**Podněty k modlitbě – 3. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, koncilní výrok o tom, že při mši sv. čerpáme ze stolu slova a stolu eucharistie připomíná důležitost bohoslužby slova. „Což nám srdce nehořelo, když nám otvíral Písma?“ uvědomují si učedníci v Emauzích (srov. Lk 24,32). Dnes budeme pokračovat v zamyšlení a modlitbě nad tím, co následuje, po textech, které jsme slyšeli.

**Četba z Písma:** 1 Tim 2, 1-7

Text listu Timotejovi vybízí k modlitbě přímluv i díků na základě naší víry, kterou poznáváme. Běžně při bohoslužbách na slyšené pasáže navazuje homilie, což znamená výklad textů s aktualizací do časových a místních souvislostí. Tzv. „kázání“ pak znamená zpracování nějakého tématu na základě biblických a teologických pramenů. Ve všední dny homilie být nemusí, povinná je však o nedělích. Ač zaujímá významné místo, je někdy lidmi přeceňována ve smyslu, že účast na bohoslužbě odvíjí od toho, co jim homilie přináší. Rozmanitost lidí a způsobů komunikace někdy přináší obtíže, kterým je vhodné se nepoddat, ale vždy hledat, čím Bůh oslovuje právě mě. Může se to lišit od ostatních. Sdílením s bližními po závěru mše sv. lze myšlenky obohatit. Víra je ze zvěstování a slyšení. Bohoslužbu slova nenahrazujeme samostudiem. Je vhodné textům naslouchat i za cenu, že si vše nezapamatuji. Zkušenost víry si předáváme vyprávěním.

Vyznání víry, které zaznívá o nedělích a slavnostech, je naší společnou odpovědí na slyšené slovo. Ano, věříme, že takto Bůh jedná. V řečtině se nazývá „symbolum“. Jedná se o prvek, který nás spojuje. Jestliže nás ďábel a hřích rozděluje, pak Kristus a naše víra boří to, co nás dělí a dává nás dohromady, abychom byli jeden Boží lid. Lze použít apoštolské nebo nicejsko-cařihradské vyznání víry, příležitostně též obnovu křestního vyznání.

Když jsme vyslechli, jak Bůh působí (biblické texty), vyznali, že tomu věříme, můžeme s důvěrou Bohu předkládat prosby. Ty mají obsahovat úmysl za církev, za svět, za trpící a potřebné, za zemřelé nebo za místní společenství. I když jsou formulované obecně, můžeme každý z nás v duchu připomínat konkrétní lidi, které z dané oblasti známe. Kde to dovolují podmínky, je možné předkládat prosby i vlastními slovy, ale nesmíme opomenout uvedené okruhy. Je vhodné neuzavírat se pouze do potřeb věřících stejně tak být vnímaví k okolnímu dění a neustrnout pouze v jednom tématu, za které se modlím. Duch svatý nás rád v modlitbě povede, když mu dáme prostor. Do přímluv se zapojujeme společným zvoláním, zpěvem, lze užít též chvíli tiché modlitby po uvedení úmyslu.

* Jakou důležitost pro mne hraje „kvalita“ homilie?
* Jaká pasáž nebo téma mi zvlášť rezonuje při vyznání víry?
* Za které oblasti v prosbách jsem rád a naopak chybí mi v nich něco?

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

**Podněty k modlitbě – 3. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, koncilní výrok o tom, že při mši sv. čerpáme ze stolu slova a stolu eucharistie připomíná důležitost bohoslužby slova. „Což nám srdce nehořelo, když nám otvíral Písma?“ uvědomují si učedníci v Emauzích (srov. Lk 24,32). Dnes budeme pokračovat v zamyšlení a modlitbě nad tím, co následuje, po textech, které jsme slyšeli.

**Četba z Písma:** 1 Tim 2, 1-7

Text listu Timotejovi vybízí k modlitbě přímluv i díků na základě naší víry, kterou poznáváme. Běžně při bohoslužbách na slyšené pasáže navazuje homilie, což znamená výklad textů s aktualizací do časových a místních souvislostí. Tzv. „kázání“ pak znamená zpracování nějakého tématu na základě biblických a teologických pramenů. Ve všední dny homilie být nemusí, povinná je však o nedělích. Ač zaujímá významné místo, je někdy lidmi přeceňována ve smyslu, že účast na bohoslužbě odvíjí od toho, co jim homilie přináší. Rozmanitost lidí a způsobů komunikace někdy přináší obtíže, kterým je vhodné se nepoddat, ale vždy hledat, čím Bůh oslovuje právě mě. Může se to lišit od ostatních. Sdílením s bližními po závěru mše sv. lze myšlenky obohatit. Víra je ze zvěstování a slyšení. Bohoslužbu slova nenahrazujeme samostudiem. Je vhodné textům naslouchat i za cenu, že si vše nezapamatuji. Zkušenost víry si předáváme vyprávěním.

Vyznání víry, které zaznívá o nedělích a slavnostech, je naší společnou odpovědí na slyšené slovo. Ano, věříme, že takto Bůh jedná. V řečtině se nazývá „symbolum“. Jedná se o prvek, který nás spojuje. Jestliže nás ďábel a hřích rozděluje, pak Kristus a naše víra boří to, co nás dělí a dává nás dohromady, abychom byli jeden Boží lid. Lze použít apoštolské nebo nicejsko-cařihradské vyznání víry, příležitostně též obnovu křestního vyznání.

Když jsme vyslechli, jak Bůh působí (biblické texty), vyznali, že tomu věříme, můžeme s důvěrou Bohu předkládat prosby. Ty mají obsahovat úmysl za církev, za svět, za trpící a potřebné, za zemřelé nebo za místní společenství. I když jsou formulované obecně, můžeme každý z nás v duchu připomínat konkrétní lidi, které z dané oblasti známe. Kde to dovolují podmínky, je možné předkládat prosby i vlastními slovy, ale nesmíme opomenout uvedené okruhy. Je vhodné neuzavírat se pouze do potřeb věřících stejně tak být vnímaví k okolnímu dění a neustrnout pouze v jednom tématu, za které se modlím. Duch svatý nás rád v modlitbě povede, když mu dáme prostor. Do přímluv se zapojujeme společným zvoláním, zpěvem, lze užít též chvíli tiché modlitby po uvedení úmyslu.

* Jakou důležitost pro mne hraje „kvalita“ homilie?
* Jaká pasáž nebo téma mi zvlášť rezonuje při vyznání víry?
* Za které oblasti v prosbách jsem rád a naopak chybí mi v nich něco?

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