**Podněty k modlitbě – 31. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v závěrečných týdnech liturgického mezidobí otevřeme starozákonní knihu Rút. Nalezneme ji mezi knihou Soudců a 1. Samuelovou – vytváří jakýsi předěl mezi dobou soudců a dobou královskou. Při četbě nacházíme jak lidskou blízkost a pomoc, tak naději tváří v tvář velikým obtížím.

**Četba z Písma:**  Rt 1

Úvodní verše nás uvádějí do příběhu. Hlad přinutí Elímeleka s manželkou Noemi a syny opustit Betlém a hledat obživu. Po smrti muže zůstává vdova se syny, kteří se ožení s Moábkami, místními ženami. Ovšem Machlón i Kiljón, oba synové, také umírají a Noemi i její snachy Orpa a Rút zůstávají bez zastání. Taková situace byla bezútěšná jak s ohledem na obživu, tím spíše na zastání či nějakou smysluplnou budoucnost. Odešli do ciziny, mimo své běžné vztahy a vazby, aby nalezli prostředky k životu. Teď přišly o živitele, o zázemí i o ty, s nimiž sdílely životní úděl.

Není divu, že se Noemi rozhodne k návratu, zvlášť když se dozvídá, že v Judsku je již lépe. Ona se vrací mezi své, ale její snachy budou nyní v cizině, mezi lidmi jiného národa i náboženství. Propouští je tedy a vyvazuje ze zodpovědnosti za sebe. Nechce jim svazovat těžké břemeno života. Nemá jim co nabídnout. Nemá další syny, kteří by jim mohli být oporou, a bylo by nesmyslné myslet si, že by se našlo v její rodině přirozené řešení. Zatímco se Orpa vrací do své domoviny, Rút přilne ke své tchyni: „Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.“ (Rt 1, 16b) Ačkoli je z pohledu Hebrejů cizinka, pochází z pohanského národa, zachová se láskyplně a příkladně. Nejen na přirozené úrovni, ale i v otevřenosti vůči Hospodinu. Neopustí Noemi v jejím těžkém údělu.

Po návratu do Betléma se plně projevuje hořkost a bolest, kterou si ženy přinášejí. „Nenazývejte mě Noemi (v překladu: Rozkošná). Nazývejte mě Mara (v překladu: Trpká), neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl,“ vyřkne Noemi. (Rt 1, 20) Jakkoli se snažila nebýt na obtíž snachám, jakkoli přichází mezi své soukmenovce, její bolest vytryskne. V tom všem je zde Rút, která jí neopustí, je zde komunita, se kterou může sdílet svůj život.

* Jaká rozhodnutí jsem v životě musel(a) udělat, abych zajistil(a) svůj život či rodinu?
* Co mi pomáhá vyhodnotit, že se změnila situace a je třeba udělat další krok?
* Dokážu v těžkých chvílích nesvazovat druhé a dokážu přijmout pomoc a blízkost? Co z toho je pro mě bližší a co těžší?
* Zažil(a) jsem někdy u někoho oddanost, nebo ochotu, která mě až dojala?
* V jakém prostředí se mi stalo, že jsem spontánně vyřkl(a) svou těžkost?

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

**Podněty k modlitbě – 31. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

v závěrečných týdnech liturgického mezidobí otevřeme starozákonní knihu Rút. Nalezneme ji mezi knihou Soudců a 1. Samuelovou – vytváří jakýsi předěl mezi dobou soudců a dobou královskou. Při četbě nacházíme jak lidskou blízkost a pomoc, tak naději tváří v tvář velikým obtížím.

**Četba z Písma:**  Rt 1

Úvodní verše nás uvádějí do příběhu. Hlad přinutí Elímeleka s manželkou Noemi a syny opustit Betlém a hledat obživu. Po smrti muže zůstává vdova se syny, kteří se ožení s Moábkami, místními ženami. Ovšem Machlón i Kiljón, oba synové, také umírají a Noemi i její snachy Orpa a Rút zůstávají bez zastání. Taková situace byla bezútěšná jak s ohledem na obživu, tím spíše na zastání či nějakou smysluplnou budoucnost. Odešli do ciziny, mimo své běžné vztahy a vazby, aby nalezli prostředky k životu. Teď přišly o živitele, o zázemí i o ty, s nimiž sdílely životní úděl.

Není divu, že se Noemi rozhodne k návratu, zvlášť když se dozvídá, že v Judsku je již lépe. Ona se vrací mezi své, ale její snachy budou nyní v cizině, mezi lidmi jiného národa i náboženství. Propouští je tedy a vyvazuje ze zodpovědnosti za sebe. Nechce jim svazovat těžké břemeno života. Nemá jim co nabídnout. Nemá další syny, kteří by jim mohli být oporou, a bylo by nesmyslné myslet si, že by se našlo v její rodině přirozené řešení. Zatímco se Orpa vrací do své domoviny, Rút přilne ke své tchyni: „Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.“ (Rt 1, 16b) Ačkoli je z pohledu Hebrejů cizinka, pochází z pohanského národa, zachová se láskyplně a příkladně. Nejen na přirozené úrovni, ale i v otevřenosti vůči Hospodinu. Neopustí Noemi v jejím těžkém údělu.

Po návratu do Betléma se plně projevuje hořkost a bolest, kterou si ženy přinášejí. „Nenazývejte mě Noemi (v překladu: Rozkošná). Nazývejte mě Mara (v překladu: Trpká), neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl,“ vyřkne Noemi. (Rt 1, 20) Jakkoli se snažila nebýt na obtíž snachám, jakkoli přichází mezi své soukmenovce, její bolest vytryskne. V tom všem je zde Rút, která jí neopustí, je zde komunita, se kterou může sdílet svůj život.

* Jaká rozhodnutí jsem v životě musel(a) udělat, abych zajistil(a) svůj život či rodinu?
* Co mi pomáhá vyhodnotit, že se změnila situace a je třeba udělat další krok?
* Dokážu v těžkých chvílích nesvazovat druhé a dokážu přijmout pomoc a blízkost? Co z toho je pro mě bližší a co těžší?
* Zažil(a) jsem někdy u někoho oddanost, nebo ochotu, která mě až dojala?
* V jakém prostředí se mi stalo, že jsem spontánně vyřkl(a) svou těžkost?

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