**Podněty k modlitbě – 25. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v kapitole, kterou otevřeme, se zdá, že se řeší především právní a provozní záležitosti (řečeno dnešním jazykem). Bylo by škoda přehlédnout, jak to vše je podloženo Boží milostí, která i v takových chvílích jasně zazní.

**Četba z Písma:**  Sk 23

Římský velitel nechá shromáždit velekněze a celou radu. Přivádí do ní Pavla, který je oslovuje bratry. Ani po tom všem, co už vůči němu podnikli, neztratí vědomí blízkého duchovního pouta. Potvrzuje svou vnitřní pevnost, čistotu svědomí ve své cestě s Bohem, v poznání Krista.

Tato jistota provokuje velekněze k agresi, kterou mu dovoluje jeho postavení. Apoštol nenechá úder bez reakce. Upozorňuje, že Ananiášovo jednání není v souladu ani se Zákonem, který má v tu chvíli hájit.

Pavlovo nastolení otázky zmrtvýchvstání, které saduceové nevyznávají, ukazuje nejen rozkol v radě, ale taktéž to, že jí v tuto chvíli nespojuje hledání Božího království, ale snaha zbavit se toho, který se nehodí svou zkušeností a hlásáním ani jedné straně. Spor se tak vyhrotí, že Pavel musí být odveden do bezpečí.

Právě v této chvíli ovšem znovu zaznívá potvrzující Pánovo slovo: „Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“

To ovšem neznamená, že by od té chvíle vše probíhalo hladce. Naopak! Někteří z odpůrců se dokonce zapřísahají, že Pavla zabijí a vymyslí plán. Všímavost, zodpovědnost a odvaha apoštolova synovce plán zhatí. Velitel však situaci vyhodnotí tak, že je třeba obžalovaného odvézt z města a předat celou kauzu místodržiteli Felixovi. V dopise mu přiznává, že z jeho hlediska není důvod k nějakým krokům, protože spor se týká náboženských otázek.

* V jakých situacích se nechám strhnout a začnu odsuzovat bližního, a kdy jsem si naopak uvědomil(a), že přes rozdílnost pohledů je druhý člověk můj bratr, má sestra?
* Jsem v dialogu nad tématy víry klidný nebo sklouzávám k agresivitě či naopak k pasivitě, kdy je mi vše jedno? Jak v tom nacházím rovnováhu?
* V jaké situaci jsem jednal(a) neadekvátně a uvědomil(a) jsem si to až zpětně?
* Přihodilo se mi někdy, že i po potvrzení své životní cesty a úkolu ze strany Pána mě překvapily následné komplikace a těžkosti?

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

**Podněty k modlitbě – 25. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v kapitole, kterou otevřeme, se zdá, že se řeší především právní a provozní záležitosti (řečeno dnešním jazykem). Bylo by škoda přehlédnout, jak to vše je podloženo Boží milostí, která i v takových chvílích jasně zazní.

**Četba z Písma:**  Sk 23

Římský velitel nechá shromáždit velekněze a celou radu. Přivádí do ní Pavla, který je oslovuje bratry. Ani po tom všem, co už vůči němu podnikli, neztratí vědomí blízkého duchovního pouta. Potvrzuje svou vnitřní pevnost, čistotu svědomí ve své cestě s Bohem, v poznání Krista.

Tato jistota provokuje velekněze k agresi, kterou mu dovoluje jeho postavení. Apoštol nenechá úder bez reakce. Upozorňuje, že Ananiášovo jednání není v souladu ani se Zákonem, který má v tu chvíli hájit.

Pavlovo nastolení otázky zmrtvýchvstání, které saduceové nevyznávají, ukazuje nejen rozkol v radě, ale taktéž to, že jí v tuto chvíli nespojuje hledání Božího království, ale snaha zbavit se toho, který se nehodí svou zkušeností a hlásáním ani jedné straně. Spor se tak vyhrotí, že Pavel musí být odveden do bezpečí.

Právě v této chvíli ovšem znovu zaznívá potvrzující Pánovo slovo: „Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“

To ovšem neznamená, že by od té chvíle vše probíhalo hladce. Naopak! Někteří z odpůrců se dokonce zapřísahají, že Pavla zabijí a vymyslí plán. Všímavost, zodpovědnost a odvaha apoštolova synovce plán zhatí. Velitel však situaci vyhodnotí tak, že je třeba obžalovaného odvézt z města a předat celou kauzu místodržiteli Felixovi. V dopise mu přiznává, že z jeho hlediska není důvod k nějakým krokům, protože spor se týká náboženských otázek.

* V jakých situacích se nechám strhnout a začnu odsuzovat bližního, a kdy jsem si naopak uvědomil(a), že přes rozdílnost pohledů je druhý člověk můj bratr, má sestra?
* Jsem v dialogu nad tématy víry klidný nebo sklouzávám k agresivitě či naopak k pasivitě, kdy je mi vše jedno? Jak v tom nacházím rovnováhu?
* V jaké situaci jsem jednal(a) neadekvátně a uvědomil(a) jsem si to až zpětně?
* Přihodilo se mi někdy, že i po potvrzení své životní cesty a úkolu ze strany Pána mě překvapily následné komplikace a těžkosti?

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