Y\,,,,

|  |  |
| --- | --- |
| **PROKOPSKÉ LISTY**  **MĚSÍČNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U SV. PROKOPA**  **PRAHA 3 – ŽIŽKOV** | |
| **ZÁŘÍ 2023** |  |
| **363** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LITURGICKÝ KALENDÁŘ** | **2** |
|  |  |  |

**ZÁŘÍ 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pá | 21. týden v mezidobí |  | *první pátek* |
| 2 |  | so | 21. týden v mezidobí |  |  |
| **3** |  | **ne** | **22. neděle v mezidobí** |  |  |
| 4 |  | po | 22. týden v mezidobí |  |  |
| 5 |  | út | 22. týden v mezidobí |  |  |
| 6 |  | st | 22. týden v mezidobí |  |  |
| 7 |  | čt | 22. týden v mezidobí | sv. Melichar Grodecký |  |
| 8 |  | pá | **Narození Panny Marie** |  | **svátek** |
| 9 |  | so | 22. týden v mezidobí | sv. Petr Klaver |  |
| **10** |  | **ne** | **23. neděle v mezidobí** |  |  |
| 11 |  | po | 23. týden v mezidobí |  |  |
| 12 |  | út | 23. týden v mezidobí | Jméno Panny Marie |  |
| 13 |  | st | sv. Jana Zlatoústého |  |  |
| 14 |  | čt | **Povýšení Svatého Kříže** |  | **svátek** |
| 15 |  | pá | Panny Marie Bolestné |  | památka |
| 16 |  | so | sv. Ludmily |  | památka |
| **17** |  | **ne** | **24. neděle v mezidobí** |  |  |
| 18 |  | po | 24. týden v mezidobí |  |  |
| 19 |  | út | 24. týden v mezidobí | sv. Januarius |  |
| 20 |  | st | sv. Ondřeje Tae-gona a druhů | | památka |
| 21 |  | čt | **sv. Apoštola a Evangelisty Matouše** | | **svátek** |
| 22 |  | pá | 24. týden v mezidobí |  |  |
| 23 |  | so | sv. Pia z Pietrelciny |  | památka |
| **24** |  | **ne** | **25. neděle v mezidobí** |  |  |
| 25 |  | po | 25. týden v mezidobí |  |  |
| 26 |  | út | 25. týden v mezidobí |  |  |
| **27** |  | **ST** | ***v žižkovské farnosti:***  **VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. PROKOPA** | | **SLAVNOST** |
| **28** |  | **ČT** | **SV. VÁCLAVA** |  | **SLAVNOST** |
| 29 |  | pá | **sv. archandělů Gabriela, Michaela, Rafaela** | | **svátek** |
| 30 |  | so | sv. Jeronýma |  | památka |

**Poznámka:** V rámci Malé liturgiky je pravidelně elektronicky rozesílán podrobný liturgický kalendář na každý měsíc. **Noví zájemci mohou zaslat svůj e-mail na adresu:** [**jezekantp@centrum.cz**](mailto:jezekantp@centrum.cz)

***První strana obálky: Farní kostel svatého Prokopa (posvěcen 27. září 1903)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **ÚVODNÍ SLOVO** |  |
|  |  |  |

**Milí farníci a přátelé.**

Letošní zářijový měsíc je pro naši farnost výjimečný. V neděli 24. září oslavíme, dá-li Bůh, 120. výročí posvěcení našeho farního kostela sv. Prokopa. Tato význačná událost je příležitostí k zamyšlení se nad významem kostela – chrámu jako takového a znovupřipomenutí si jeho jedinečné důležitosti. Na rozdíl od českého jazyka existuje v některých světových jazycích stejné slovo pro kostel i Církev jako společenství věřících, které velmi výstižně postihuje neoddělitelnou propojenost těchto dvou skutečností. Při výroční slavnosti posvěcení našeho farního kostela chceme především děkovat, že máme místo – prostor, kde věříme, že přebývá skutečný, reálný a živý Bůh přítomný v Nejsvětější Svátosti. To je důvod, proč lidé staví kostely a proč do nich přicházejí. Jde o setkání s živým Bohem, který zde přebývá, a proto kdykoliv přicházíme, tak nás vidí, slyší a chce nám dávat všechny potřebné dary – milosti abychom mohli plnit jeho vůli.

