**Podněty k modlitbě – 34. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

se závěrem liturgického mezidobí zakončíme také četbu knihy Rút. V poslední kapitole se prolínají důležité prvky – milosrdenství, zastánce (goél) – vykupitel i naplnění života oproti tragédii prvních veršů knihy.

**Četba z Písma:**  Rt 4

Bóaz přichází k bráně, kam zve jak muže, který by měl uplatnit levirátní právo vůči Rút, tak starší, kteří mají být svědky čestného řešení. Vyložením situace Bóaz ukazuje nejen na svízelnost údělu Noemi po návratu, ale také to, že má-li se věc uspořádat ve prospěch života zmíněných žen, je třeba aktivita, kterou dosud zákonný zastánce neprojevil. Pokud nemá zájem, Bóaz je ochoten jednat. Projev milosrdenství je třeba vykonat bez zbytečného odkladu.

Prvotní odhodlání ujmout se majetku Noemi je u zastánce vystřídáno úlekem a odmítnutím, když zjistí, že by měl pojmout Rút za manželku a zplodit syna jejímu zemřelému muži. Snad má strach z následného dělení dědictví s vlastními dětmi nebo z toho, že by Rút mohla být neplodná a přinést pohanu… Bóaz se zde opět projevuje jako muž víry, důvěry a spravedlnosti.

Potvrzení vyzutím střevíce je podáváno jako starobylý zvyk, biblicky jej nacházíme už pouze v Dt 25, 9 a s obdobou v Ž 60, 10.

Bóaz prohlašuje, že využije svého práva a tím zachová jméno zemřelého. Nicméně v rodokmenu se narozený syn zařazuje nikoli do rodu Elímelekova, ale do rodu Peresova, z něhož pocházel Bóaz. Levirátní právo zde tím dostává novou náplň a smysl, totiž umožňuje konat milosrdenství.

Požehnání starších provází každý sňatek. Zde je mimořádné, že Rút je srovnávána s Jákobovými ženami Leou a Ráchel, matkami 12-ti synů tvořících Hospodinovo společenství. Ženě pohanského původu je tak potvrzeno, že je zapojena k Božímu lidu. Podobně i zmínka o Támar (sr Gn 38).

Požehnání, pronesené pro Noemi už se netýká Bóaze, ale jejím zastáncem je dítě – Obéd (tj. ctitel, totiž Hospodinův), který naplní její dny, kterého jí přináší milující snacha. Připojený rodokmen má potvrdit, že nejde o pouhou romantickou epizodu, ale o svědectví věrnosti víře. Otevírají se tak nové výhledy a přichází nová naděje. Pro křesťany vrcholí tato linie v Kristu, v jehož rodokmenu má své místo i Rút (Mt 1, 5).

* Mám tendenci věci řešit ihned nebo spíše k odkládání či dokonce vyhýbání?
* Co mě vede k tomu, že je třeba neodkládat skutek milosrdenství?
* Kdy jsem zažil, že nějaké společenství někoho (třeba i mě) opravdově a srdečně přijalo?
* Byl jsem svědkem toho, že se těžké období proměnilo v požehnání?

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

**Podněty k modlitbě – 34. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé,

se závěrem liturgického mezidobí zakončíme také četbu knihy Rút. V poslední kapitole se prolínají důležité prvky – milosrdenství, zastánce (goél) – vykupitel i naplnění života oproti tragédii prvních veršů knihy.

**Četba z Písma:**  Rt 4

Bóaz přichází k bráně, kam zve jak muže, který by měl uplatnit levirátní právo vůči Rút, tak starší, kteří mají být svědky čestného řešení. Vyložením situace Bóaz ukazuje nejen na svízelnost údělu Noemi po návratu, ale také to, že má-li se věc uspořádat ve prospěch života zmíněných žen, je třeba aktivita, kterou dosud zákonný zastánce neprojevil. Pokud nemá zájem, Bóaz je ochoten jednat. Projev milosrdenství je třeba vykonat bez zbytečného odkladu.

Prvotní odhodlání ujmout se majetku Noemi je u zastánce vystřídáno úlekem a odmítnutím, když zjistí, že by měl pojmout Rút za manželku a zplodit syna jejímu zemřelému muži. Snad má strach z následného dělení dědictví s vlastními dětmi nebo z toho, že by Rút mohla být neplodná a přinést pohanu… Bóaz se zde opět projevuje jako muž víry, důvěry a spravedlnosti.

Potvrzení vyzutím střevíce je podáváno jako starobylý zvyk, biblicky jej nacházíme už pouze v Dt 25, 9 a s obdobou v Ž 60, 10.

Bóaz prohlašuje, že využije svého práva a tím zachová jméno zemřelého. Nicméně v rodokmenu se narozený syn zařazuje nikoli do rodu Elímelekova, ale do rodu Peresova, z něhož pocházel Bóaz. Levirátní právo zde tím dostává novou náplň a smysl, totiž umožňuje konat milosrdenství.

Požehnání starších provází každý sňatek. Zde je mimořádné, že Rút je srovnávána s Jákobovými ženami Leou a Ráchel, matkami 12-ti synů tvořících Hospodinovo společenství. Ženě pohanského původu je tak potvrzeno, že je zapojena k Božímu lidu. Podobně i zmínka o Támar (sr Gn 38).

Požehnání, pronesené pro Noemi už se netýká Bóaze, ale jejím zastáncem je dítě – Obéd (tj. ctitel, totiž Hospodinův), který naplní její dny, kterého jí přináší milující snacha. Připojený rodokmen má potvrdit, že nejde o pouhou romantickou epizodu, ale o svědectví věrnosti víře. Otevírají se tak nové výhledy a přichází nová naděje. Pro křesťany vrcholí tato linie v Kristu, v jehož rodokmenu má své místo i Rút (Mt 1, 5).

* Mám tendenci věci řešit ihned nebo spíše k odkládání či dokonce vyhýbání?
* Co mě vede k tomu, že je třeba neodkládat skutek milosrdenství?
* Kdy jsem zažil, že nějaké společenství někoho (třeba i mě) opravdově a srdečně přijalo?
* Byl jsem svědkem toho, že se těžké období proměnilo v požehnání?

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