**Podněty k modlitbě – 30. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

završujeme naši pouť knihou Skutků apoštolů. Letos prožijeme 30. neděli v mezidobí jako misijní. V tom se nám témata vhodně spojují – apoštolové se vydali vedeni Duchem Svatým zvěstovat Krista a Boží království. Stejně i nás vybavuje Bůh svým Duchem, abychom nesli dnešnímu světu tyto hodnoty, život a naději Kristovy!

**Četba z Písma:**  Sk 28

Ztroskotanci se dozvídají, že jsou na ostrově Malta. Text nám z pobytu zde přináší dvě události. První, kdy je sv. Pavel uštknut hadem. Domorodci to čtou jako znamení o Pavlově vině a tedy spravedlnosti, jejímuž soudu nelze uniknout. To se však nejen nepotvrdí, ale dokonce se naplňují na Pavlovi Ježíšova slova ze závěru Markova evangelia (Mk 16, 17-18), že jeho učedníkům nic neublíží. Další zprávou je uzdravení Publiova otce a následné uzdravování dalších nemocných. Apoštol má namířeno do Říma, ale kudy prochází, tudy hlásá evangelium, všude ukazuje jeho moc.

Setkání výpravy s křesťanskými učedníky, kteří jim přijdou naproti je podnětem k vděčnosti a chvále, ale i pramenem povzbuzení pro samotného Pavla. I ten, u něhož jsme mnohokrát obdivovali odhodlání, rozhodnost i moc, která se v něm projevovala, potřebuje dodat odvahu.

Ač je apoštol vězeň, může bydlet v bytě pod dozorem. Setkává se místními Židy, část z nich přijímá jeho výklad, část jej odmítá, podobně jako v místech, kde už působil. Boží slovo, konkrétně Izajáš 6, 9-10, o neschopnosti slyšet, vidět a porozumět, je Pavlovi odpovědí. Ovšem ví, že když nepřijímají evangelium praví adresáti, přijmou jej pohané. Vždyť Bůh chce ze všech učinit svůj lid!

I když je apoštol omezen věznění, Krista hlásá bez překážek všem, kdo k němu přicházejí.

* Byl(a) jsem někdy ukvapený(á) v úsudku o dění, zvlášť ve smyslu trestu či nějakých negativních znamení?
* Stalo se mi někdy, že to důležité z hlediska Božího království se odehrálo „cestou“ (během nějakého procesu) někam, kam jsem měl(a) namířeno?
* Jaké setkání mi dodalo odvahu?
* Odrazují mě překážky od svědectví o Kristu nebo mi i uprostřed nich jsem viděl(a) v nějaké situaci příležitost hovořit o Božím působení?

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

**Podněty k modlitbě – 30. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

završujeme naši pouť knihou Skutků apoštolů. Letos prožijeme 30. neděli v mezidobí jako misijní. V tom se nám témata vhodně spojují – apoštolové se vydali vedeni Duchem Svatým zvěstovat Krista a Boží království. Stejně i nás vybavuje Bůh svým Duchem, abychom nesli dnešnímu světu tyto hodnoty, život a naději Kristovy!

**Četba z Písma:**  Sk 28

Ztroskotanci se dozvídají, že jsou na ostrově Malta. Text nám z pobytu zde přináší dvě události. První, kdy je sv. Pavel uštknut hadem. Domorodci to čtou jako znamení o Pavlově vině a tedy spravedlnosti, jejímuž soudu nelze uniknout. To se však nejen nepotvrdí, ale dokonce se naplňují na Pavlovi Ježíšova slova ze závěru Markova evangelia (Mk 16, 17-18), že jeho učedníkům nic neublíží. Další zprávou je uzdravení Publiova otce a následné uzdravování dalších nemocných. Apoštol má namířeno do Říma, ale kudy prochází, tudy hlásá evangelium, všude ukazuje jeho moc.

Setkání výpravy s křesťanskými učedníky, kteří jim přijdou naproti je podnětem k vděčnosti a chvále, ale i pramenem povzbuzení pro samotného Pavla. I ten, u něhož jsme mnohokrát obdivovali odhodlání, rozhodnost i moc, která se v něm projevovala, potřebuje dodat odvahu.

Ač je apoštol vězeň, může bydlet v bytě pod dozorem. Setkává se místními Židy, část z nich přijímá jeho výklad, část jej odmítá, podobně jako v místech, kde už působil. Boží slovo, konkrétně Izajáš 6, 9-10, o neschopnosti slyšet, vidět a porozumět, je Pavlovi odpovědí. Ovšem ví, že když nepřijímají evangelium praví adresáti, přijmou jej pohané. Vždyť Bůh chce ze všech učinit svůj lid!

I když je apoštol omezen věznění, Krista hlásá bez překážek všem, kdo k němu přicházejí.

* Byl(a) jsem někdy ukvapený(á) v úsudku o dění, zvlášť ve smyslu trestu či nějakých negativních znamení?
* Stalo se mi někdy, že to důležité z hlediska Božího království se odehrálo „cestou“ (během nějakého procesu) někam, kam jsem měl(a) namířeno?
* Jaké setkání mi dodalo odvahu?
* Odrazují mě překážky od svědectví o Kristu nebo mi i uprostřed nich jsem viděl(a) v nějaké situaci příležitost hovořit o Božím působení?

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