Kostel je především a jedinečně – dům Boží, a ne koncertní nebo výstavní síň nebo pouze meditační prostor. Kostel je místo naplněné Bohem, aby se člověk s ním mohl setkávat v konkrétním reálném čase a prostoru. Základním dorozumívacím prostředkem mezi člověkem a Bohem je modlitba. Potřebujeme se modlit, aby naše spojení s Pánem bylo živé a životodárné a mohli jsme lépe poznávat a vnímat jeho vůli. Pokud s ním můžeme hovořit přímo – tváří v tvář – právě přítomnému v Nejsvětější Svátosti, je to mimořádný dar, který bychom neměli lehkomyslně promarnit. Naši předkové stavěli kostely právě kvůli víře a touze mít přítomnost Boha na zemi. V našich kostelích se koná bohoslužba, která je nejvyšším možným vyjádřením úcty Bohu a zároveň úkonem, který doslova a do písmene stahuje Boha na zemi. Je to posvátné konání, které je jedinečné a pouze lidským rozumem neproniknutelné, ale přitom skutečné a reálné v tom, že přináší nebe na zemi. Sám Kristus přichází a promlouvá k našemu srdci, abychom my mohli žít „skrze Něho s Ním a v Něm“ a šířit jeho – Boží království na této zemi. Proto je vždy centrálním místem v katolickém kostele svatostánek, kde přebývá sám živý Bůh v eucharistii. Nakolik roste naše spojení se samotným Kristem, natolik také toužíme po častějším setkání s Ním při mši sv., ale i dalších svátostech zejména sv. smíření, které se v kostele udělují.

A právě krásná výzdoba chrámu a snaha o její údržbu nám má pomáhat a nás motivovat k tomu, aby se i naše duše podobala této kráse tím, že bude Bohem naplněna a bude toužit žít v úzkém odevzdání s Ním. Máme velkou radost a jsme velmi povzbuzeni, pokud jdeme na návštěvu k někomu, s kým si rozumíme a koho si ceníme pro různé kvality.

Bůh nám nabízí každodenní setkání s Ním v Jeho domě – kostele, pokud si na něj vyhradíme čas. Víme, že máme každou neděli naplňovat 3. přikázání a jít na mši sv., ale nenašli bychom alespoň někdy čas přijít i během týdne anebo alespoň zajít na chvíli modlitby, i když třeba jen v předsíni kostela, která je přes den otevřená. Přijít jen našeho Pána pozdravit a říci mu zde jsem, ochraňuj mě a prosím bdi nade mnou, protože mám tyto a ony starosti, protože mám obavy, protože moji přátelé jsou nemocní atd. Prostě mu přijít říci, že mu děkujeme, že je nám tak blízko a projevit mu lásku třeba i skrze duchovní svaté přijímání, které prohlubuje a upevňuje naši touhu po spojení s Ním. Sv. Terezie vyjadřuje setkání s Pánem - modlitbu - velmi prostě: „On se dívá na mne a já se dívám na Něho“. Proto je toto výročí pro naši farní rodinu příležitostí zamyslet se, jestli mohu přicházet k našemu Pánu častěji a prohloubit tak svoje niterné osobní spojení s Ním skrze přijímání svátostí. Obnova našeho farního společenství je bytostně spojená se vztahem k místu, kde se jako farní rodina scházíme k nejdůležitějšímu, co zde na zemi můžeme konat – bohoslužbě. Kéž nám toto výročí pomůže prohloubit naši víru a obnovit i naše farní společenství, abychom mohli lépe naplňovat poslání, které nám Pán svěřil: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“

K oslavě 120. výročí posvěcení kostela 24. září vás zve a na osobní setkání se těší

