**Podněty k modlitbě – 10. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, již potřetí otevřeme list filipským, abychom se nechali vést. V minulých kapitolách jsme zaznamenali Pavlovu víru a naději i zakotvenost v evangeliu v náročné životní situaci, kdy je vězněn. Ani tím, ani nepatřičným chováním lidí se nenechává odradit, ale ví, že základem i cílem všeho je Kristus, k jehož napodobování nás vybízí.

**Četba z Písma:** Flp 3

Třetí kapitolu můžeme rozdělit na tři části. Nejprve se vymezuje vůči nesprávnému přístupu, následně ukazuje, jak on osobně staví život na Boží milosti a nakonec povzbuzuje adresáty k podobnému zakotvení.

Ostrá slova na adresu lidí prosazujících nutnost obřízky ukazuje, jak apoštola tato opakující se kauza intenzivně pronásleduje a jak razantně se potřebuje k ní vyjádřit. Znovu připomíná, čím vším by se mohl chlubit, pokud jde o vnější záležitosti příslušnosti k Božímu lidu. To vše nicméně považuje za nic, nebo dokonce za ztrátu, s ohledem na poznání Krista. V něm je vše a nenechá se to redukovat vnějšími limity. Tehdy obřízkou a zákonem, dnes našimi pravidly a způsoby zbožnosti. Znovu a znovu se vracíme k jádru, kterým je sám Kristus a jeho příklad.

Sv. Pavel se snaží sjednocovat s Ježíšem v jeho příkladu za všech okolností. Aby se mu podobal ve smrti, a tím měl naději se mu podobat i ve vzkříšení. Ví, že ještě není u cíle, ale nechce ztratit směr. Tady je východisko z mnoha našich osobních problémů – totiž uvědomovat si, že Kristus Pán je cíl, motivace i pramen. Není třeba se leknout toho, co ještě není každému zřejmé – Bůh nám to objasní. Zároveň apoštol vybízí, abychom se drželi toho, k čemu jsme již dospěli.

O některých lidech v pláči musí prohlásit, že žijí jako nepřátelé Kristova kříže a jejich životy se neubírají následováníhodným způsobem. Ale my můžeme následovat ty, kdo se Krista opravdu drží.

Závěrem kapitoly opět motivační slovo – máme občanství v nebesích. Odtud očekáváme Spasitele, on má moc proměňovat naše životy – dokonce od smrti k životu věčnému.

* Na jakých tématech či způsobech bychom mohli ulpět dnes (jako v historii někteří na obřízce) a uteklo by nám poselství Kristova evangelia?
* Co mi někdy zastírá cíl, kterým je pro nás Kristus nebo co mi naopak pomáhá, abych tento cíl ze zřetele neztratil/a?
* Co pro mne znamená mít už nyní občanství v nebi?

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

**Podněty k modlitbě – 10. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, již potřetí otevřeme list filipským, abychom se nechali vést. V minulých kapitolách jsme zaznamenali Pavlovu víru a naději i zakotvenost v evangeliu v náročné životní situaci, kdy je vězněn. Ani tím, ani nepatřičným chováním lidí se nenechává odradit, ale ví, že základem i cílem všeho je Kristus, k jehož napodobování nás vybízí.

**Četba z Písma:** Flp 3

Třetí kapitolu můžeme rozdělit na tři části. Nejprve se vymezuje vůči nesprávnému přístupu, následně ukazuje, jak on osobně staví život na Boží milosti a nakonec povzbuzuje adresáty k podobnému zakotvení.

Ostrá slova na adresu lidí prosazujících nutnost obřízky ukazuje, jak apoštola tato opakující se kauza intenzivně pronásleduje a jak razantně se potřebuje k ní vyjádřit. Znovu připomíná, čím vším by se mohl chlubit, pokud jde o vnější záležitosti příslušnosti k Božímu lidu. To vše nicméně považuje za nic, nebo dokonce za ztrátu, s ohledem na poznání Krista. V něm je vše a nenechá se to redukovat vnějšími limity. Tehdy obřízkou a zákonem, dnes našimi pravidly a způsoby zbožnosti. Znovu a znovu se vracíme k jádru, kterým je sám Kristus a jeho příklad.

Sv. Pavel se snaží sjednocovat s Ježíšem v jeho příkladu za všech okolností. Aby se mu podobal ve smrti, a tím měl naději se mu podobat i ve vzkříšení. Ví, že ještě není u cíle, ale nechce ztratit směr. Tady je východisko z mnoha našich osobních problémů – totiž uvědomovat si, že Kristus Pán je cíl, motivace i pramen. Není třeba se leknout toho, co ještě není každému zřejmé – Bůh nám to objasní. Zároveň apoštol vybízí, abychom se drželi toho, k čemu jsme již dospěli.

O některých lidech v pláči musí prohlásit, že žijí jako nepřátelé Kristova kříže a jejich životy se neubírají následováníhodným způsobem. Ale my můžeme následovat ty, kdo se Krista opravdu drží.

Závěrem kapitoly opět motivační slovo – máme občanství v nebesích. Odtud očekáváme Spasitele, on má moc proměňovat naše životy – dokonce od smrti k životu věčnému.

* Na jakých tématech či způsobech bychom mohli ulpět dnes (jako v historii někteří na obřízce) a uteklo by nám poselství Kristova evangelia?
* Co mi někdy zastírá cíl, kterým je pro nás Kristus nebo co mi naopak pomáhá, abych tento cíl ze zřetele neztratil/a?
* Co pro mne znamená mít už nyní občanství v nebi?

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