester v mém okolí? (Možná si v některých společenstvích můžete říci i navzájem, v čem vidíte dar koho.)
* U katolíků jsme zvyklí, že místa svého působení mění kněží a řeholníci/řeholnice. Jsou nějaké dary, se kterými bychom do nějakého prostředí vyslali s modlitbou někoho z farníků?
* Je nějaká skupina lidí, v níž se mi zdá, že je zbytečné mluvit o Bohu? Překvapilo mě někdy, z jakého prostředí někdo uvěřil?
* Když při snaze svědčit o evangeliu narazím na odpor, co mi pomůže překonat zklamání?

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

**Podněty k modlitbě – 15. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v našem rozjímání nad Skutky apoštolů dospíváme k první misijní cestě, o které mluvíme jako o Pavlově, ale jak vidíme z textu, v danou chvíli je to Barnabáš, který je uveden jako první. Dokonce až na této cestě se dozvídáme, že Saulovi (Šavlovi) se říkalo též Pavel. Některé okolnosti se mění, nikoli však evangelium, které hlásáme, aby přinášelo život!

**Četba z Písma:**  Sk 13

Do života církevních komunit (diecézí, farností, společenství…) patří lidé, kteří mají různá obdarování. To nic nemění na tom, že se užívají obvyklé prostředky duchovního života – bohoslužba, půst, společná modlitba atp. V této otevřenosti zaslechnou výzvu k misii a skrze modlitbu se posílí i ochota a odvaha.

Vyslaní učedníci hlásají evangelium mezi Židy, ale nestraní se nikoho, kdo projeví o Boží slovo zájem. Ať je prostý nebo vznešený – prostě vědí, že je Pán posílá ke všem bez rozdílu. Objeví se i ti, kdo jsou z různých důvodů proti – kouzelník Barjezuz (Elymas) z důvodů obsahu víry, židé (v. 45) ze závisti, kolik lidí Pavlovi a Barnabášovi naslouchá.

Ani pozitivní reakce ani nepřijetí či odpor nejsou něčím, co by hlasatele Božího slova zastavilo. Tak jako se Ježíš, náš Mistr a Učitel, nezastavil, ale šel tam, kde bylo třeba zvěsti o Božím království, stejně konají ti, kdo jej následují. A když je někdo nepřijme, nenechají si zášť nalepenou na opánkách, setřesou prach a v moci Ducha Svatého se vydávají k dalším adresátům.

V Pisidské Antiochii při návštěvě synagógy zaznívá Pavlova řeč, ve které ukazuje, jak Bůh vedl vyvolený národ a připravoval jej na příchod Krista, jak se na Ježíšovi naplnila nejen slova Zákona a proroků, ale i očekávání spásy, vítězství nad hříchem a smrtí i života jako takového.

Žít ve vztahu s Bohem, být nástrojem evangelia a jeho naděje, čerpat z Ducha Svatého – v tom učedníci nacházejí radost i přes rozličné obtíže.

* Jakých darů pro osobní i společný život si všímám u bratří a sester v mém okolí? (Možná si v některých společenstvích můžete říci i navzájem, v čem vidíte dar koho.)
* U katolíků jsme zvyklí, že místa svého působení mění kněží a řeholníci/řeholnice. Jsou nějaké dary, se kterými bychom do nějakého prostředí vyslali s modlitbou někoho z farníků?
* Je nějaká skupina lidí, v níž se mi zdá, že je zbytečné mluvit o Bohu? Překvapilo mě někdy, z jakého prostředí někdo uvěřil?
* Když při snaze svědčit o evangeliu narazím na odpor, co mi pomůže překonat zklamání?

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