**P. Vít**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **farní AKTUALITY** | **4** |

**Přihlašování dětí na náboženství pro školní rok 2023 – 2024**

Prosíme aby rodiče **již začali přihlašovat děti na náboženství**. Přihlašování je možné na webových stránkách naší farnosti nebo pokud to nestihnete přijďte s dětmi na první hodinu a rovnou je přihlásíte. Výuka náboženství předškolních dětí a 1. a 2. třídy začne **od úterý 5. září**. Náboženství pro 3. třídu a 4. - 8. třídu a pro 9. tř. a středoškoláky začne až **od čtvrtka 14. září**. **Prosíme, aby rodiče nezapomněli na slib, který dali při křtu dětí, že budou pečovat o křesťanskou výchovu svých dětí a přihlásili děti na výuku náboženství.** Přihlašování je možné na webových stránkách farnosti, kde jsou i všechny potřebné informace, nebo osobně u P. Víta Uhra.

**Příprava na biřmování** začne od ledna 2024. Prosíme zájemce, aby se přihlašovali u P. Víta Uhra nebo v sakristii.

|  |  |
| --- | --- |
| **sobota 2. září** | **Pobožnost devíti prvních sobot v měsíci**  od první soboty v září bude vždy první sobotu v měsíci po mši sv. pobožnost k Panně Marii |
| **neděle 3. září** | **Veni Sancte (začátek školního roku)**  9:30 kostel sv. Prokopa |
| **neděle 3. září** | **Sbírka na splátku farního úvěru**  - všechny kostely |
| **neděle 3. září** | **Hovory o víře pro katechumeny a hledající**  každou neděli od 18:00 ve Farním centru u sv. Prokopa |
| **neděle 3. září** | **Setkání pastorační rady farnosti**  19:00 - Farní centrum |
| **pondělí 4. září** | **Mše sv. v Tridentském ritu**  18:00 u sv. Rocha |
| **čtvrtek 7. září** | **Výstav Nejsvětější svátosti Oltářní**  mše sv. 18.00 v kostele sv. Prokopa  a následně tichá eucharistická adorace do 20:00. |
| **sobota 9. září** | **Úklid kostelů**  mše sv. v 8:00 - sv. Prokop |
| **středa 13. září** | **Modlitební skupina**  vždy 2. středu v měsíci od 19:00 ve Farním centru |
| **neděle 17. září** | **Setkání ministrantů**  16:00 Farní centrum |
| **neděle 24. září** | **OSLAVA 120. VÝROČÍ**  **POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. PROKOPA**  **- *viz informaci na další straně*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **farní AKTUALITY** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **neděle 24. září** | **Sbírka na církevní školství -** (všechny kostely) |
| **čtvrtek 28. září** | **Slavnost sv. Václava**  mše sv. v 18:00 kostel sv. Prokopa |

**neděle 24. září 2023**

**oslava 120. výročí posvěcení farního kostela sv. Prokopa**

**udílení svátosti biřmování**

V neděli 24. 9. 2023 bude celebrovat mši sv.

spojenou s udílením svátosti biřmování

v 9:30 u sv. Prokopa

**Mons. Jan Graubner**, arcibiskup pražský a primas český

**Tuto neděli nebude mše sv. v 8:00 u sv. Anny**

**ani v 11:00 mše sv. u sv. Rocha.**

**Odpolední mše sv. u sv. Rocha bude jako obvykle v 17:00.**

**VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – ŠKOLNÍ ROK 2023-2024**

**Farní centrum sv. Prokopa (Čajkovského 36, Praha 3)**

**Náboženství je důležitou součástí lidského formování dětí i mládeže.**

**Ve školním roce 2023–2024 se vyučuje od 12. září 2023.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘEDŠKOLÁCI + 1. ROČNÍK ZŠ (první rok náboženství)** | Milada Provinská | **úterý**  **15:45** | místnost  **A** |
| **2. ROČNÍK ZŠ**  **(druhý rok náboženství)** | Milada Provinská | **úterý**  **16:35** | místnost  **A** |
| **3. ROČNÍK ZŠ**  **PŘÍPRAVA**  **K PRVNÍMU SV. PŘJÍMÁNÍ** | P. Vít Uher | **pátek**  **14:00** | místnost  **A** |
| **4. – 8. ROČNÍK ZŠ** | P. Vít Uher | **čtvrtek**  **16:15** | místnost  **A** |
| **9. ROČNÍK ZŠ**  **A STŘEDOŠKOLÁCI** | P. Vít Uher | **pátek**  **15:20** | místnost  **A** |

