**Podněty k modlitbě – 20. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

sledujeme pokračování druhé misijní cesty apoštola Pavla, přičemž v 18. kapitole, které budeme naslouchat, se z ní vrací do Jeruzaléma a Antiochie a vydává se na cestu, kterou označujeme třetí.

**Četba z Písma:**  Sk 18

Z Athén vedou Pavlovy kroky do Korintu – přístavního města plného života, ruchu a možností, ale (jako poznáváme z listů adresovaných Korinťanům) také komplikací. Manželé Akvila a Priscilla, kteří přišli z Říma, se stanou Pavlovi blízkými spolupracovníky nejspíš nejen proto, že je spojuje profesní činnost, ale především zájem o Kristovo evangelium a ochota mu sloužit.

Pavel se nejprve opět obrací k Židům. Jejich nezájem jej vede opět mezi pohany. Z textu vyplývá, že uvěřili i někteří z židovského prostředí, ale Pavlova činnost se více zaměřuje na hlásání mimo synagogu. V jeho úsilí jej podporuje sám Pán svým ujištěním. Dozvídáme se, že Pavel působil v Korintu rok a půl. Je dobré si toho povšimnout, abychom při četbě biblických textů nepodléhali dojmu, že je vše v náhlém sledu.

Z pasáže popisující žalobu Židů na Pavla vyplývá nevalný zájem místodržitele Gallia o náboženské spory, což je v té chvíli pro apoštola výhodné. Zároveň napětí v samotné židovské komunitě, která se vrhne na představeného, když žaloba není vyslyšena. Galliova neochota věc řešit hraničí až s jakýmsi pohrdáním.

Pavel se vydává dál a doprovází jej Akvila a Priscilla. Dostanou se do Efesu, kde by apoštola rádi měli delší dobu, ale on si zachovává svobodu v následování, ujišťuje návratem, bude-li to v Božím plánu. Odebírá se do Jeruzaléma a Antiochie.

Po čase opět vyráží na cestu. Paralelně se dozvídáme o Apollovi, který uvěřil v Krista, započal požehnané dílo, ale potřeboval další vyučování, které mu dodali Priscilla a Akvila. Tak Appolos nejen osobně roste, ale i jeho služba je mimořádně plodná.

* V jaké životní etapě jsem se setkal s někým, s nímž jsem si ve víře rozuměl a byl mi oporou v osobním životě i službě?
* Prožil jsem něco, kdy mě Pán ujišťoval, že jednám správně a nemám se bát?
* Obecně se bojíme změn (odchody, stěhování…). Kdy se mi vyplatila důvěra, že některé z nich vede sám Bůh?
* Jak můžeme v naší farnosti (společenství) pomáhat lidem, aby dorůstali ve víře a byli tak vybaveni ke službě?

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

**Podněty k modlitbě – 20. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

sledujeme pokračování druhé misijní cesty apoštola Pavla, přičemž v 18. kapitole, které budeme naslouchat, se z ní vrací do Jeruzaléma a Antiochie a vydává se na cestu, kterou označujeme třetí.

**Četba z Písma:**  Sk 18

Z Athén vedou Pavlovy kroky do Korintu – přístavního města plného života, ruchu a možností, ale (jako poznáváme z listů adresovaných Korinťanům) také komplikací. Manželé Akvila a Priscilla, kteří přišli z Říma, se stanou Pavlovi blízkými spolupracovníky nejspíš nejen proto, že je spojuje profesní činnost, ale především zájem o Kristovo evangelium a ochota mu sloužit.

Pavel se nejprve opět obrací k Židům. Jejich nezájem jej vede opět mezi pohany. Z textu vyplývá, že uvěřili i někteří z židovského prostředí, ale Pavlova činnost se více zaměřuje na hlásání mimo synagogu. V jeho úsilí jej podporuje sám Pán svým ujištěním. Dozvídáme se, že Pavel působil v Korintu rok a půl. Je dobré si toho povšimnout, abychom při četbě biblických textů nepodléhali dojmu, že je vše v náhlém sledu.

Z pasáže popisující žalobu Židů na Pavla vyplývá nevalný zájem místodržitele Gallia o náboženské spory, což je v té chvíli pro apoštola výhodné. Zároveň napětí v samotné židovské komunitě, která se vrhne na představeného, když žaloba není vyslyšena. Galliova neochota věc řešit hraničí až s jakýmsi pohrdáním.

Pavel se vydává dál a doprovází jej Akvila a Priscilla. Dostanou se do Efesu, kde by apoštola rádi měli delší dobu, ale on si zachovává svobodu v následování, ujišťuje návratem, bude-li to v Božím plánu. Odebírá se do Jeruzaléma a Antiochie.

Po čase opět vyráží na cestu. Paralelně se dozvídáme o Apollovi, který uvěřil v Krista, započal požehnané dílo, ale potřeboval další vyučování, které mu dodali Priscilla a Akvila. Tak Appolos nejen osobně roste, ale i jeho služba je mimořádně plodná.

* V jaké životní etapě jsem se setkal s někým, s nímž jsem si ve víře rozuměl a byl mi oporou v osobním životě i službě?
* Prožil jsem něco, kdy mě Pán ujišťoval, že jednám správně a nemám se bát?
* Obecně se bojíme změn (odchody, stěhování…). Kdy se mi vyplatila důvěra, že některé z nich vede sám Bůh?
* Jak můžeme v naší farnosti (společenství) pomáhat lidem, aby dorůstali ve víře a byli tak vybaveni ke službě?

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