**Podněty k modlitbě – 2. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, v dnešním zastavení nad slavením eucharistie, mší svatou, se dostáváme k jedné z podstatných částí, totiž k bohoslužbě slova. 2. vatikánský koncil připomíná, že když se v církvi předčítá Boží slovo, je to sám Bůh, kdo k nám promlouvá. Dokonce zmiňuje, že církev od pradávna má Boží slovo ve stejné úctě jako svátost Těla Kristova!

**Četba z Písma:** Lk 24, 1-32

Text o setkání učedníků putujících do Emaus nám podává úžasně setkání se vzkříšeným Pánem, ale též vodítko k prožívání slavení eucharistie s odkazem na prvotní doby. Úvodní obřady, kterým jsme se věnovali minule, jsou prostředkem, abychom se před Boha postavili v realitě, kterou prožíváme. Podobně učedníci, kteří jdou se svým smutkem a bolestí z Jeruzaléma o tom všem hovoří a následně vykládají Ježíšovi. Oni ho v tu chvíli nepoznají, on má ale o to, čím žijí, zájem. Následuje pasáž, kdy jim vykládá části Starého zákona, aby ukázal, že to, co se stalo, není mimo Boží plán spásy, ba naopak, že se slova Písma na něm naplnila.

Bohoslužbu slova tvoří o nedělích první čtení ze Starého zákona (v době velikonoční ze Skutků apoštolů), které mívá vnitřní souvislost s evangelním textem, který zazní později. K prohloubení se přidává mezizpěv. Zjednodušeně hovoříme o žalmu, jelikož většinou se jedná o výňatek z některého ze žalmů, ale může se jednat i o jiný biblický zpěv (chvalozpěv Mariin, Zachariášův apod.). Druhé čtení tvoří texty apoštolských listů, které se čtou víceméně souvisle. Ve všední den se čte pouze jedno čtení. Během předčítání (zpěvu) těchto textů sedíme, jelikož je to běžný postoj naslouchání. Odpovědí „Bohu díky!“ na výzvu že jsme slyšeli slovo Boží, dáváme najevo víru, že se jedná o slovo pro nás.

Vyvrcholením bohoslužby slova je naslouchání textu evangelia. Připravujeme se zpěvem tzv. alelujového verše, který nás uvádí do tématu čteného úryvku nebo vhodné písně, která vyjadřuje otevřenost a vděčnost za Boží slovo, které se v Kristu stalo tělem. Zpívá-li se verš s aleluja, již při něm stojíme. Stání je nejen postoj chvály, ale též pohotovosti zareagovat na výzvy, které v textu zazní. I samotné slovo „aleluja“, které se překládá jako „Chvalte Hospodina!“, nás ubezpečuje, že evangelium je onou radostnou zprávou o záchraně člověka a pozvání k životu. Může se nést slavnostně kniha evangelií (evangeliář), abychom zapojili nejen mysl a sluch, ale i zrak a tak zvýraznili důležitost této chvíle. Kněz žehná jáhnovi nebo se sám modlí, aby dobře zvěstoval evangelium a dialog, který předchází samotnou četbu, upozorňuje, že nyní k nám mluví sám Pán.

* Stává se mi, že biblická čtení zapadají do toho, co prožívám?
* Oslovuje mě obvykle některá pasáž výrazněji (Starý zákon, žalm…)?
* Co mi pomáhá, abych bohoslužbu slova vnímal(a)?

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

**Podněty k modlitbě – 2. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, v dnešním zastavení nad slavením eucharistie, mší svatou, se dostáváme k jedné z podstatných částí, totiž k bohoslužbě slova. 2. vatikánský koncil připomíná, že když se v církvi předčítá Boží slovo, je to sám Bůh, kdo k nám promlouvá. Dokonce zmiňuje, že církev od pradávna má Boží slovo ve stejné úctě jako svátost Těla Kristova!

**Četba z Písma:** Lk 24, 1-32

Text o setkání učedníků putujících do Emaus nám podává úžasně setkání se vzkříšeným Pánem, ale též vodítko k prožívání slavení eucharistie s odkazem na prvotní doby. Úvodní obřady, kterým jsme se věnovali minule, jsou prostředkem, abychom se před Boha postavili v realitě, kterou prožíváme. Podobně učedníci, kteří jdou se svým smutkem a bolestí z Jeruzaléma o tom všem hovoří a následně vykládají Ježíšovi. Oni ho v tu chvíli nepoznají, on má ale o to, čím žijí, zájem. Následuje pasáž, kdy jim vykládá části Starého zákona, aby ukázal, že to, co se stalo, není mimo Boží plán spásy, ba naopak, že se slova Písma na něm naplnila.

Bohoslužbu slova tvoří o nedělích první čtení ze Starého zákona (v době velikonoční ze Skutků apoštolů), které mívá vnitřní souvislost s evangelním textem, který zazní později. K prohloubení se přidává mezizpěv. Zjednodušeně hovoříme o žalmu, jelikož většinou se jedná o výňatek z některého ze žalmů, ale může se jednat i o jiný biblický zpěv (chvalozpěv Mariin, Zachariášův apod.). Druhé čtení tvoří texty apoštolských listů, které se čtou víceméně souvisle. Ve všední den se čte pouze jedno čtení. Během předčítání (zpěvu) těchto textů sedíme, jelikož je to běžný postoj naslouchání. Odpovědí „Bohu díky!“ na výzvu že jsme slyšeli slovo Boží, dáváme najevo víru, že se jedná o slovo pro nás.

Vyvrcholením bohoslužby slova je naslouchání textu evangelia. Připravujeme se zpěvem tzv. alelujového verše, který nás uvádí do tématu čteného úryvku nebo vhodné písně, která vyjadřuje otevřenost a vděčnost za Boží slovo, které se v Kristu stalo tělem. Zpívá-li se verš s aleluja, již při něm stojíme. Stání je nejen postoj chvály, ale též pohotovosti zareagovat na výzvy, které v textu zazní. I samotné slovo „aleluja“, které se překládá jako „Chvalte Hospodina!“, nás ubezpečuje, že evangelium je onou radostnou zprávou o záchraně člověka a pozvání k životu. Může se nést slavnostně kniha evangelií (evangeliář), abychom zapojili nejen mysl a sluch, ale i zrak a tak zvýraznili důležitost této chvíle. Kněz žehná jáhnovi nebo se sám modlí, aby dobře zvěstoval evangelium a dialog, který předchází samotnou četbu, upozorňuje, že nyní k nám mluví sám Pán.

* Stává se mi, že biblická čtení zapadají do toho, co prožívám?
* Oslovuje mě obvykle některá pasáž výrazněji (Starý zákon, žalm…)?
* Co mi pomáhá, abych bohoslužbu slova vnímal(a)?

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