**Další informace:** www.farnost-zizkov.cz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CÍRKEV** | **6** |

**Prohlášení České biskupské konference**

**k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny**

**(výňatek)**

S obavami sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako „manželství“ a děkujeme těm zákonodárcům, kteří takovou právní úpravu odmítají.

Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu. Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí.

Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát matku a otce? Nejedná se o nové násilí páchané na dětech? Souzníme s papežem Františkem, že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní dekonstrukce společnosti neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji.

Neexistuje žádný důvod, který by umožnil podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou.

**Velehrad 5. července 2023** **biskupové Čech, Moravy a Slezska**

**Světové dny mládeže v Portugalsku**

**1. – 6. srpna 2023**

Světových dnů se zúčastnil i Svatý Otec. Podle portugalské vlády jde o největší mezinárodní akci, jakou kdy tato země hostila.

Papež František také za účasti dvou set tisíc věřících navštívil poutní místo Fátima ve středním Portugalsku. Ve Fátimě se pomodlil s nemocnými a postiženými mladými lidmi nebo vězni a požehnal shromážděným věřícím.

"Dovolte mi, starému muži, abych se s vámi mladými podělil o sen, který mám: je to sen o míru, sen o mladých lidech, kteří se modlí za mír, žijí v míru a budují mírumilovnou budoucnost," řekl šestaosmdesátiletý papež po mši a vyzval účastníky, aby v modlitbách za mír pokračovali I po návratu domů.

Papež František byl mladými lidmi nejenom přijat, ale nadšeně mu naslouchali a s pozorností přijímali jeho slova. Je až s obdivem, jak přitahuje mladé lidi. Papež totiž nechodí mezi mladé jako superstar, ale jako svědek Boží lásky. V církev, která vede ke Kristu, mají mladí lidé důvěru. Zarážecí je skutečnost, že jedno z největších setkání organizovaných na zeměkouli nepřitáhlo pozornost sdělovacích prostředků.

***zdroj: Církev.cz, Monitor***



***I „Boží muka“ v letní přírodě mají svou poezii.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **HLAS PETROVA NÁSTUPCE** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VÝŇATEK Z EXHORTACE papeže františka**  **EVANGELII GAUDIUM**  **O RADOSTI Z EVANGELIA A JEJÍM ŠÍŘENÍ**  **LISTOPAD 2013** |  |

**Radost evangelia (Evangelii gaudium)** naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. V této exhortaci se obracím k věřícím křesťanům, abych je vyzval k nové etapě evangelizace vyznačující se touto radostí a ukázal putující církvi cesty příštích let.

Velké riziko nynějšího světa s jeho rozmanitou a dotěrnou konzumní nabídkou je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného dychtění po povrchních rozkoších a z izolovaného vědomí. Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, není už prostor pro druhé, nemohou už vstoupit chudí, nenaslouchá se Božímu hlasu, nezakouší se již radost z Jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra. I věřící jsou ohrožováni tímto rizikem. Mnozí do něj upadají a stávají se rozmrzelými a nespokojenými lidmi bez života. Toto není volba důstojného a plného života, toto není touha po Bohu, toto není život v Duchu, který pramení ze srdce vzkříšeného Krista.

Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a v jakékoli situaci, aby obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože „nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán. Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už jeho na příchod čekal s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu s Tebou. Potřebuji Tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět do své vykupitelské náruče“. Tolik dobrého se nám dostává, když se k Němu vracíme poté, co jsme bloudili! Znovu naléhám: Bůh nikdy neochabuje v odpouštění, jsme to my, kdo ochabujeme v žádosti o odpuštění. Ten kdo nás vyzval odpustit „sedmdesát sedmkrát“, nám dává příklad. On odpouští sedmdesát sedmkrát. Vrací se, aby nás znovu a znovu bral na svá ramena. Nikdo nám nebude moci odejmout důstojnost, kterou nám uděluje tato nekonečná láska. S jemnocitem, který neklame a vždycky umí vrátit radost, umožní nám pozvednout hlavu a začít znovu. Neutíkejme před Ježíšovým vzkříšením, nic nás nemůže hnát kupředu více než Jeho život!

Uprostřed lidu je s Duchem svatým vždycky Maria. Ona shromažďovala učedníky, aby Jej vzývali, a tak umožnila misionářskou explozi, ke které došlo o Letnicích. Ona je Matkou evangelizující církve a bez ní nemůžeme plně pochopit ducha evangelizace. Maria umí přetvořit jeskyni pro dobytek na Ježíšův domov několika nuznými plenkami a mořem něhy. Je malou služebnicí Otce, který se chvěje radostí ve chválách. Je vždy pozornou přítelkyní, aby v našem životě nedošlo víno. Je misionářkou, která se nám přibližuje, aby nás v životě provázela, svým mateřským citem otevírá srdce víře. Jako pravá matka putuje s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky. V různých mariánských pobožnostech, které se většinou váží k místním svatyním, sdílí dění každého národa, který obdržel evangelium, a stává se součástí jeho historické identity. ***Franciscus***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PROMLUVA** | **8** |

**Promluva sv. Josemaría Escrivá z neděle velikonoční ze dne 26. 3. 1967**

**7. část *uspořádal P. Vít Uher***

***Kristus a náš každodenní život***

Zastavili jsme se na několika stránkách evangelia, abychom rozjímali o Ježíšově chování k lidem a naučili se přinášet Krista svým bližním tím, že i každý z nás bude Kristus. Uplatňujme tedy tyto poznatky i ve svém všedním životě. Náš všední, každodenní život, který prožíváme mezi svými spoluobčany, mezi svými bližními, není totiž nic bezvýznamného. Pán chce, aby se jeho děti posvěcovaly právě v podmínkách všedního života. Je třeba stále znovu a znovu opakovat, že Ježíš se neobracel jen na nějakou skupinu privilegovaných, ale že přišel, aby nám zjevil všeobjímající Boží lásku. Bůh miluje všechny lidi a ode všech lidí očekává lásku. Ode všech, bez ohledu na jejich osobní vlastnosti, společenské postavení, povolání nebo zaměstnání. Běžný všední život není něco, co má malou cenu: na všech cestách této země můžeme najít příležitost k setkání s Kristem, který nás vyzývá, abychom se s ním ztotožnili, a tak uskutečňovali – právě tam, kde jsme – jeho božské poslání. Bůh nás povolává právě skrze události každodenního života, utrpení i radosti osob, které žijí v naší blízkosti, v lidských starostech našich přátel, ve všednosti rodinného života. Bůh nás povolává i skrze závažné problémy, konflikty a úkoly, které má každé historické období a které na sebe poutají zájem i naděje velké časti lidstva. Velmi dobře lze pochopit netrpělivost, úzkost i obavy lidí s duší přirozeně křesťanskou, takových lidí, kteří se nehodlají smířit s osobní i společenskou nespravedlností, jakou může způsobit lidské srdce. Po tolika staletích vzájemného soužití lidí můžeme stále pozorovat války, nenávist, ničení, fanatismus v očích těch, kteří nechtějí vidět, a v srdcích těch, kteří nechtějí milovat. Bohatství země rozdělené mezi několik málo osob, bohatství kultury omezené na uzavřené kroužky. A mimo ně: hlad po chlebu i po vědění, lidské životy, které jsou posvátné, protože pocházejí od Boha, se kterými se však zachází jako s obyčejnými předměty, jako s čísly pro statistiky. Chápu a sdílím tuto netrpělivost, a tak si představuji Krista, jak nás neustále vyzývá, abychom uvedli do života ono *nové přikázání* lásky. Všechny situace našeho života nám přinášejí božské poselství, žádají od nás jako odpověď lásku k bližnímu, vydání se druhým. *Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“ Spravedliví mu na to řeknou: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?“ Král jim odpoví: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“*(Mt 25,31–40).Je tedy třeba vidět Krista, který se s námi setkává v bližních. Žádný lidský život není životem izolovaným, ale je propojen i s dalšími životy. Žádný člověk není volný nerýmovaný verš, ale všichni společně jsme součástí jedné velké božské básně, kterou píše Bůh za spolupráce a v součinnosti s naší svobodou.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **SVATÉ ŽENY** |  |
|  |  |  |

