**Podněty k modlitbě – Svatý týden**

rok 2023

Milí přátelé, pro společnou či soukromou modlitbu můžeme jako podklad použít text sedmého starozákonního čtení, konkrétně 36. kapitoly proroka Ezechiela.

**Četba z Písma:** Ez 36, 16-28

První část je popisem situace lidu, který je ve vyhnanství. Nejen, že tento důsledek svého svévolného jednání lid nepojal jako důvod k pokání, změně smýšlení, nápravě a hledání Božího vedení, ale dokonce se nadále podílí na znesvěcování Hospodinova jména.

Bůh není závislý na člověku, ale přece se rozhodne pro spásné jednání. Aby nemohla růst pýcha izraelitů, připomíná, že záchranu nepůsobí pro jejich kvality, ale z lásky ke svému jménu, k životu, který stvořil a svěřuje člověku. Bůh pro nevěrnost lidí nevzdává touhu a snahu otevřít brány a možnosti spásy všem národům, každému člověku a v tom smyslu bude jednat. Tenkrát i dnes.

Hospodin připravuje dílo záchrany, které bude otevřené, poznatelné a účinné nejen pro vyvolený národ, ale pro všechny. S pohledem upřeným k velikonočním událostem můžeme zakusit nejen jedinečnost toho, co se děje, ale také otevřenost Boží nabídky pro všechny, kdo s vírou hledí na to, co se děje a otevírají svá srdce.

Na základě toho se dějí dva procesy. Prvním z nich je očištění od model a nečistot hříchu. Jsme vykoupeni Beránkovou krví. S vírou hledíme na Krista vyvýšeného na kříž a necháváme se omývat vodou a krví – křtem a eucharistií.

Proměna srdce je to, co učiní člověka opravdu lidským, co jej navrátí k životu Božího obrazu. Otevřít se Duchu Svatému je prostředek, jak s účinností přijímat plody velikonočního Kristova působení. To on skrze víru, Boží slovo, svátosti a další způsoby spojování se s Bohem učiní proměnu našeho nitra z neživotného a kamenného, v srdce tepající a překypující životem. Tímto způsobem může člověk zakoušet jedinečný vztah s Bohem, vztah, z něhož pramení vše podstatné pro pravý a plný život.

* Stalo se mi, že jsem někdy místo hledání nápravy v těžké situaci spíše Bohu vzdoroval(a) a dále se mu vzdaloval(a)?
* Je nějaká situace, na které si uvědomuji, že Bůh nevzdává své působení i přes naše (někdy opakované) nevěrnosti?
* Na čem si všímám (v osobním životě, v Písmu…), že Boží záměry nejsou úzkoprsé a řešení nabízejí větší možnosti a nabídky, než si člověk myslel?
* Jak se mi daří v duchovním životě sladit potřebu očištění a odpuštění s proměnou srdce k Božímu obrazu? Popř. k preferenci které oblasti mám sklony?

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

**Podněty k modlitbě – Svatý týden**

rok 2023

Milí přátelé, pro společnou či soukromou modlitbu můžeme jako podklad použít text sedmého starozákonního čtení, konkrétně 36. kapitoly proroka Ezechiela.

**Četba z Písma:** Ez 36, 16-28

První část je popisem situace lidu, který je ve vyhnanství. Nejen, že tento důsledek svého svévolného jednání lid nepojal jako důvod k pokání, změně smýšlení, nápravě a hledání Božího vedení, ale dokonce se nadále podílí na znesvěcování Hospodinova jména.

Bůh není závislý na člověku, ale přece se rozhodne pro spásné jednání. Aby nemohla růst pýcha izraelitů, připomíná, že záchranu nepůsobí pro jejich kvality, ale z lásky ke svému jménu, k životu, který stvořil a svěřuje člověku. Bůh pro nevěrnost lidí nevzdává touhu a snahu otevřít brány a možnosti spásy všem národům, každému člověku a v tom smyslu bude jednat. Tenkrát i dnes.

Hospodin připravuje dílo záchrany, které bude otevřené, poznatelné a účinné nejen pro vyvolený národ, ale pro všechny. S pohledem upřeným k velikonočním událostem můžeme zakusit nejen jedinečnost toho, co se děje, ale také otevřenost Boží nabídky pro všechny, kdo s vírou hledí na to, co se děje a otevírají svá srdce.

Na základě toho se dějí dva procesy. Prvním z nich je očištění od model a nečistot hříchu. Jsme vykoupeni Beránkovou krví. S vírou hledíme na Krista vyvýšeného na kříž a necháváme se omývat vodou a krví – křtem a eucharistií.

Proměna srdce je to, co učiní člověka opravdu lidským, co jej navrátí k životu Božího obrazu. Otevřít se Duchu Svatému je prostředek, jak s účinností přijímat plody velikonočního Kristova působení. To on skrze víru, Boží slovo, svátosti a další způsoby spojování se s Bohem učiní proměnu našeho nitra z neživotného a kamenného, v srdce tepající a překypující životem. Tímto způsobem může člověk zakoušet jedinečný vztah s Bohem, vztah, z něhož pramení vše podstatné pro pravý a plný život.

* Stalo se mi, že jsem někdy místo hledání nápravy v těžké situaci spíše Bohu vzdoroval(a) a dále se mu vzdaloval(a)?
* Je nějaká situace, na které si uvědomuji, že Bůh nevzdává své působení i přes naše (někdy opakované) nevěrnosti?
* Na čem si všímám (v osobním životě, v Písmu…), že Boží záměry nejsou úzkoprsé a řešení nabízejí větší možnosti a nabídky, než si člověk myslel?
* Jak se mi daří v duchovním životě sladit potřebu očištění a odpuštění s proměnou srdce k Božímu obrazu? Popř. k preferenci které oblasti mám sklony?

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