**Farní týdeník**

*27. neděle v mezidobí, 7. října 2018, č. 41*

|  |  |
| --- | --- |
| **Ohlášky**  7. října 2018 (27. neděle v mezidobí) | |
| Pondělí 8.10. – Pondělí 27. týdne v mezidobí |  |
| Úterý 9.10. – Úterý 27. týdne v mezidobí | *18.00 Český Brod* |
| Středa 10.10. – Středa 27. týdne v mezidobí | *18.00 Štolmíř* |
| Čtvrtek 11.10. – Památka sv. Jana XXIII., papeže | *18.00 Český Brod* |
| Pátek 12.10. – Pátek 27. týdne v mezidobí | *18.00 Český Brod* |
| Sobota 13.10. – Sobota 27. týdne v mezidobí |  |
| Neděle 14.10. – 28. neděle v mezidobí | *8.00 Kounice*  *9.30 Český Brod* |

***Co nás čeká v tomto týdnu?***

* V pondělí **příprava na biřmování** (mládež) – s Janem Pečeným.
* V úterý v 18:45 **příprava na křest dospělých**.
* Ve středu pravidelná **výuka náboženství pro děti**.
* Ve středu v 19:15 na faře výuka **náboženství pro dospělé**. Sledujeme internetový kurz Pentateuch a knihy historické. Počítá se s tím, že účastník má přečtené první čtyři hodiny daného kurzu.
* Ve čtvrtek v 9.30 v Oranžové zahradě **setkání maminek s dětmi**. Všechny maminky s dětmi srdečně zveme k účasti.
* V pátek je druhý pátek v měsíci. **PDO** tedy bude zaměřené skupinky – ministranti, schola, divadelní kroužek.

Součástí PDO je tento pátek také **příprava na první svaté přijímání**. Začátek v 16h (hra), v 16.30 budou skupinky.

* V pátek po mši sv. **setkání mladší mládeže**.
* Příští pátek po večerní mši sv. odjíždím s dětmi na **víkend do Velimi**. Víkend je součástí přípravy dětí na první svaté přijímání, ale je zároveň otevřený i všem ostatním dětem. Vracet se budeme v neděli ráno, aby děti byly na mši sv. v 9.30 v Českém Brodě.
* V neděli při mši sv. budou **představeny děti, které v letošním roce připravují na první svaté přijímání i ti z nás, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování**. Všechny, zvláště ty, kterých se to týká, zvu k účasti na této bohoslužbě.

***Slovo kněze***

***První měsíc nového pastoračního roku***

Drazí farníci, rád bych se ohlédl za prvním měsícem nového pastoračního roku. V jeho počátku jsme vás všechny, ať prostřednictvím homilií, nebo farního časopisu, či farního týdeníku, opakovaně vybízel k účasti na některých pravidelných aktivitách v naší farnosti.

Jsou věci, které všichni považujeme za normální. Např. to, že pokřtěný katolík chodí pravidelně každou neděli do kostela… Budeme se ale nejspíš rozcházet v tom, co obecně za normální, nebo také pro křesťanský život za podstatné, považujeme.

Já se osobně domnívám, že je také normální (pro křesťanský život podstatně důležité), že se člověk vzdělává ve víře, že prožívá svůj život v některém užším společenství (kde se společně modlí, prohlubuje svůj život z víry a také činí konkrétní skutky pro misijní poslání v našem okolí). Bohužel můžeme vidět, že pro valnou většinu pokřtěných katolíků to normální není. Že to dokonce nepovažují za něco podstatného ani ti, kteří chodí pravidelně v neděli do kostela.

Ano, většina katolíků se domnívá, že tyto věci nejsou pro spásu důležité. Častokrát se přímo či nepřímo odkazuje na to, že tak žijeme již několik desítek let a nevnímáme žádnou újmu, ba naopak se považujeme za dostatečně dobré křesťany! Vzdělávat se ve víře, či žít v živém a aktivním společenství je pro mnohé zbytečnou nadstavbou – to je jen pro ty, co nevědí, co s časem. Na takové hlouposti přeci nemáme čas, respektive žiji i bez toho.

Co tento postoj vyjadřuje? **Že živoření považujeme za normu**! Že stav, který nám zde vytvořil komunismus (podstatné osekání života z víry na naprosté minimum), jsme označili za něco správného, za to, jak víru opravdu žít.

Opakovaně užívám příklad z automobilového prostředí. Když si půjdu koupit nové auto, bude mi nabídnuto auto se základní výbavou. A zároveň mi následně bude předložen seznam doplňků, z nichž si mohu vybrat. My jsme si bohužel osvojili postoj, kdy se domníváme, že sám život je onou základní výbavou a že křesťanské prvky jsou jen doplňky, kterými „dovybavuji“ ten základní život. Tedy že my křesťané se od ostatních lidí lišíme jen tím, že máme některé doplňky navíc. Proto dokážeme s věcmi víry handlovat, či si myslíme, že se bez nich obejdeme… Chybou ale je, že křesťanský život nejsou doplňky, ale to je samotná základní výbava. A že když něco z té základní výbavy chybí, tak to prostě nejede. Chybí-li motor, chybí-li volant, tak ano, mohu sedět v autě, mohu sebe i ostatní přesvědčovat, jak krásně jedu, ale vše je to jen klam!

Kolikrát jsem za svůj kněžský život slyšel, že to přeháním, že toho chci po lidech moc. Jako bych představoval nějaký náboženský fanatismus. Kdosi kdysi řekl, že Bůh toho nežádá moc, on chce jen vše. Domnívám se, že naším největším problémem je, že Bohu vše dát nechceme, a že se s ním snažíme obchodovat, že se to snažíme uhrát tak, aby nás to moc nestálo. Z křesťanského života si chceme udělat něco „na pohodu“ a odmítáme, že je to boj. Upřímně mě velmi překvapuje, odkud tyto domněnky čerpáme, protože v evangeliích, či různých papežských a církevních dokumentech čtu něco jiného.