**Ze života svatých žen**

**Mgr. Tereza Kahounová**

***V tomto školním roce se v Prokopských listech seznámíme s různými svatými ženami; vždy s tou, která bude mít zrovna v tom onom měsíci svátek*** (nejde vždy o „svátek“ v liturgickém smyslu – pozn. -AJ-). ***Bude to spíše nahlédnutí do jejich života, střípek z jejich dobrodružství s Bohem, nahlédnutí do jejich cesty, jak je vedl Pán. Na konci textu najdete vždy indicii, která by měla napomoci uhodnout jméno té, o které se bude psát v příštím čísle PL (nápověda je i to, že si budeme přípomínat její svátek v následujícím měsíci). - Svaté kopírovat nelze, a jenom obdivovat je zase škoda. Můžeme se však od nich „nakazit“ jejich velkou až bláznivou láskou k Bohu, jejich bezpodmínečnou důvěrou v Něho, jejich pocitu malosti před Ním, jejich vůní svatosti...***

**Matka Tereza z Kalkaty (svátek 5. 9.)**

„Bůh promlouvá v tichu srdce“ – říkávala často Matka Tereza, s přesvědčením, které vyvěralo z toho, že sama byla neustále naladěna na Boží hlas. Chtěla dát Bohu co nejvíce, *„dát Bohu cokoliv, co by mohl žádat – nic Mu neodmítnout“*. Bůh ji nenechal nikdy na holičkách. Jedině tato jistota, že je bezpodmínečně milována, jí mohla dodat dostatek důvěry, aby se Bohu odevzdala tak úplně a bez výhrad. Nebyla ze svého závazku sklíčená ani malomyslná. Právě naopak, byla „samá legrace“ a radovala se ze všeho, co se dělo“. Její radost nebyla jen záležitostí temperamentu; bylo to spíše ovoce „blažené podřízenosti“, kterou žila. „Když vidím některou sestru smutnou“ říkala, „vždycky si myslím, že odmítá Ježíši něco dát.“ Nejhlubší a trvalou radost našla právě v tom, že dávala Ježíši všechno, oč žádal; dávajíc radost Jemu, nacházela svou vlastní. Radostnost je znakem štědré a umrtvené osoby. Osoby, která se tím, že zapomíná na všechny věci, dokonce i na sebe, snaží ve všem, co dělá pro duše, potěšit svého Boha. Radostnost je často plášť, který zakrývá život v oběti, život stálého spojení s Bohem, zápalu a velkodušnosti. Osoba, která tento dar radostnosti má, velice často dosahuje vysokého stupně dokonalosti. Vždyť Bůh miluje radostného dárce a přivine si k srdci toho, kterého miluje.

Stejně jako její patronka Terezie z Lisieux se i Matka Tereza zaměřila na to, aby „využívala všechny, i ty nejmenší věci a dělala je z lásky“. Později vysvětlila sestrám: „Pro Boha není nic malé, protože On je tak velký a my tak malí – proto se k nám sklání a dává si práci s tím, že pro nás dělá tyto malé věci – aby nám dal příležitost dokázat lásku k Němu. Protože je dělá On, jsou nesmírně velké. Nemůže udělat nic malého; jsou nekonečné. Ano, mé děti, buďte věrné v malých úkonech lásky, v malých obětech – v malých úkonech vnitřního umrtvování – v malých úkonech věrnosti stavovských povinností, a vyroste ve vás život svatosti – budete podobny Kristu.

