**Podněty k modlitbě – 9. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, opět otevřeme list filipanům, tentokrát druhou kapitolu. V úvodní pasáži popsal apoštol nejen svou momentální situaci, ale i důvěru, že se to vše děje v moci a naději Kristova evangelia. Ježíš, coby pramen i cíl, zdroj i inspirace, je centrem Pavlova života a tak to předkládá i adresátům. Dokládá to překrásný hymnus, který v této kapitole zaznívá (Flp 2, 6-11).

**Četba z Písma:** Flp 2

V návaznosti na závěr první kapitoly, v níž je řeč o těch, kteří se k evangeliu stavějí nekalým způsobem, sv. Pavel vyzývá filipské, aby se nejen nenechali jejich jednáním znejistit či odradit, ale dokonce aby se nasazovali za vzájemnou jednotu a svědectví bez známek nevraživosti či ješitnosti, které přinášejí rozdělní a ničí život. Naopak – myslet na dobro druhého, vnímat hodnotu bližního dokonce vyšší než svou – to jsou cesty, ke kterým apoštol vybízí. Hymnus, který uvádí, nás má motivovat, abychom jednali i smýšleli podle vzoru Kristovu. Ten, který je Boží Syn, nepoužíval svou důstojnost k povyšování se, ale právě naopak: ukázal nám cestu zřeknutí se sebe sama, dokonce přijal smrt kříže, k naší spáse. To se stalo cestou k obnovení člověka, ale i k obnově a znovuzazáření slávy samotného Ježíše.

Žít podle Kristova příkladu znamená uvádět ve skutek naše spasení. A to i v prostředí, které nemusí být hodnotám evangelia nakloněné nebo dokonce může být pokřivené. Cestou je držet se slova života, slova evangelia a tak svítit do svého okolí. Sv. Pavel je ochoten pro to i prolít svou krev, ale zažívá v tom i společenství naděje a radosti, když se ztotožňuje s tím, který je Životem.

Dílo Kristova evangelia je nejen apoštolovou doménou, ale nachází oporu ve spolupracovnících a komunitách. Sv. Timotej i Epafrodites, které jmenuje jako věrné spolupracovníky, jsou jedni z nich. Svou spolehlivostí, ochotou, pevností v hodnotách evangelia, což dosvědčují životní praxí. To vše není vytrženo z reality, ale jak dosvědčuje popis osobní situace a zájem filipanů o jejich bratra Epafrodita. Co víc, situace kolem něj je podle Pavla důvodem nejen k radosti a vděčnosti, ale i k vnímání toho všeho jako důvod k chvále Pánu!

* V čem vidím hlavní rezervy, když srovnám Kristovo smýšlení a jednání se svým?
* Je pro mne snadnější žít hodnoty evangelia nebo o nich hovořit?
* Kdo a čím v poslední době povzbudil můj život víry?

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

**Podněty k modlitbě – 9. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, opět otevřeme list filipanům, tentokrát druhou kapitolu. V úvodní pasáži popsal apoštol nejen svou momentální situaci, ale i důvěru, že se to vše děje v moci a naději Kristova evangelia. Ježíš, coby pramen i cíl, zdroj i inspirace, je centrem Pavlova života a tak to předkládá i adresátům. Dokládá to překrásný hymnus, který v této kapitole zaznívá (Flp 2, 6-11).

**Četba z Písma:** Flp 2

V návaznosti na závěr první kapitoly, v níž je řeč o těch, kteří se k evangeliu stavějí nekalým způsobem, sv. Pavel vyzývá filipské, aby se nejen nenechali jejich jednáním znejistit či odradit, ale dokonce aby se nasazovali za vzájemnou jednotu a svědectví bez známek nevraživosti či ješitnosti, které přinášejí rozdělní a ničí život. Naopak – myslet na dobro druhého, vnímat hodnotu bližního dokonce vyšší než svou – to jsou cesty, ke kterým apoštol vybízí. Hymnus, který uvádí, nás má motivovat, abychom jednali i smýšleli podle vzoru Kristovu. Ten, který je Boží Syn, nepoužíval svou důstojnost k povyšování se, ale právě naopak: ukázal nám cestu zřeknutí se sebe sama, dokonce přijal smrt kříže, k naší spáse. To se stalo cestou k obnovení člověka, ale i k obnově a znovuzazáření slávy samotného Ježíše.

Žít podle Kristova příkladu znamená uvádět ve skutek naše spasení. A to i v prostředí, které nemusí být hodnotám evangelia nakloněné nebo dokonce může být pokřivené. Cestou je držet se slova života, slova evangelia a tak svítit do svého okolí. Sv. Pavel je ochoten pro to i prolít svou krev, ale zažívá v tom i společenství naděje a radosti, když se ztotožňuje s tím, který je Životem.

Dílo Kristova evangelia je nejen apoštolovou doménou, ale nachází oporu ve spolupracovnících a komunitách. Sv. Timotej i Epafrodites, které jmenuje jako věrné spolupracovníky, jsou jedni z nich. Svou spolehlivostí, ochotou, pevností v hodnotách evangelia, což dosvědčují životní praxí. To vše není vytrženo z reality, ale jak dosvědčuje popis osobní situace a zájem filipanů o jejich bratra Epafrodita. Co víc, situace kolem něj je podle Pavla důvodem nejen k radosti a vděčnosti, ale i k vnímání toho všeho jako důvod k chvále Pánu!

* V čem vidím hlavní rezervy, když srovnám Kristovo smýšlení a jednání se svým?
* Je pro mne snadnější žít hodnoty evangelia nebo o nich hovořit?
* Kdo a čím v poslední době povzbudil můj život víry?

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