**Podněty k modlitbě – 6. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, třetí pasáž, kterou uzavřeme oddíl o eucharistické bohoslužbě, se věnuje obřadům spojeným s přijímáním Těla a Krve Páně. Eucharistická modlitba nás vtahuje do večeřadla i do Boží přítomnosti oslavované nebeskými zástupy, zároveň nám umožňuje svátostně vstoupit do díla naší spásy v Kristově působení, hlásání, kříži, vzkříšení, nanebevstoupení i nadcházejícího příchodu.

**Četba z Písma:** J 6, 47-58

Ježíš při ustanovení večeře Páně (eucharistie) nečiní tento úkon pouhou „atrakcí“ pro oči, ale užívá hostinu už ne jako symbol, ale jako realitu. Mít účast na slavnostní hostině jak ve společenském tak v náboženském životě bylo už Starým zákonem vnímáno jako znamení sounáležitosti a podílu na tom, co kdo hostinou slaví či prožívá nebo připomíná. V evangeliích Kristus sám užívá hostinu k přiblížení Božího království i v dalších podobenstvích. Nyní však jeho cesta spásy pro člověka vrcholí. On se reálně stává tím, kdo zve, aby sytil. Zatímco my při oslavách vyjadřujeme podíl symbolicky (krájení dortu, připíjení apod.), Ježíš se nám dává za pokrm sám. Je Bůh, je to v jeho možnostech. Chce, abychom se sytili a tak nacházeli v něm sílu, inspiraci, pokoj, pouto, radost, naplnění, naději… Přijímat eucharistii znamená věřit a mít úctu. Předkládat své viny ve svátosti pokání k odpuštění. Není to záležitost pro bohoslužbu nadstandartní. Ježíš počítá, že udělám vše proto, abych jej mohl přijímat!

Nejprve se spojíme modlitbou Páně, v níž prožíváme jak to, že jsme Ježíšovými učedníky, tak i to, že jsme všichni dětmi nebeského Otce. Rozvinutou poslední prosbu stvrdíme přiznáním moci Božího království a slávy. Jeden z přínosů spasitelného Ježíšova působení je, že odstraňuje moc hříchu v našich vztazích, což si připomínáme prosbou o pokoj, kterou může doplnit gesto pozdravení pokoje. Není třeba podávat ruce všem. Jedná se o konkrétní vyjádření toho, že Kristus z nás činí jedno společenství, a to nejen v daném kostele, ale mezi všemi kdo jej vyznávají a přijímají. Rozlomení velké hostie připomíná dokonané a dokonalé Ježíšovo dílo spásy. Ukázání Eucharistie a výzva s odpovědí lidu jsou bezprostřední přípravou před přijímáním, totiž vyznáním, že Pán nás zve a my víme, že on nás chce a může uzdravit a spasit.

Po samotném přijetí můžeme sedět, Kristus je v nás. Společným zpěvem oslavujeme toho, který z nás tvoří jedno společenství. Ve chvíli ticha naopak vnímáme jedinečnost jeho přítomnosti. Vše shrne modlitba po přijímání, při níž opět stojíme a vše stvrdíme společným: „Amen.“

* Čím mě oslovuje téma hostiny ve spojitosti s Božím pozváním?
* Kdy a na čem jsem si uvědomil, jak je pro mne důležité přijímat Eucharistii?
* Co mi pomáhá prožít přijímání jako společenství a jako osobní blízkost Pána?

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

**Podněty k modlitbě – 6. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, třetí pasáž, kterou uzavřeme oddíl o eucharistické bohoslužbě, se věnuje obřadům spojeným s přijímáním Těla a Krve Páně. Eucharistická modlitba nás vtahuje do večeřadla i do Boží přítomnosti oslavované nebeskými zástupy, zároveň nám umožňuje svátostně vstoupit do díla naší spásy v Kristově působení, hlásání, kříži, vzkříšení, nanebevstoupení i nadcházejícího příchodu.

**Četba z Písma:** J 6, 47-58

Ježíš při ustanovení večeře Páně (eucharistie) nečiní tento úkon pouhou „atrakcí“ pro oči, ale užívá hostinu už ne jako symbol, ale jako realitu. Mít účast na slavnostní hostině jak ve společenském tak v náboženském životě bylo už Starým zákonem vnímáno jako znamení sounáležitosti a podílu na tom, co kdo hostinou slaví či prožívá nebo připomíná. V evangeliích Kristus sám užívá hostinu k přiblížení Božího království i v dalších podobenstvích. Nyní však jeho cesta spásy pro člověka vrcholí. On se reálně stává tím, kdo zve, aby sytil. Zatímco my při oslavách vyjadřujeme podíl symbolicky (krájení dortu, připíjení apod.), Ježíš se nám dává za pokrm sám. Je Bůh, je to v jeho možnostech. Chce, abychom se sytili a tak nacházeli v něm sílu, inspiraci, pokoj, pouto, radost, naplnění, naději… Přijímat eucharistii znamená věřit a mít úctu. Předkládat své viny ve svátosti pokání k odpuštění. Není to záležitost pro bohoslužbu nadstandartní. Ježíš počítá, že udělám vše proto, abych jej mohl přijímat!

Nejprve se spojíme modlitbou Páně, v níž prožíváme jak to, že jsme Ježíšovými učedníky, tak i to, že jsme všichni dětmi nebeského Otce. Rozvinutou poslední prosbu stvrdíme přiznáním moci Božího království a slávy. Jeden z přínosů spasitelného Ježíšova působení je, že odstraňuje moc hříchu v našich vztazích, což si připomínáme prosbou o pokoj, kterou může doplnit gesto pozdravení pokoje. Není třeba podávat ruce všem. Jedná se o konkrétní vyjádření toho, že Kristus z nás činí jedno společenství, a to nejen v daném kostele, ale mezi všemi kdo jej vyznávají a přijímají. Rozlomení velké hostie připomíná dokonané a dokonalé Ježíšovo dílo spásy. Ukázání Eucharistie a výzva s odpovědí lidu jsou bezprostřední přípravou před přijímáním, totiž vyznáním, že Pán nás zve a my víme, že on nás chce a může uzdravit a spasit.

Po samotném přijetí můžeme sedět, Kristus je v nás. Společným zpěvem oslavujeme toho, který z nás tvoří jedno společenství. Ve chvíli ticha naopak vnímáme jedinečnost jeho přítomnosti. Vše shrne modlitba po přijímání, při níž opět stojíme a vše stvrdíme společným: „Amen.“

* Čím mě oslovuje téma hostiny ve spojitosti s Božím pozváním?
* Kdy a na čem jsem si uvědomil, jak je pro mne důležité přijímat Eucharistii?
* Co mi pomáhá prožít přijímání jako společenství a jako osobní blízkost Pána?

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