**Podněty k modlitbě – 2. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, zatímco v první kapitole encykliky Fratelli tutti papež František popisuje situaci, abychom si všimli výzev a jizev v našem prožívání vztahů, v další etapě se necháme inspirovat pohledem na podobenství o milosrdném Samaritánovi a v něm nacházet inspiraci, výzvy, reflexi i posilu.

**Četba z Písma:** Lk 10, 25 – 37; **Fratelli tutti:** 2. kapitola (odstavce 56 – 86)

Podobenství se týká problému stále aktuálního – našich vztahů. Kain na Boží otázku: „Kde je tvůj bratr?“ (Gn 4,9) odpoví tak, jak odpovídáme často i my: Copak jsem strážcem svého bratra? Od počátku nás Bůh burcuje, abychom překračovali nepřátelství a starali se jeden o druhého. Milovat bližního nevede pouze k nejbližším: „Pán je soucitný ke všem tvorům.“ (Sir 18, 13) A Ježíš nás vybízí: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36) Už v nejstarších textech Písma je zdůvodnění, proč prokazovat milosrdenství i cizincům – vždyť i vyvolený národ byl v Egyptě jako cizinec. Pokušení tvořit uzavřené komunity se nevyhýbalo ani prvním křesťanům. V Pavlových i Janových listech nalezneme výzvy, že lásku máme mít ke všem (1 Sol 3,12; 3 Jan 5). Setkání Samaritána a Žida je provokativní. Ježíš ukazuje, že není žádný prostor pro zužování, ale naopak máme své hranice vztahů rozšiřovat. Kristus se dokonce identifikuje s tím, kdo je na cestě (Byl jsem na cestě a ujali jste se mě – Mt 25,35). Zatímco mnozí šli kolem zraněného za svým cílem, Samaritán se (i přes své plány) zastavil. Dal mu svůj čas. I my jsme v pokušení přehlížet druhé, slabé, vyhnout se problémům. Ovšem jsme povolání být občany se stále novou výzvou, jak udávat směr pro dobro člověka. Život není pouze čas, který utíká, život je čas pro setkávání! Nesmíme připustit, aby někdo zůstal na okraji, bez povšimnutí. Každý den se budeme rozhodovat, zda být Samaritánem, nebo v bezpečné vzdálenosti projde kolem. Ježíš nepředkládá alternativy správného jednání. Důvěřuje v dobro v nás. Kristus nemluví o zločincích ani zločinu. Nemáme se utíkat k nekonečnému hledání a obviňování, ale ujmout se potřebného. Lhostejnost je nebezpečná, ale ani víra v Boha nám nezaručí, že se budeme chovat tak, jak se Bohu líbí – vždyť oloupeného míjejí i kněz a levita. Dalšími úhyby jsou nářky na osobní malé možnosti nebo naopak teoretizování na globální úrovni politické korektnosti. Každý den nám dává příležitost a neměli bychom mnoho čekat od těch, kdo vládnou, ale pěstovat smysl pro bratrství. Samaritán našel hostinského, i my najdeme pomocníky. Ježíš ukazuje, že bližní je pro nás každý!

**Víra má nevýslovnou moc inspirovat naši úctu k druhým.** Mnohde nacházíme nesnášenlivost, pohrdání, ponižování atp., ale nás nic nemůže omluvit tváří v tvář této výzvě našeho Pána, abychom nesvědčili o nezcizitelné důstojnosti každého člověka!

* V jakých situacích mám tendenci vyhnout se potřebám druhých lidí?
* Co mi pomáhá překonat pokušení nedat čas druhým?
* Které jednotlivce nebo skupiny lidí vnímám v něčem opomíjené?

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

**Podněty k modlitbě – 2. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, zatímco v první kapitole encykliky Fratelli tutti papež František popisuje situaci, abychom si všimli výzev a jizev v našem prožívání vztahů, v další etapě se necháme inspirovat pohledem na podobenství o milosrdném Samaritánovi a v něm nacházet inspiraci, výzvy, reflexi i posilu.

**Četba z Písma:** Lk 10, 25 – 37; **Fratelli tutti:** 2. kapitola (odstavce 56 – 86)

Podobenství se týká problému stále aktuálního – našich vztahů. Kain na Boží otázku: „Kde je tvůj bratr?“ (Gn 4,9) odpoví tak, jak odpovídáme často i my: Copak jsem strážcem svého bratra? Od počátku nás Bůh burcuje, abychom překračovali nepřátelství a starali se jeden o druhého. Milovat bližního nevede pouze k nejbližším: „Pán je soucitný ke všem tvorům.“ (Sir 18, 13) A Ježíš nás vybízí: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36) Už v nejstarších textech Písma je zdůvodnění, proč prokazovat milosrdenství i cizincům – vždyť i vyvolený národ byl v Egyptě jako cizinec. Pokušení tvořit uzavřené komunity se nevyhýbalo ani prvním křesťanům. V Pavlových i Janových listech nalezneme výzvy, že lásku máme mít ke všem (1 Sol 3,12; 3 Jan 5). Setkání Samaritána a Žida je provokativní. Ježíš ukazuje, že není žádný prostor pro zužování, ale naopak máme své hranice vztahů rozšiřovat. Kristus se dokonce identifikuje s tím, kdo je na cestě (Byl jsem na cestě a ujali jste se mě – Mt 25,35). Zatímco mnozí šli kolem zraněného za svým cílem, Samaritán se (i přes své plány) zastavil. Dal mu svůj čas. I my jsme v pokušení přehlížet druhé, slabé, vyhnout se problémům. Ovšem jsme povolání být občany se stále novou výzvou, jak udávat směr pro dobro člověka. Život není pouze čas, který utíká, život je čas pro setkávání! Nesmíme připustit, aby někdo zůstal na okraji, bez povšimnutí. Každý den se budeme rozhodovat, zda být Samaritánem, nebo v bezpečné vzdálenosti projde kolem. Ježíš nepředkládá alternativy správného jednání. Důvěřuje v dobro v nás. Kristus nemluví o zločincích ani zločinu. Nemáme se utíkat k nekonečnému hledání a obviňování, ale ujmout se potřebného. Lhostejnost je nebezpečná, ale ani víra v Boha nám nezaručí, že se budeme chovat tak, jak se Bohu líbí – vždyť oloupeného míjejí i kněz a levita. Dalšími úhyby jsou nářky na osobní malé možnosti nebo naopak teoretizování na globální úrovni politické korektnosti. Každý den nám dává příležitost a neměli bychom mnoho čekat od těch, kdo vládnou, ale pěstovat smysl pro bratrství. Samaritán našel hostinského, i my najdeme pomocníky. Ježíš ukazuje, že bližní je pro nás každý!

**Víra má nevýslovnou moc inspirovat naši úctu k druhým.** Mnohde nacházíme nesnášenlivost, pohrdání, ponižování atp., ale nás nic nemůže omluvit tváří v tvář této výzvě našeho Pána, abychom nesvědčili o nezcizitelné důstojnosti každého člověka!

* V jakých situacích mám tendenci vyhnout se potřebám druhých lidí?
* Co mi pomáhá překonat pokušení nedat čas druhým?
* Které jednotlivce nebo skupiny lidí vnímám v něčem opomíjené?

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