**Podněty k modlitbě – 2. adventní týden**

rok 2021

Milí přátelé, zamyšlením nad druhou částí šesté kapitoly encykliky Laudato si´ završíme rozjímání nad textem, kterým nás papež František vybízí k péči o Zemi – náš společný domov.

**Text encykliky:** odstavce 222-246 **Četba z Písma:**  Ž 148

Do zdravé křesťanské spirituality patří i to, že se dokážeme radovat, aniž bychom byli posedlí spotřebou. Nabízí růst v šetrnosti a schopnosti radovat se z mála. Svobodně prožívaná střídmost je osvobozující. Oceňuje každou osobu, každou věc, zvyká si na jednodušší a umí se z nich radovat. V posledním století však střídmost a pokora nepožívaly pozitivní hodnocení, což má za následek škody na společnosti i životním prostředí. Ke střídmosti potřebuje člověk pokoj ve vztahu k sobě samému. Příroda je plná laskavých slov, ale jak je slyšet uprostřed hluku, roztěkanosti a vnějškovosti? Pro pokojnou pozornost srdce potřebuje být u někoho plně přítomné, naplno prožívat okamžik, jak to činil Ježíš, když hleděl na ty, s nimiž se setkal nebo třeba na polní lilie… Projevem tohoto postoje je také zastavit se a **děkovat Bohu před jídlem a po jídle. „Navrhuji věřícím, aby se vrátili k tomuto cennému zvyku a hluboce ho prožívali,“** píše papež (odst. 227).

Péče o přírodu vyžaduje schopnost žít bratrskou lásku, která může být pouze nezištná (nesmí být kompenzací za to, co dělá druhý). Tatáž nezištnost vede k přijetí větru, slunce či mraků, tedy k universálnímu bratrství. Musíme pocítit vzájemnou potřebnost, zodpovědnost a především, že se vyplatí být dobrými a čestnými. Příliš dlouho jsme žili v mravním úpadku a posmívali se čestnosti. Musíme uznat, že to nebylo k ničemu a přineslo to velkou destrukci společnosti. Naopak každý z nás můžeme přispět k vzájemnému dobru např. starostí o veřejné místo (trávník, záhon, křížek…). Ničí se tak lhostejnost a roste péče o svět.

Vše stvořené má původ v Bohu, vede nás k němu, ukazuje na něj. Svátosti představují privilegovaný způsob, jak je příroda proměněna na prostředek nadpřirozeného života. Voda, olej, oheň barvy jsou přijaty liturgií a začleňují se do chvály. Když se chceme setkat s Bohem, neunikáme ze světa ani nepopíráme přirozenost. Stvoření dochází svého největšího povýšení v eucharistii. Pán se chce dotýkat našeho nitra skrze úlomek hmoty. Nikoli shůry, ale zevnitř, abychom se s ním mohli setkat v našem světě. Neděle a účast na liturgii představuje uzdravení vztahů člověka s Bohem, se sebou, s druhými a se světem. Nahlédnutí do trojičního tajemství, tedy propletení vazeb celého stvoření, nás zve ke globální solidaritě. Povzbuzeni moudrostí Matky Boží i sv. Josefa putujeme ke společnému nebeskému domovu. Spojme se ve starostlivosti o tento pozemský – co je v něm dobrého, bude mít účast na nebeské oslavě.

* Co mi pomáhá nepodlehnout roztěkanosti a prožívat vděčnost za každou chvíli?
* Kde tolerance nečestnosti poničila současnost? Kde se oslavila něčí čestnost?
* Které znamení nebo symbol při liturgii ke mně zvlášť silně promlouvá?

Srdečně zdravím a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice

**Podněty k modlitbě – 2. adventní týden**

rok 2021

Milí přátelé, zamyšlením nad druhou částí šesté kapitoly encykliky Laudato si´ završíme rozjímání nad textem, kterým nás papež František vybízí k péči o Zemi – náš společný domov.

**Text encykliky:** odstavce 222-246 **Četba z Písma:**  Ž 148

Do zdravé křesťanské spirituality patří i to, že se dokážeme radovat, aniž bychom byli posedlí spotřebou. Nabízí růst v šetrnosti a schopnosti radovat se z mála. Svobodně prožívaná střídmost je osvobozující. Oceňuje každou osobu, každou věc, zvyká si na jednodušší a umí se z nich radovat. V posledním století však střídmost a pokora nepožívaly pozitivní hodnocení, což má za následek škody na společnosti i životním prostředí. Ke střídmosti potřebuje člověk pokoj ve vztahu k sobě samému. Příroda je plná laskavých slov, ale jak je slyšet uprostřed hluku, roztěkanosti a vnějškovosti? Pro pokojnou pozornost srdce potřebuje být u někoho plně přítomné, naplno prožívat okamžik, jak to činí Ježíš, když hledí na ty, s nimiž se setkal nebo třeba na polní lilie… Projevem tohoto postoje je zastavit se a **děkovat Bohu před jídlem a po jídle. „Navrhuji věřícím, aby se vrátili k tomuto cennému zvyku a hluboce ho prožívali,“** píše papež (odst. 227).

Péče o přírodu vyžaduje schopnost žít bratrskou lásku, která může být pouze nezištná (nesmí být kompenzací za to, co dělá druhý). Tatáž nezištnost vede k přijetí větru, slunce či mraků, tedy k universálnímu bratrství. Musíme pocítit vzájemnou potřebnost, zodpovědnost a především, že se vyplatí být dobrými a čestnými. Příliš dlouho jsme žili v mravním úpadku a posmívali se čestnosti. Musíme uznat, že to nebylo k ničemu a přineslo to velkou destrukci společnosti. Naopak každý z nás můžeme přispět k vzájemnému dobru např. starostí o veřejné místo (trávník, záhon, křížek…). Ničí se tak lhostejnost a roste péče o svět.

Vše stvořené má původ v Bohu, vede nás k němu, ukazuje na něj. Svátosti představují privilegovaný způsob, jak je příroda proměněna na prostředek nadpřirozeného života. Voda, olej, oheň barvy jsou přijaty liturgií a začleňují se do chvály. Když se chceme setkat s Bohem, neunikáme ze světa ani nepopíráme přirozenost. Stvoření dochází svého největšího povýšení v eucharistii. Pán se chce dotýkat našeho nitra skrze úlomek hmoty. Nikoli shůry, ale zevnitř, abychom se s ním mohli setkat v našem světě. Neděle a účast na liturgii představuje uzdravení vztahů člověka s Bohem, se sebou, s druhými a se světem. Nahlédnutí do trojičního tajemství, tedy propletení vazeb celého stvoření, nás zve ke globální solidaritě. Povzbuzeni moudrostí Matky Boží i sv. Josefa putujeme ke společnému nebeskému domovu. Spojme se ve starostlivosti o tento pozemský – co je v něm dobrého, bude mít účast na nebeské oslavě.

* Co mi pomáhá nepodlehnout roztěkanosti a prožívat vděčnost za každou chvíli?
* Kde tolerance nečestnosti poničila současnost? Kde se oslavila něčí čestnost?
* Které znamení nebo symbol při liturgii ke mně zvlášť silně promlouvá?

Srdečně zdravím a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice