**Podněty k modlitbě – Velikonoční oktáv**

rok 2023

Milí přátelé, jedním z darů, který nám otevírá Kristus velikonočními událostmi, je slavení eucharistie – mše svatá. Od prvotních dob se křesťané setkávají k Večeři Páně či lámání chleba, jak lze také tuto bohoslužbu nazvat. „Eucharistein“ znamená vzdávat díky – především za dary, které nám Bůh dává. Abychom prohloubili prožívání mše svaté, budeme se věnovat jejím částem. Cílem není obsáhlý komentář, ale spíše podklad ke společné inspiraci.

**Četba z Písma:** 2 Kor 1, 1-7

Biblický text Pavlových úvodů k listům je jednou z forem úvodního pozdravu. Kontext nám dává zahlédnout, že úvodní obřady, kterých se nyní dotkneme, nás chtějí vtáhnout do dění a pomoci vložit do bohoslužby celou šíři života – vztahy, radosti i starosti.

Prvním momentem je, že jsme shromážděni. Společným zpěvem vyjadřujeme jednotu a otevíráme se Božímu působení. Do tohoto shromáždění přichází liturgický průvod ministrantů a celebranta (kněze), který nám připomíná, že mezi nás přichází sám náš Pán. Ano, už to, že jsme společně ve jménu Kristově, znamená, že je Ježíš uprostřed nás. Předsedající (sloužící kněz), je nám ujištěním toho, že nás shromažďuje Kristus ke slávě Boží.

Při úvodních obřadech stojíme. Vyjadřujeme tím postoj modlitby, chvály a úcty, ale též ochotu jít po Božích cestách, stát v pravdě před Boží tváří a v jeho přítomnosti.

Znamení kříže je společným vyznáním a osobním uvědoměním si, čím jménem jsme zde. Pozdrav celebranta a odpověď lidu je potvrzením, že jsme shromážděním Kristovým, nejen zájmovým setkáním.

Ticho před úkonem kajícnosti nám dává prostor, abychom bez nutnosti výčtu jednotlivostí v duchu shrnuli, zač cítíme vůči Bohu vděčnost, ale i to, že potřebujeme jeho milosrdenství a odpuštění.

Zpěv Pane, smiluj se (Kyrie, eleison) a Sláva na výsostech Bohu z nás opět činí jeden hlas. Nejprve s vědomím toho, že Boha potřebujeme. Vzdávat mu chválu je možností darem i úkolem člověka. Stavíme se tak do Boží slávy, tu máme žít.

Ticho před vstupní modlitbou dává uvědomit si Boží přítomnost i to, s čím vším na bohoslužbu přicházím – díky i prosbami. Shrnuto je to v modlitbě, kterou přednáší předsedající a všichni ji stvrdíme: Amen – ať se tak stane!

* Co mi pomáhá dobře vstoupit do bohoslužby?
* Čím je pro mne při mši sv. zpěv?
* Jak prožívám chvilky ticha v úkonu kajícnosti nebo při vstupní modlitbě?
* Jaké momenty mám spojeny s díkem a chválou Boží, jaké s prosbou a odpuštěním?

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

**Podněty k modlitbě – Velikonoční oktáv**

rok 2023

Milí přátelé, jedním z darů, který nám otevírá Kristus velikonočními událostmi, je slavení eucharistie – mše svatá. Od prvotních dob se křesťané setkávají k Večeři Páně či lámání chleba, jak lze také tuto bohoslužbu nazvat. „Eucharistein“ znamená vzdávat díky – především za dary, které nám Bůh dává. Abychom prohloubili prožívání mše svaté, budeme se věnovat jejím částem. Cílem není obsáhlý komentář, ale spíše podklad ke společné inspiraci.

**Četba z Písma:** 2 Kor 1, 1-7

Biblický text Pavlových úvodů k listům je jednou z forem úvodního pozdravu. Kontext nám dává zahlédnout, že úvodní obřady, kterých se nyní dotkneme, nás chtějí vtáhnout do dění a pomoci vložit do bohoslužby celou šíři života – vztahy, radosti i starosti.

Prvním momentem je, že jsme shromážděni. Společným zpěvem vyjadřujeme jednotu a otevíráme se Božímu působení. Do tohoto shromáždění přichází liturgický průvod ministrantů a celebranta (kněze), který nám připomíná, že mezi nás přichází sám náš Pán. Ano, už to, že jsme společně ve jménu Kristově, znamená, že je Ježíš uprostřed nás. Předsedající (sloužící kněz), je nám ujištěním toho, že nás shromažďuje Kristus ke slávě Boží.

Při úvodních obřadech stojíme. Vyjadřujeme tím postoj modlitby, chvály a úcty, ale též ochotu jít po Božích cestách, stát v pravdě před Boží tváří a v jeho přítomnosti.

Znamení kříže je společným vyznáním a osobním uvědoměním si, čím jménem jsme zde. Pozdrav celebranta a odpověď lidu je potvrzením, že jsme shromážděním Kristovým, nejen zájmovým setkáním.

Ticho před úkonem kajícnosti nám dává prostor, abychom bez nutnosti výčtu jednotlivostí v duchu shrnuli, zač cítíme vůči Bohu vděčnost, ale i to, že potřebujeme jeho milosrdenství a odpuštění.

Zpěv Pane, smiluj se (Kyrie, eleison) a Sláva na výsostech Bohu z nás opět činí jeden hlas. Nejprve s vědomím toho, že Boha potřebujeme. Vzdávat mu chválu je možností darem i úkolem člověka. Stavíme se tak do Boží slávy, tu máme žít.

Ticho před vstupní modlitbou dává uvědomit si Boží přítomnost i to, s čím vším na bohoslužbu přicházím – díky i prosbami. Shrnuto je to v modlitbě, kterou přednáší předsedající a všichni ji stvrdíme: Amen – ať se tak stane!

* Co mi pomáhá dobře vstoupit do bohoslužby?
* Čím je pro mne při mši sv. zpěv?
* Jak prožívám chvilky ticha v úkonu kajícnosti nebo při vstupní modlitbě?
* Jaké momenty mám spojeny s díkem a chválou Boží, jaké s prosbou a odpuštěním?

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