Už jsem o tom vyprávěl, ale připomenu to znovu. Když jsem nastoupil do kolínské farnosti, chtěl jsem, aby se tam začali scházet jednou za měsíc manželé na společenství. Vyslechl jsem si toho s touto pobídkou mnoho. Od toho, že žiji v celibátu a že tedy nevím, že rodiny s menšími dětmi se nemohou scházet, až po obvyklou reakci – že to přeháním… V té době jsem do Kolína přišel z farnosti ve Vlašimi, kde se schází přibližně sedm manželských společenství, různého věku, včetně novomanželů, či rodin s nově narozenými dětmi. Ptal jsem se, jaktože tam to možné je (u lidí, kteří žijí ve stejném světě, se stejnými problémy a výzvami…).

Odpověď je jednoduchá. Ve Vlašimi se takto manželé schází již dlouho (snad od 70. let 20. stol.). Je to tam v praxi nastavené tak, že je to něco normálního, něco, co ke křesťanskému životu přirozeně patří. Mládež, která vstupuje do manželství, vyrůstala v tomto prostředí, a tak je pro ni něčím naprosto normálním vstoupit do manželského společenství… Jsem si jist, že rozdíl byl jen jediný. **Zatímco ve Vlašimi to bylo samozřejmé, a proto to šlo, tak v Kolíně to samozřejmé nebylo, a proto to u některých nešlo!** A všechny další důvody už byly jen zástěrkou, jen vlastním ospravedlňováním…

Nechci to teď vše absolutizovat, ale přesto si dovolím tento princip aplikovat na další oblasti křesťanského života.Ano, my mnohdy opravdu nemáme čas chodit na náboženství, účastnit se společenství. V tom s lidmi souhlasím. Ale problémem je, že si na to čas neuděláme, protože to nepovažujeme za důležité. A já chci usilovat o to, abychom to postupně změnili na stav, že to považujeme za normální, za přirozenou součást křesťanského života.

Evangelista Lukáš psal své evangelium věřícímu člověku – Teofilovi (v překladu Bohumil – ten, který miluje Boha). Je to evangelium, které je plné výzev k obrácení. Proč zrovna věřícímu člověku, tomu, který miluje Boha, tak intenzivně píše o nutnosti obrácení? Není to tím, že věřící to potřebuje slyšet víc?

Neříkám to vše proto, abych vás káral, abych vyjadřoval zklamání, apod. Říkám to jako duchovní pastýř, který chce sobě svěřený lid vést po cestě spásy. Nevyžaduji od svých farníků dokonalost (sám se potýkám až moc se svými slabostmi), ale chtěl bych své farníky vybízet k obrácení. K tomu, že se neschovávají za průměrnost, pohodlnost, za vlastní ospravedlňování… K tomu, že neživoří, nežijí podle zvyku, ale otevírají se plnosti života, který jim Kristus nabízí.

**Obracím se proto znovu na vás a vybízím vás. Uvažujte o tom, co můžeme udělat, aby každý pokřtěný katolík se po celý život vzdělával ve víře a po celý život žil také v užším společenství věřících (společenství dětí, mládeže, manželů, maminek s dětmi, žen, seniorů…)**. To není nadstavba, něco zbytečného, ale naopak pro křesťanský život a pro svatost něco podstatného.

***Co nás čeká výhledově?***

* V sobota 20. října oslavíme pouť ve Štolmíři. Mše sv. bude v 9h a hlavní celebrant R. D. Radim Cigánek
* Ve čtvrtek 1. listopadu, bude zpovědní den – celý den budu k dispozici ke slavení svátosti smíření. Připomínám, že v termínu od 1. do 9. listopadu je možné získávat každý den plnomocné odpustky pro duše v očistci. Jednou z podmínek je slavení svátosti smíření.
* V sobota 3. listopadu budou na hřbitovech naší farnosti dušičkové pobožnosti. Rozpis dodám později na plakátku.
* V pondělí 5. listopadu bude ve Lstiboři Svatohubertská mše sv. (za doprovodu lesních rohů).
* V neděli 11. listopadu navštíví naši farnost otec kardinál Dominik Duka. V odpoledních hodinách přijede požehnat opravený kostel v Rostoklatech.

|  |
| --- |
| Sbírka minulé neděle: **4520 Kč.** Sbírka byla vykonána na **církevní školství.** Všem dárcůmPán Bůh zaplať. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Svátost smíření***   * Úterý a čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v pátek po mši sv. * V případě potřeby a nenavazujícího programu je možná zpověď po mši svaté. * otec Martin je k dispozici ke slavení svátosti smíření také kdykoli jindy – po předchozí domluvě. * Kontakt na P. Martina: 728 384 833   [sklenarmartin@seznam.cz](mailto:sklenarmartin@seznam.cz); [www.masklen.webnode.cz](http://www.masklen.webnode.cz) | ***Základní údaje***   * Bankovní účet: **4040404040/2700**. * **Variabilní symboly pro příspěvky**: (Český Brod 10901; Tismice 20901; Přistoupim 30901; Bylany 40901; Lstiboř 50901; Poříčany 60901; Bříství 70901; Kounice 80901; Štolmíř 90901; Pastorační aktivity 111). * Farnost: 722 788 207; [farnostbrod@seznam.cz](mailto:farnostbrod@seznam.cz). * [www.farnostbrod.cz](http://www.farnostbrod.cz). |