**Podněty k modlitbě – 5. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, po třech úvodních tématech, která se týkala povšimnutí si těch, kdo jsou kolem nás, způsobů, jak jim můžeme naslouchat a následně, jak se ujmout slova, tedy, jak nezůstat pasivní. Při tom všem jsme Kristovými učedníky. Nyní se přesuneme ke zdroji – chceme-li jako církev putovat životem, je to možné pouze pokud vycházíme ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Často se to vyjadřuje slovy „společně slavit“.

**Četba z Písma:**  Lk 24, 13-35

Těžko se nám překládá latinský výraz „celebrare“, počeštěně „celebrovat“, který užíváme ve vztahu k bohoslužbě. Někdy užívané „sloužit“ nás svádí zastavit se u vysluhujícího kněze a opomíjet, že liturgie se týká celého shromáždění, ba i těch, kdo momentálně nejsou přítomni. Přesnější překlad „slavit“ od nás pro změnu vyžaduje neulpět na prvoplánovém či povrchním uchopení ve smyslu tíhnoucímu k někdy laciné, občas vulgární, či dokonce bezobsažné zábavě, která se neobejde bez většího či menšího množství návykových látek.

Vše z uvedeného je pouhým náznakem toho, co se nám otevírá v Kristu a nedá se srovnat s tím, co on dává. Slavení má obsah: důvodem naší radosti je vědomí, že Bůh je s námi. Oslovuje nás svým slovem, když nasloucháme Písmu. Potvrzuje vše svým jednáním, vrcholně smrtí a vzkříšením. To nám zanechává ve slavení eucharistie. Máme proč jásat: Ježíš nám dává sebe, abychom měli jeho život. Nikdo, nikdy nic víc nemůže nabídnout. Vědomí tohoto daru nás samozřejmě vede k určitým formám vyjádření při liturgii – postoje, zvolání, zpěv atd. Naslouchání Božímu slovu mi pomáhá vidět Boží činy. Pokud to dělám, vím, proč vyjadřovat Pánu vděčnost, proč mu svěřovat prosby… Mé postoje vycházejí z reality a povzbuzují i ostatní. Podobně, jako emauzští učedníci porozuměli slovu, zakusili hostinu Ježíšovu a stali se povzbuzením apoštolům. Uvědomuji-li si konkrétní věci, které nesu s sebou, naše bohoslužby budou hlubší i radostnější.

Ovšem nejde pouze o mě samotného/samotnou. To, že nasloucháme společně Písmu, to, že slavíme společně eucharistii, nám pomáhá jak vnímat hodnotu sebe i druhého člověka, tak objevovat Boží záměry a čerpat z jeho moci a lásky.

Prožívat aktivně bohoslužbu – zapojením v postojích, svým hlasem, vnímáním dění, ochotou přijmout nějakou službu, někoho ke službě povzbudit… To není jen osobní rozvoj, ale i způsob, jak pomáhat druhým. Budou-li dělat totéž, pomohou nám. Nepřehánět. Ale polovičatostí škodíme sobě a druhým nepomáháme.

* Co mě na bohoslužbě oslovuje a proč?
* Na čem si uvědomuji, že slavíme liturgii všichni (že jsme všichni důležití)?
* Kdy jsem měl/a radost, že mě někdo (já někoho) přizval k nějaké činnosti?

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

**Podněty k modlitbě – 5. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, po třech úvodních tématech, která se týkala povšimnutí si těch, kdo jsou kolem nás, způsobů, jak jim můžeme naslouchat a následně, jak se ujmout slova, tedy, jak nezůstat pasivní. Při tom všem jsme Kristovými učedníky. Nyní se přesuneme ke zdroji – chceme-li jako církev putovat životem, je to možné pouze pokud vycházíme ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Často se to vyjadřuje slovy „společně slavit“.

**Četba z Písma:**  Lk 24, 13-35

Těžko se nám překládá latinský výraz „celebrare“, počeštěně „celebrovat“, který užíváme ve vztahu k bohoslužbě. Někdy užívané „sloužit“ nás svádí zastavit se u vysluhujícího kněze a opomíjet, že liturgie se týká celého shromáždění, ba i těch, kdo momentálně nejsou přítomni. Přesnější překlad „slavit“ od nás pro změnu vyžaduje neulpět na prvoplánovém či povrchním uchopení ve smyslu tíhnoucímu k někdy laciné, občas vulgární, či dokonce bezobsažné zábavě, která se neobejde bez většího či menšího množství návykových látek.

Vše z uvedeného je pouhým náznakem toho, co se nám otevírá v Kristu a nedá se srovnat s tím, co on dává. Slavení má obsah: důvodem naší radosti je vědomí, že Bůh je s námi. Oslovuje nás svým slovem, když nasloucháme Písmu. Potvrzuje vše svým jednáním, vrcholně smrtí a vzkříšením. To nám zanechává ve slavení eucharistie. Máme proč jásat: Ježíš nám dává sebe, abychom měli jeho život. Nikdo, nikdy nic víc nemůže nabídnout. Vědomí tohoto daru nás samozřejmě vede k určitým formám vyjádření při liturgii – postoje, zvolání, zpěv atd. Naslouchání Božímu slovu mi pomáhá vidět Boží činy. Pokud to dělám, vím, proč vyjadřovat Pánu vděčnost, proč mu svěřovat prosby… Mé postoje vycházejí z reality a povzbuzují i ostatní. Podobně, jako emauzští učedníci porozuměli slovu, zakusili hostinu Ježíšovu a stali se povzbuzením apoštolům. Uvědomuji-li si konkrétní věci, které nesu s sebou, naše bohoslužby budou hlubší i radostnější.

Ovšem nejde pouze o mě samotného/samotnou. To, že nasloucháme společně Písmu, to, že slavíme společně eucharistii, nám pomáhá jak vnímat hodnotu sebe i druhého člověka, tak objevovat Boží záměry a čerpat z jeho moci a lásky.

Prožívat aktivně bohoslužbu – zapojením v postojích, svým hlasem, vnímáním dění, ochotou přijmout nějakou službu, někoho ke službě povzbudit… To není jen osobní rozvoj, ale i způsob, jak pomáhat druhým. Budou-li dělat totéž, pomohou nám. Nepřehánět. Ale polovičatostí škodíme sobě a druhým nepomáháme.

* Co mě na bohoslužbě oslovuje a proč?
* Na čem si uvědomuji, že slavíme liturgii všichni (že jsme všichni důležití)?
* Kdy jsem měl/a radost, že mě někdo (já někoho) přizval k nějaké činnosti?

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