**Podněty k modlitbě – 1.–2. adventní týden**

rok 2022

Milí přátelé,

v adventu nabídnu podněty k modlitbě 2 krát s tím, že by bylo dobře obnovit setkávání v malých skupinkách. První týden máte na osobní zamyšlení a především na rozhlédnutí se. Pokud už jste se scházeli (předchozí adventy, posty nebo v rámci synodálního procesu), znovu se navzájem oslovte a domluvte, kdy a kde se sejdete. Rozhlédněte se však kolem sebe, zda není někdo další, koho byste mohli přizvat. Můžete být třeba jen tři, ideálně kolem sedmi. Rozvineme některé prvky související se synodou. Stručná rekapitulace průběhu:

Krátká modlitba – svými slovy, text Rosu dejte nebesa (Kancionál č. 101)

Seznamte se. Znáte-li se, každý nechť dle svého uvážení řekne, co právě prožívá.

Přečtěte si úryvek z Písma (můžete i dvakrát, pokaždé někdo jiný) a následně komentář. Každý může říci, zda ho něco v úryvku zaujalo.

Předložte postupně otázky a kdo má co ke které říci, může. Pozor – neměli bychom sklouznout k hodnocení druhých, jde o to sdělit, jak MĚ daný text oslovuje.

Zakončete modlitbou (vlastními slovy, desátek růžence, vhodný žalm či jinak).

Do příště si sestavte na kartičku seznam 10-ti nevěřících lidí, za jejichž víru se chcete pravidelně modlit. Hlídejte čas, celé by to mělo trvat do hodiny a půl.

**Četba z Písma:**  Mk 8, 27-38

Někdy se nám lépe hovoří o druhých lidech. I Ježíš klade svou otázku nejprve s pohledem do okolí: „Za koho mne pokládají lidé?“ Důležitá je ale i osobní odpověď. Za koho pokládám Krista já? Není to vždy jednoduché vyjádřit, ale je dobře se o to snažit – mezi blízkými, časem možná i před nevěřícími.

Někdy zjistíme, že není vše úplně ideální. Dokonce sv. Petr, který žije v přesvědčení, že by pro Krista zemřel, se dostane do situace, kdy povýší svůj pohled nad Ježíšovy úmysly, slova, nad Pána samotného. Snadno se stane, že víru začneme pojímat jako způsob, jak si zajistit ochranu, spokojenost, zdraví, štěstí apod., vše je to dobré, ale svádí nás to k pojetí, že Bůh je to proto, aby plnil naše přání. Slova „Jdi mi z cesty!“ někteří překládají: „Jdi za mne!“. Není to Petr, kdo má vést Krista. Cestou k životu je Pán Ježíš. Všeho výše uvedeného tedy dosáhneme, budeme-li jej následovat. Tedy mít ho před sebou. Hledat, v čem spočívá Boží dobrota, hojnost, požehnání – prostě život. Nejprve se ptát, co je v Božích očích to nejlepší a pak se to snažit uvést do praxe.

* V čem je pro mne důležité, že věřím v Boha a Bohu?
* Co od Boha očekávám obecně a co nyní, v těchto dnech?
* Uvědomil(a) jsem si na nějaké situaci, že jsem více prosazoval(a) svůj pohled než Boží? Co mi pomáhá se tomu vyvarovat?

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

**Podněty k modlitbě – 1.–2. adventní týden**

rok 2022

Milí přátelé,

v adventu nabídnu podněty k modlitbě 2 krát s tím, že by bylo dobře obnovit setkávání v malých skupinkách. První týden máte na osobní zamyšlení a především na rozhlédnutí se. Pokud už jste se scházeli (předchozí adventy, posty nebo v rámci synodálního procesu), znovu se navzájem oslovte a domluvte, kdy a kde se sejdete. Rozhlédněte se však kolem sebe, zda není někdo další, koho byste mohli přizvat. Můžete být třeba jen tři, ideálně kolem sedmi. Rozvineme některé prvky související se synodou. Stručná rekapitulace průběhu:

Krátká modlitba – svými slovy, text Rosu dejte nebesa (Kancionál č. 101)

Seznamte se. Znáte-li se, každý nechť dle svého uvážení řekne, co právě prožívá.

Přečtěte si úryvek z Písma (můžete i dvakrát, pokaždé někdo jiný) a následně komentář. Každý může říci, zda ho něco v úryvku zaujalo.

Předložte postupně otázky a kdo má co ke které říci, může. Pozor – neměli bychom sklouznout k hodnocení druhých, jde o to sdělit, jak MĚ daný text oslovuje.

Zakončete modlitbou (vlastními slovy, desátek růžence, vhodný žalm či jinak).

Do příště si sestavte na kartičku seznam 10-ti nevěřících lidí, za jejichž víru se chcete pravidelně modlit. Hlídejte čas, celé by to mělo trvat do hodiny a půl.

**Četba z Písma:**  Mk 8, 27-38

Někdy se nám lépe hovoří o druhých lidech. I Ježíš klade svou otázku nejprve s pohledem do okolí: „Za koho mne pokládají lidé?“ Důležitá je ale i osobní odpověď. Za koho pokládám Krista já? Není to vždy jednoduché vyjádřit, ale je dobře se o to snažit – mezi blízkými, časem možná i před nevěřícími.

Někdy zjistíme, že není vše úplně ideální. Dokonce sv. Petr, který žije v přesvědčení, že by pro Krista zemřel, se dostane do situace, kdy povýší svůj pohled nad Ježíšovy úmysly, slova, nad Pána samotného. Snadno se stane, že víru začneme pojímat jako způsob, jak si zajistit ochranu, spokojenost, zdraví, štěstí apod., vše je to dobré, ale svádí nás to k pojetí, že Bůh je to proto, aby plnil naše přání. Slova „Jdi mi z cesty!“ někteří překládají: „Jdi za mne!“. Není to Petr, kdo má vést Krista. Cestou k životu je Pán Ježíš. Všeho výše uvedeného tedy dosáhneme, budeme-li jej následovat. Tedy mít ho před sebou. Hledat, v čem spočívá Boží dobrota, hojnost, požehnání – prostě život. Nejprve se ptát, co je v Božích očích to nejlepší a pak se to snažit uvést do praxe.

* V čem je pro mne důležité, že věřím v Boha a Bohu?
* Co od Boha očekávám obecně a co nyní, v těchto dnech?
* Uvědomil(a) jsem si na nějaké situaci, že jsem více prosazoval(a) svůj pohled než Boží? Co mi pomáhá se tomu vyvarovat?

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