**Podněty k modlitbě – 5. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, minule jsme vstoupili do modlitby a zamyšlení nad eucharistickou bohoslužbou – bohoslužbou oběti. Na zpěv Svatý, svatý, svatý, jehož význam jsme podotkli závěrem minulých podnětů, navazuje ústřední modlitba liturgie, kterou nazýváme eucharistická modlitba.

**Četba z Písma:** 1 Kor 11, 23-33

Již preface nás vtahuje do vnímání díla, které pro nás Bůh koná k našemu životu. Vděčnost a chválu vyzpíváme společně s anděly při zpěvu Svatý… (někdy nazývaném z latiny Sanctus). Podobně jako sv. Pavel odevzdal Korintským, co sám přijal, i my formulujeme následnou modlitbu jako vyprávění Bohu Otci, co učinil Ježíš a zároveň jako prosbu, aby Duch Svatý učinil totéž i ve chvíli, kdy jsme shromážděni k bohoslužbě.

V našem tzv. římském nebo latinském ritu (to neznamená, že se modlíme latinsky, ale že odvozujeme náš obřad od starobylých římských forem) lze použít dokonce 13 formulovaných eucharistických modliteb. Některé však jsou vymezeny pouze pro některé konkrétně stanovené příležitosti. Všechny však mají stejnou strukturu vyjádřenou různými slovy.

Po navázání na předchozí zpěv přichází tzv. epiklese, při které kněz vztáhne ruce nad dary a věřící od té chvíle klečí. Je to moment, ve kterém prosíme Ducha Svatého, aby jeho moc proměnila chléb a víno v Tělo a Krev Pána Ježíše. Následně předsedající v modlitbě říká, co učinil Ježíš ve večeřadle: zaznívají tzv. slova ustanovení eucharistie. Obé se ukáže lidu. Zvolání: „Tajemství víry,“ je vyjádřením naší víry, že nás Bůh uvádí do svého vnitřního života právě tím, že nahlížíme skutečnost této svátosti. Vyjadřuje to odpověď, která ve všech třech variantách obsahuje, že eucharistie je nám znamením jak Kristovy oběti, tak jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, tak toho, že přijde na konci věků. Následně opět stojíme.

To, co konáme, se vztahuje nejen k tomu, abychom získali užitek my, ale také proto, že tím oslavujeme Boží dílo ve prospěch člověka; uznáváme hodnotu toho, co Bůh v Kristu pro nás dělá. Druhá epiklese, tedy vzývání Ducha Svatého se týká církve, totiž prosíme, aby i nás Pán tímto Darem obdařil a dával nám podíl na božském životě získaném Ježíšovým dílem spásy, spolu se zástupy svatých a v jednotě světové církve (proto se jmenuje papež) i církve místní (jmenuje se sídelní biskup). Kromě lidí tvořících církev předkládáme Bohu prosby za různé skupiny lidí nejen věřících, ale i těch dosud na cestě k poznání Pána. V neposlední řadě za naše zemřelé.

Eucharistická modlitba vrcholí tzv. velkou doxologií (doxa=sláva) – vyznání Boží slávy která se mimořádně koncentruje právě v Kristu a jeho působení z Ducha Svatého. Všichni to stvrzují svým Amen, někdy se zvýrazňuje trojím za sebou.

* Čím je pro mne některá z eucharistických modliteb oslovující či blízká?
* Jak prožívám samotná slova ustanovení? Dívám se na Tělo Páně a kalich?
* Co mi pomáhá vložit do obecných vyjádření modlitby konkrétní osoby (skupiny)?

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

**Podněty k modlitbě – 5. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, minule jsme vstoupili do modlitby a zamyšlení nad eucharistickou bohoslužbou – bohoslužbou oběti. Na zpěv Svatý, svatý, svatý, jehož význam jsme podotkli závěrem minulých podnětů, navazuje ústřední modlitba liturgie, kterou nazýváme eucharistická modlitba.

**Četba z Písma:** 1 Kor 11, 23-33

Již preface nás vtahuje do vnímání díla, které pro nás Bůh koná k našemu životu. Vděčnost a chválu vyzpíváme společně s anděly při zpěvu Svatý… (někdy nazývaném z latiny Sanctus). Podobně jako sv. Pavel odevzdal Korintským, co sám přijal, i my formulujeme následnou modlitbu jako vyprávění Bohu Otci, co učinil Ježíš a zároveň jako prosbu, aby Duch Svatý učinil totéž i ve chvíli, kdy jsme shromážděni k bohoslužbě.

V našem tzv. římském nebo latinském ritu (to neznamená, že se modlíme latinsky, ale že odvozujeme náš obřad od starobylých římských forem) lze použít dokonce 13 formulovaných eucharistických modliteb. Některé však jsou vymezeny pouze pro některé konkrétně stanovené příležitosti. Všechny však mají stejnou strukturu vyjádřenou různými slovy.

Po navázání na předchozí zpěv přichází tzv. epiklese, při které kněz vztáhne ruce nad dary a věřící od té chvíle klečí. Je to moment, ve kterém prosíme Ducha Svatého, aby jeho moc proměnila chléb a víno v Tělo a Krev Pána Ježíše. Následně předsedající v modlitbě říká, co učinil Ježíš ve večeřadle: zaznívají tzv. slova ustanovení eucharistie. Obé se ukáže lidu. Zvolání: „Tajemství víry,“ je vyjádřením naší víry, že nás Bůh uvádí do svého vnitřního života právě tím, že nahlížíme skutečnost této svátosti. Vyjadřuje to odpověď, která ve všech třech variantách obsahuje, že eucharistie je nám znamením jak Kristovy oběti, tak jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, tak toho, že přijde na konci věků. Následně opět stojíme.

To, co konáme, se vztahuje nejen k tomu, abychom získali užitek my, ale také proto, že tím oslavujeme Boží dílo ve prospěch člověka; uznáváme hodnotu toho, co Bůh v Kristu pro nás dělá. Druhá epiklese, tedy vzývání Ducha Svatého se týká církve, totiž prosíme, aby i nás Pán tímto Darem obdařil a dával nám podíl na božském životě získaném Ježíšovým dílem spásy, spolu se zástupy svatých a v jednotě světové církve (proto se jmenuje papež) i církve místní (jmenuje se sídelní biskup). Kromě lidí tvořících církev předkládáme Bohu prosby za různé skupiny lidí nejen věřících, ale i těch dosud na cestě k poznání Pána. V neposlední řadě za naše zemřelé.

Eucharistická modlitba vrcholí tzv. velkou doxologií (doxa=sláva) – vyznání Boží slávy která se mimořádně koncentruje právě v Kristu a jeho působení z Ducha Svatého. Všichni to stvrzují svým Amen, někdy se zvýrazňuje trojím za sebou.

* Čím je pro mne některá z eucharistických modliteb oslovující či blízká?
* Jak prožívám samotná slova ustanovení? Dívám se na Tělo Páně a kalich?
* Co mi pomáhá vložit do obecných vyjádření modlitby konkrétní osoby (skupiny)?

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