**Podněty k modlitbě – 1. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, svátkem Křtu Páně završíme vánoční dobu a vstupujeme do liturgického mezidobí. Pamatujme i na koledníky, kteří ještě pokračují v Tříkrálové sbírce a vyprošujme požehnání i těm, jejichž domácnosti navštěvují.

**Četba z Písma:**  Gal 4, 1-7

***Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.***

Závěrečná modlitba je formulována obvyklým způsobem, který v liturgii užíváme a který dokonce navazuje už na židovskou tradici. Po oslovení následuje připomínka toho, co již Bůh učinil a teprve odtud se odvíjí přednesená prosba.

Oslovení „Pane“ není pouhou zdvořilostní frází. Řecký výraz zní „Kyrie“ a odkazuje nás na samotné Boží jméno zjevené Mojžíšovi – Jahve (JHWH). Židé jej z úcty nevyslovovali a nahrazovali oslovením „Pán“, které do řečtiny následně překládali jako Kyrios. Česky užíváme zmíněné Pán nebo též Hospodin.

Připomínat si Boží jednání, připamatovat se jeho mocné činy – to je nejen způsobem, jak nezapomenout na to, co je podstatné, ale židokřesťanské pojetí jde dál. To, co takto zmiňujeme, se aktualizuje jako dar a milost i pro nás, pro mne tady a teď. Jedná se tedy o projev vděčnosti, ale i otevřenosti, abych i já mohl žít z toho, co Bůh učinil.

Poselství, zpráva, se opět netýká jen tak někoho. Máme zde dvě vyznání. Zvěstovaným je Kristus, tzn. pomazaný, mesiáš; ten, kdo byl očekáván, kdo naplňuje Boží zaslíbení. Je i Božím Synem, není pouhým člověkem, je Bohem.

Jestliže poznáváme a jako pravdivé vyznáváme, co zaznělo, pak věříme, že nám prospěje milost plynoucí ze zásadních okamžiků Kristova života. Milost je dar, který nám Bůh zdarma dává a nabízí. Ona proměňuje naše nitro, činí jej blízkým Bohu, dává sílu k důležitým krokům a připravuje nás, abychom pro Boží setbu byli příhodnou půdou.

Vtělením, zvěstováním začíná Ježíšův pozemský příběh, který vrcholí smrtí a vzkříšením. To je směr, kam se náš život má ubírat. Aby tam došel, je třeba milost. Ač rozjímáme o počátku, nezapomínáme na cíl. Jedno nelze oddělit od druhého. Bůh se stal člověkem, abychom my dosáhli vzkříšení a života věčného.

„O cokoli budete prosit ve jménu mém, já vám dám“ říká Ježíš. (J 14, 13) Proto modlitby zakončujeme Kristovým prostřednictvím.

* Která oslovení Boha jsou mi blízká či výmluvná a proč?
* Jak je v mém životě přítomné připomínání si toho, co pro mne Bůh už udělal?
* Co je pro mne milost v duchovním slova smyslu? Mám nějakou zkušenost?

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

**Podněty k modlitbě – 1. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, svátkem Křtu Páně završíme vánoční dobu a vstupujeme do liturgického mezidobí. Pamatujme i na koledníky, kteří ještě pokračují v Tříkrálové sbírce a vyprošujme požehnání i těm, jejichž domácnosti navštěvují.

**Četba z Písma:**  Gal 4, 1-7

***Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.***

Závěrečná modlitba je formulována obvyklým způsobem, který v liturgii užíváme a který dokonce navazuje už na židovskou tradici. Po oslovení následuje připomínka toho, co již Bůh učinil a teprve odtud se odvíjí přednesená prosba.

Oslovení „Pane“ není pouhou zdvořilostní frází. Řecký výraz zní „Kyrie“ a odkazuje nás na samotné Boží jméno zjevené Mojžíšovi – Jahve (JHWH). Židé jej z úcty nevyslovovali a nahrazovali oslovením „Pán“, které do řečtiny následně překládali jako Kyrios. Česky užíváme zmíněné Pán nebo též Hospodin.

Připomínat si Boží jednání, připamatovat se jeho mocné činy – to je nejen způsobem, jak nezapomenout na to, co je podstatné, ale židokřesťanské pojetí jde dál. To, co takto zmiňujeme, se aktualizuje jako dar a milost i pro nás, pro mne tady a teď. Jedná se tedy o projev vděčnosti, ale i otevřenosti, abych i já mohl žít z toho, co Bůh učinil.

Poselství, zpráva, se opět netýká jen tak někoho. Máme zde dvě vyznání. Zvěstovaným je Kristus, tzn. pomazaný, mesiáš; ten, kdo byl očekáván, kdo naplňuje Boží zaslíbení. Je i Božím Synem, není pouhým člověkem, je Bohem.

Jestliže poznáváme a jako pravdivé vyznáváme, co zaznělo, pak věříme, že nám prospěje milost plynoucí ze zásadních okamžiků Kristova života. Milost je dar, který nám Bůh zdarma dává a nabízí. Ona proměňuje naše nitro, činí jej blízkým Bohu, dává sílu k důležitým krokům a připravuje nás, abychom pro Boží setbu byli příhodnou půdou.

Vtělením, zvěstováním začíná Ježíšův pozemský příběh, který vrcholí smrtí a vzkříšením. To je směr, kam se náš život má ubírat. Aby tam došel, je třeba milost. Ač rozjímáme o počátku, nezapomínáme na cíl. Jedno nelze oddělit od druhého. Bůh se stal člověkem, abychom my dosáhli vzkříšení a života věčného.

„O cokoli budete prosit ve jménu mém, já vám dám“ říká Ježíš. (J 14, 13) Proto modlitby zakončujeme Kristovým prostřednictvím.

* Která oslovení Boha jsou mi blízká či výmluvná a proč?
* Jak je v mém životě přítomné připomínání si toho, co pro mne Bůh už udělal?
* Co je pro mne milost v duchovním slova smyslu? Mám nějakou zkušenost?

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