**Podněty k modlitbě – Velikonoční oktáv**

rok 2022

Milí přátelé, aleluja! Kristus vstal z mrtvých!

Smrt a hřích jsou přemoženy, utrpení a bolest nemají poslední slovo! Zkušenost církve, Ježíšových učedníků, kteří přijali jeho zvěst, setkali se s ním v jeho opuštěnosti, ale i slávě vzkříšení, se nám jedinečným způsobem ukazuje ve Skutcích apoštolů. Během velikonoční doby z této biblické knihy předčítáme při bohoslužbách. My se jí souvisle budeme věnovat s ohledem na modlitbu ve společenství nebo soukromě, abychom se inspirovali těmi, kdo stáli na počátku, když se zpráva o spáse v Kristu začala šířit a nést své ovoce.

Zvolíme četbu po kapitolách (i tak máme před sebou 28 týdnů!) s ohledem na práci v modlitebních skupinkách. Doporučuji v osobní modlitbě každou kapitolu rozdělit do modlitby po kratších úryvcích v několika dnech.

**Četba z Písma:**  Sk 1

Kniha Sk navazuje na Lukášovo evangelium, má stejného autora. Po úvodní rekapitulaci je první výzvou setrvání apoštolů a učedníků v modlitbě očekávání splnění zaslíbení, že Otec pošle svého svatého Ducha. Bůh počítá s lidskou nedokonalostí, ani v této chvíli přítomní nerozumějí a uvažují po svém, když se dotazují po obnově království (Sk 1, 6).

Učedníci, společenství vznikající církve, ani po Ježíšově nanebevstoupení nezůstanou opuštěni. Duch Svatý připomene vše, co je třeba (J 16, 12-13), on budou silou či mocí, kterou se bude projevovat Bůh nadále tak, jako se projevovalo jeho působení v Kristu. Ze dvou důvodů tedy není třeba nostalgicky hledět za Ježíšem vystupujícím do nebe: máme čekat Ducha, kterého slíbil pro náš život, naše působení a svědectví zde na zemi; za druhé tento Ježíš opět přijde. Ať už na konci věků, kdy jej všichni uvidíme, ale také právě tím, že se jeho spásné působení, na které byli apoštolové „zvyklí“ nadále bude uskutečňovat v moci Ducha Svatého. Ježíš je mezi námi tímto způsobem stále přítomný.

Společná a svorná modlitba je způsob očekávání Božích zaslíbení. Tehdy i nyní.

Duchovní život, modlitba, ovšem neznamená rezignaci, ztrátu aktivity. Během těchto chvil Petr navrhuje doplnit společenství apoštolů – Dvanácti, aby odpovídalo symbolice dvanácti kmenů Izraele, ale taktéž aby se neztrácela síla svědectví. Rozhodnuté se nese v duchu rozumu (předpoklady), tak v hledání Boží vůle (modlitba, los).

* Nemám někdy přemrštěná, nereálná a idealistická očekávání od sebe nebo církve? Vybavuji si nějaké, které jsem musel překonat?
* Uvědomil jsem si na něčem, že mám tendenci „hledět do nebe“ a zapomenout na Ježíšovu přítomnost v životě?
* Kdy pro aktivitu zapomínám na modlitbu; kdy modlitbou omlouvám pasivitu?

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

**Podněty k modlitbě – Velikonoční oktáv**

rok 2022

Milí přátelé, aleluja! Kristus vstal z mrtvých!

Smrt a hřích jsou přemoženy, utrpení a bolest nemají poslední slovo! Zkušenost církve, Ježíšových učedníků, kteří přijali jeho zvěst, setkali se s ním v jeho opuštěnosti, ale i slávě vzkříšení, se nám jedinečným způsobem ukazuje ve Skutcích apoštolů. Během velikonoční doby z této biblické knihy předčítáme při bohoslužbách. My se jí souvisle budeme věnovat s ohledem na modlitbu ve společenství nebo soukromě, abychom se inspirovali těmi, kdo stáli na počátku, když se zpráva o spáse v Kristu začala šířit a nést své ovoce.

Zvolíme četbu po kapitolách (i tak máme před sebou 28 týdnů!) s ohledem na práci v modlitebních skupinkách. Doporučuji v osobní modlitbě každou kapitolu rozdělit do modlitby po kratších úryvcích v několika dnech.

**Četba z Písma:**  Sk 1

Kniha Sk navazuje na Lukášovo evangelium, má stejného autora. Po úvodní rekapitulaci je první výzvou setrvání apoštolů a učedníků v modlitbě očekávání splnění zaslíbení, že Otec pošle svého svatého Ducha. Bůh počítá s lidskou nedokonalostí, ani v této chvíli přítomní nerozumějí a uvažují po svém, když se dotazují po obnově království (Sk 1, 6).

Učedníci, společenství vznikající církve, ani po Ježíšově nanebevstoupení nezůstanou opuštěni. Duch Svatý připomene vše, co je třeba (J 16, 12-13), on budou silou či mocí, kterou se bude projevovat Bůh nadále tak, jako se projevovalo jeho působení v Kristu. Ze dvou důvodů tedy není třeba nostalgicky hledět za Ježíšem vystupujícím do nebe: máme čekat Ducha, kterého slíbil pro náš život, naše působení a svědectví zde na zemi; za druhé tento Ježíš opět přijde. Ať už na konci věků, kdy jej všichni uvidíme, ale také právě tím, že se jeho spásné působení, na které byli apoštolové „zvyklí“ nadále bude uskutečňovat v moci Ducha Svatého. Ježíš je mezi námi tímto způsobem stále přítomný.

Společná a svorná modlitba je způsob očekávání Božích zaslíbení. Tehdy i nyní.

Duchovní život, modlitba, ovšem neznamená rezignaci, ztrátu aktivity. Během těchto chvil Petr navrhuje doplnit společenství apoštolů – Dvanácti, aby odpovídalo symbolice dvanácti kmenů Izraele, ale taktéž aby se neztrácela síla svědectví. Rozhodnuté se nese v duchu rozumu (předpoklady), tak v hledání Boží vůle (modlitba, los).

* Nemám někdy přemrštěná, nereálná a idealistická očekávání od sebe nebo církve? Vybavuji si nějaké, které jsem musel překonat?
* Uvědomil jsem si na něčem, že mám tendenci „hledět do nebe“ a zapomenout na Ježíšovu přítomnost v životě?
* Kdy pro aktivitu zapomínám na modlitbu; kdy modlitbou omlouvám pasivitu?

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