**Podněty k modlitbě – Vánoční oktáv**

rok 2021

Milí přátelé, následující zamyšlení nás chce vtáhnout do reality Vánoc. Jistě prožíváme naším osobním způsobem toto období – někdo hodně s bližními, jiný více kulturou, procházkami, jiný v usebrání. Nechceme a nemůžeme zapomenout ani na ty, kteří bolestně prožívají to, že nemohou vánoční dobu prožít, jak by chtěli, jak byli zvyklí nebo dokonce s bolestí, která se noří na pozadí běžných očekávání. Narodil se Spasitel, přišel, Bůh se stal člověkem a my to můžeme vnímat a pozorovat. To nám říká poslední dvojverší modlitby Anděl Páně.

**Četba z Písma:**  J 1, 1-14

***A Slovo se stalo tělem – a přebývalo mezi námi.***

Třetí část modlitby vyjadřuje jistě poselství Vánoc. Téma Slova, které bylo u Boha; Slova, které je Bůh – je oblastí, kterou se nás vede na rozhraní přirozenosti, filosofie a teologie, do oblasti, kam až dokáže lidská mysl promýšlet samo božství. Nicméně verš Janova evangelia (J 1, 14), který vkládáme do modlitby Anděl Páně, nás upozorňuje na realitu s křesťanstvím naprosto novou: to, co přesahuje možnosti našeho myšlení i vyjádření; ten, který je nade vše; Bůh sám – stává se člověkem. Nejen člověkem v obecnosti, nejen jakýmsi éterickým způsobem, nejen dotekem lidství. Bůh se stává tělem, člověkem z masa a kostí. Můžeme naším lidským způsobem hledět, vnímat a dotýkat se Kristovým prostřednictví dokonce Otcovy slávy. Takto popisuje Jan zkušenost s Kristem i ve svém listu (1 Jan 1, 1).

Ježíšovo vtělení není otázkou pouze narození, ale toho, že můžeme v jeho lidské přítomnosti zaznamenávat přítomnost Boží, ale také Boží působení ve prospěch člověka, pro naši spásu. Ježíšovo vtělení je také znovuposvěcením a obnovou pro člověka. Kristus chce s člověkem přebývat. Slovy koled „dlít“. Z řeckého originálu by se nechalo přeložit, že si mezi námi postavil stan, učinil příbytek. Není to nic přechodného. Bůh s námi chce být! A to nejen o Vánocích.

Ze souvislostí celé modlitby Anděl Páně vyplývá, že Bůh, který člověka oslovuje a připravuje způsoby k provedení svých záměrů (působení Ducha sv.), čeká na naší odpověď. Jakmile ta zazní, je to on sám, kdo konkretizuje svou přítomnost – Slovo se stane. Nejen o Vánocích, ale kdykoli si to připomeneme a dáme Boží milosti průchod. Každé použití modlitby Anděl Páně si to můžeme nejen uvědomit, ale především se tomu otevřít a vyprosit tento postoj. Jako lidé zapomětliví si důležité skutečnosti připomínat potřebujeme.

* Co na Ježíšově lidství mi ukazuje Boží slávu?
* Na čem si uvědomuji, že Bůh je opravdu člověku (mně samému) blízký?
* Jaká modlitba nebo okolnost mě ubezpečuje, že Bůh koná?

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

**Podněty k modlitbě – Vánoční oktáv**

rok 2021

Milí přátelé, následující zamyšlení nás chce vtáhnout do reality Vánoc. Jistě prožíváme naším osobním způsobem toto období – někdo hodně s bližními, jiný více kulturou, procházkami, jiný v usebrání. Nechceme a nemůžeme zapomenout ani na ty, kteří bolestně prožívají to, že nemohou vánoční dobu prožít, jak by chtěli, jak byli zvyklí nebo dokonce s bolestí, která se noří na pozadí běžných očekávání. Narodil se Spasitel, přišel, Bůh se stal člověkem a my to můžeme vnímat a pozorovat. To nám říká poslední dvojverší modlitby Anděl Páně.

**Četba z Písma:**  J 1, 1-14

***A Slovo se stalo tělem – a přebývalo mezi námi.***

Třetí část modlitby vyjadřuje jistě poselství Vánoc. Téma Slova, které bylo u Boha; Slova, které je Bůh – je oblastí, kterou se nás vede na rozhraní přirozenosti, filosofie a teologie, do oblasti, kam až dokáže lidská mysl promýšlet samo božství. Nicméně verš Janova evangelia (J 1, 14), který vkládáme do modlitby Anděl Páně, nás upozorňuje na realitu s křesťanstvím naprosto novou: to, co přesahuje možnosti našeho myšlení i vyjádření; ten, který je nade vše; Bůh sám – stává se člověkem. Nejen člověkem v obecnosti, nejen jakýmsi éterickým způsobem, nejen dotekem lidství. Bůh se stává tělem, člověkem z masa a kostí. Můžeme naším lidským způsobem hledět, vnímat a dotýkat se Kristovým prostřednictví dokonce Otcovy slávy. Takto popisuje Jan zkušenost s Kristem i ve svém listu (1 Jan 1, 1).

Ježíšovo vtělení není otázkou pouze narození, ale toho, že můžeme v jeho lidské přítomnosti zaznamenávat přítomnost Boží, ale také Boží působení ve prospěch člověka, pro naši spásu. Ježíšovo vtělení je také znovuposvěcením a obnovou pro člověka. Kristus chce s člověkem přebývat. Slovy koled „dlít“. Z řeckého originálu by se nechalo přeložit, že si mezi námi postavil stan, učinil příbytek. Není to nic přechodného. Bůh s námi chce být! A to nejen o Vánocích.

Ze souvislostí celé modlitby Anděl Páně vyplývá, že Bůh, který člověka oslovuje a připravuje způsoby k provedení svých záměrů (působení Ducha sv.), čeká na naší odpověď. Jakmile ta zazní, je to on sám, kdo konkretizuje svou přítomnost – Slovo se stane. Nejen o Vánocích, ale kdykoli si to připomeneme a dáme Boží milosti průchod. Každé použití modlitby Anděl Páně si to můžeme nejen uvědomit, ale především se tomu otevřít a vyprosit tento postoj. Jako lidé zapomětliví si důležité skutečnosti připomínat potřebujeme.

* Co na Ježíšově lidství mi ukazuje Boží slávu?
* Na čem si uvědomuji, že Bůh je opravdu člověku (mně samému) blízký?
* Jaká modlitba nebo okolnost mě ubezpečuje, že Bůh koná?

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