**Podněty k modlitbě – 3.–4. adventní týden**

rok 2022

Milí přátelé,

máme před sebou druhé adventní zastavení v rámci setkání malé skupinky. Sdílení toho, co prožíváme, a ochota hledět na to optikou Kristova učedníka bude povzbuzením nejen pro osobní život, ale přinese také růst a prohloubení společenství církve včetně schopnosti svědčit o evangeliu lidem bez víry.

Stručná rekapitulace průběhu:

Krátká modlitba – svými slovy, text Rosu dejte… (Kancionál č. 101 nebo č. 126)

Každý nechť dle svého uvážení řekne, co právě prožívá. Přišel-li někdo nový, nejprve se seznamte.

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. 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). **Při modlitbě si vezměte před sebe seznam 10-ti nevěřících lidí, který jste si sestavili a myslete v modlitbě na ně i v dalších dnech. Při modlitbě Páně na závěr se otočte zády do středu místnosti, čelem ven** a myslete na lidi, kteří žijí mimo naše společenství.

Hlídejte čas, celé by to mělo trvat do hodiny a půl.

**Četba z Písma:**  1 Kor 11, 17-26

Apoštol kárá korintské za způsoby, které doprovázejí jejich shromažďování k Večeři Páně, a ukazuje kontrast toho, co pro nás učinil Pán a jak sobecky se chováme navzájem my. Nešvar přehlížení křiklavě vystupuje na pozadí Boží lásky, která se vydává do krajnosti. Nevhodné sebestředné jednání však nepatří ani do dalších oblastí života církve – Ježíšových učedníků. Ba co víc, Ježíš nás vybízí, abychom milosrdenství projevovali i těm, kteří naši víru nesdílejí.

Ježíš pozval učedníky a poslal je shromažďovat lid, národy v jeho jménu. Eucharistie je pramen, kořen či základ této jednoty pro všechny. Kristus touží, abychom byli jedním společenstvím, jedním lidem. Mocí jeho milosrdenství je životodárné nejen pro mě, ale je inspirací a silou i k tomu, abychom překonávali to, co nás dělí, ale i odhalovali a vážili si hodnoty života bližních.

Aby církev žila krásným a inspirativním životem, potřebuje i moje rozhodnutí k následování Krista a ochotě vycházet vstříc lidem kolem sebe i přes mou a jejich nedokonalost.

* Co čekám od společenství církve obecně nebo konkrétně v naší farnosti?
* Jaké aktivity pomáhají lidem, aby život farnosti brali za svůj?
* Čím je naše farnost přínosná a inspirativní široké společnosti i nevěřícím?

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

**Podněty k modlitbě – 3.–4. adventní týden**

rok 2022

Milí přátelé,

máme před sebou druhé adventní zastavení v rámci setkání malé skupinky. Sdílení toho, co prožíváme, a ochota hledět na to optikou Kristova učedníka bude povzbuzením nejen pro osobní život, ale přinese také růst a prohloubení společenství církve včetně schopnosti svědčit o evangeliu lidem bez víry.

Stručná rekapitulace průběhu:

Krátká modlitba – svými slovy, text Rosu dejte… (Kancionál č. 101 nebo č. 126)

Každý nechť dle svého uvážení řekne, co právě prožívá. Přišel-li někdo nový, nejprve se seznamte.

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. 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). **Při modlitbě si vezměte před sebe seznam 10-ti nevěřících lidí, který jste si sestavili a myslete v modlitbě na ně i v dalších dnech. Při modlitbě Páně na závěr se otočte zády do středu místnosti, čelem ven** a myslete na lidi, kteří žijí mimo naše společenství.

Hlídejte čas, celé by to mělo trvat do hodiny a půl.

**Četba z Písma:**  1 Kor 11, 17-26

Apoštol kárá korintské za způsoby, které doprovázejí jejich shromažďování k Večeři Páně, a ukazuje kontrast toho, co pro nás učinil Pán a jak sobecky se chováme navzájem my. Nešvar přehlížení křiklavě vystupuje na pozadí Boží lásky, která se vydává do krajnosti. Nevhodné sebestředné jednání však nepatří ani do dalších oblastí života církve – Ježíšových učedníků. Ba co víc, Ježíš nás vybízí, abychom milosrdenství projevovali i těm, kteří naši víru nesdílejí.

Ježíš pozval učedníky a poslal je shromažďovat lid, národy v jeho jménu. Eucharistie je pramen, kořen či základ této jednoty pro všechny. Kristus touží, abychom byli jedním společenstvím, jedním lidem. Mocí jeho milosrdenství je životodárné nejen pro mě, ale je inspirací a silou i k tomu, abychom překonávali to, co nás dělí, ale i odhalovali a vážili si hodnoty života bližních.

Aby církev žila krásným a inspirativním životem, potřebuje i moje rozhodnutí k následování Krista a ochotě vycházet vstříc lidem kolem sebe i přes mou a jejich nedokonalost.

* Co čekám od společenství církve obecně nebo konkrétně v naší farnosti?
* Jaké aktivity pomáhají lidem, aby život farnosti brali za svůj?
* Čím je naše farnost přínosná a inspirativní široké společnosti i nevěřícím?

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