**Podněty k modlitbě – 7. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, v tomto týdnu se připravujeme a otevíráme pro dary Ducha svatého. Podobně nás tímto Darem vybavuje Pán Ježíš i při účasti na eucharistii a posílá nás, abychom pomazáni, tedy obdarováni, s účinností a užitkem byli svědky přítomnosti a působení Božího království ve světě.

**Četba z Písma:** Mt 28, 16-20

Do závěrečných obřadů patří krátká sdělení – tzv. ohlášky, která mají především praktický význam. Zároveň nám mohou připomenout rozmanitost a bohatství života farnosti – církve, přičemž zahrnutí do nedělní eucharistie ukazuje, že rozličné aktivity mají pramen a cíl v Bohu a v tom, abychom my byli jeho lidem.

Při požehnání a během propuštění a liturgickém průvodu opět stojíme, protože vyjadřujeme ochotu k aktivitě ve smyslu evangelia. Opět se ujišťujeme, že Pán je ten, který nás shromáždil a zůstává s námi v každé chvíli, stejně tak, jako my chceme vždy být s ním. Požehnání může mít slavnostní formu, při které pronáší předsedající konkrétní oblasti, do nichž přítomným žehná. Český výraz „žehnat“ je z německého „segnen“, ale v původních jazycích (řečtině, latině) se jedná o dobrořečení. Vyslovování dobra. Vůči Bohu to znamená tedy vzdávat mu chválu, ze strany Boží vůči člověku, nebo když žehnáme bližnímu, to znamená víru, že když Bůh „vysloví“ toto dobro, ono se též uskuteční. Vždyť Bůh tvoří slovem a ve své všemohoucnosti dává člověku vše potřebné.

Trojiční formulace a znamení kříže během žehnání nám připomínají naše vtažení do nitra Božího života, které zaznělo v úvodu bohoslužby, ale s jejím závěrem nekončí. Nemáme si jej nechat vzít, máme se vydat s vědomím, že patříme Bohu a on s námi zůstává. Jako jsme křtem byli vnořeni do Boží přítomnosti, eucharistií jsme se znovu sjednotili, potvrdili toto spojení, tak máme žít své každodenní vztahy, úkoly, povinnosti, starosti i radosti, volný čas atd.

Závěrečné zvolání je vybídkou. Není třeba se vyhýbat světu a běžnému životu, ale do všeho máme zvát Pána, zůstat s ním spojeni (být v jeho jménu), přinášet jej tam, kam přijdeme a kde budeme. Zpěv během liturgického průvodu to má potvrdit. Není špatně po mši sv. chvíli setrvat v tichém osobním poděkování. Jistě nevadí společná modlitba, ale mše sv. sama o sobě je největší modlitbou a tak bychom po ní neměli mít sekvenci mnoha modliteb za vše možné. Samotnou bohoslužbu prožívejme tak, aby se v ní objevilo vše, zač potřebujeme děkovat či prosit.

* Jak prožívám ohlášky? Dokáži je vnímat nebo už je to pro mne něco navíc?
* Co pro mne znamená Boží požehnání a to, že jako Ježíšovi učedníci máme lidem kolem nás žehnat?
* V čem si uvědomuji, že i po mši sv. pokračuje můj blízký vztah s Bohem?

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

**Podněty k modlitbě – 7. velikonoční týden**

rok 2023

Milí přátelé, v tomto týdnu se připravujeme a otevíráme pro dary Ducha svatého. Podobně nás tímto Darem vybavuje Pán Ježíš i při účasti na eucharistii a posílá nás, abychom pomazáni, tedy obdarováni, s účinností a užitkem byli svědky přítomnosti a působení Božího království ve světě.

**Četba z Písma:** Mt 28, 16-20

Do závěrečných obřadů patří krátká sdělení – tzv. ohlášky, která mají především praktický význam. Zároveň nám mohou připomenout rozmanitost a bohatství života farnosti – církve, přičemž zahrnutí do nedělní eucharistie ukazuje, že rozličné aktivity mají pramen a cíl v Bohu a v tom, abychom my byli jeho lidem.

Při požehnání a během propuštění a liturgickém průvodu opět stojíme, protože vyjadřujeme ochotu k aktivitě ve smyslu evangelia. Opět se ujišťujeme, že Pán je ten, který nás shromáždil a zůstává s námi v každé chvíli, stejně tak, jako my chceme vždy být s ním. Požehnání může mít slavnostní formu, při které pronáší předsedající konkrétní oblasti, do nichž přítomným žehná. Český výraz „žehnat“ je z německého „segnen“, ale v původních jazycích (řečtině, latině) se jedná o dobrořečení. Vyslovování dobra. Vůči Bohu to znamená tedy vzdávat mu chválu, ze strany Boží vůči člověku, nebo když žehnáme bližnímu, to znamená víru, že když Bůh „vysloví“ toto dobro, ono se též uskuteční. Vždyť Bůh tvoří slovem a ve své všemohoucnosti dává člověku vše potřebné.

Trojiční formulace a znamení kříže během žehnání nám připomínají naše vtažení do nitra Božího života, které zaznělo v úvodu bohoslužby, ale s jejím závěrem nekončí. Nemáme si jej nechat vzít, máme se vydat s vědomím, že patříme Bohu a on s námi zůstává. Jako jsme křtem byli vnořeni do Boží přítomnosti, eucharistií jsme se znovu sjednotili, potvrdili toto spojení, tak máme žít své každodenní vztahy, úkoly, povinnosti, starosti i radosti, volný čas atd.

Závěrečné zvolání je vybídkou. Není třeba se vyhýbat světu a běžnému životu, ale do všeho máme zvát Pána, zůstat s ním spojeni (být v jeho jménu), přinášet jej tam, kam přijdeme a kde budeme. Zpěv během liturgického průvodu to má potvrdit. Není špatně po mši sv. chvíli setrvat v tichém osobním poděkování. Jistě nevadí společná modlitba, ale mše sv. sama o sobě je největší modlitbou a tak bychom po ní neměli mít sekvenci mnoha modliteb za vše možné. Samotnou bohoslužbu prožívejme tak, aby se v ní objevilo vše, zač potřebujeme děkovat či prosit.

* Jak prožívám ohlášky? Dokáži je vnímat nebo už je to pro mne něco navíc?
* Co pro mne znamená Boží požehnání a to, že jako Ježíšovi učedníci máme lidem kolem nás žehnat?
* V čem si uvědomuji, že i po mši sv. pokračuje můj blízký vztah s Bohem?

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