Znovu naléhala: „Nehledejte velké věci, prostě dělejte malé věci s velkou láskou. Čím menší věc, tím větší musí být naše láska.“ Tuto zásadu uskutečňovala ve všem, co během dne dělala. Nezáleželo jí na tom, jsou-li to velké nebo malé věci; všechno dělala s tím, že je to příležitost k lásce.

*A o kom se dozvíme v příštím čísle? Naše, zatím neznámá, svatá řekla: „Opravdu stačí se ponížit a s láskou snášet své nedokonalosti. V tom spočívá pravá svatost. Chyťme se za ruce a pospěšme na poslední místo... Nikdo s námi nebude soupeřit...“*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ŽIŽKOVSKÁ HISTORIE** | **10** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Kaple a kostely na východ za hranicemi Měst Pražských** **v 18. a 19. století****Petr Kallista** |

V krajině za východními hradbami Prahy existuje v 18. století řada usedlostí, dvorů, samot a stále ještě i vinic, které utrpěly procházejícími válkami. Jsou vlastněny jak usedlými, ale i propachtované vlastníky převážně z obou částí Města Prahy. U mnoha pozemků, převážně vinic, nalézáme zprávy o vlastnictví církve. Nicméně sakrálních staveb, kromě drobných kapliček a božích muk, není mnoho. Věřící, kteří z tohoto prostoru za Horskou bránou, zvanou také Nová či Vídeňská, směřují na nedělní bohoslužbu do nejbližšího kostela do Prahy, kterým je především kostel, sv. Jindřicha, který je od roku 1351 povýšen na kostel farní. Ale 18. a 19. století je doba prudkého rozvoje tohoto území a tak se za hradbami Prahy staví i kostely a začíná působení církve v postupně otevíraných školách.

Na konci 17. století stojí za hradbami směrem ke Špitálskému poli, dnešnímu Karlínu, malá výklenková kaplička, kterou počátkem 18. století nechal přestavět na kapli a zajistíl i finančně hrabě Kazimír Ferdinand z Kupperwaldu. Kaple byla zasvěcena sv. Dismasovi, patronovi odsouzených zločinců. Záměr hraběte byl, aby odsouzení k popravě se mohli ještě před popravou v klidném prostředí smířit s Bohem. Kaple byla na základě reforem císaře Josefa II. v roce 1786 odsvěcená a odkoupil jí novoměstský radní Douša. Ten jí přestavěl na zájezdní hostinec. Dalším majitelem se pak stal Antonín Krenn, po kterém bylo místo pojmenováno jako Krenovka. Přestavěl celé okolí až po městské hradby na veřejné sady. Do zbývající dosud stojící budovy bývalých Krenových sadů, dnes jí říkáme Krenovka, byla umístěna z kaple sv. Dismase socha Panny Marie, dnes umístěná v kostele sv. Prokopa vedle bočního vchodu. Z veřejných sadů Krenovky dnes zbývá už jen uvedená budova. Ostatní části, včetně přestavěné bývalé kaple sv Dismase, pohltila výstavba Masarykova nádraží.

Zajímavý osud také má další z kostelů za hradbami Prahy, postavený v letech 1717 - 1719. Je to kostel Povýšení svatého Kříže, dnes koncertní a výstavní síň Atrium. Ve stručnosti: kostel byl postavený po druhé morové epidemii v letech 1717 - 1719 na novoměstském morovém hřbitově, založeném v roce 1680. Sloužil sakrálním účelům až do roku 1842. V roce 1787 se stal kostelem farním a byl jím až do uvedeného roku 1842, kdy farním se stal kostel sv. Rocha, Šebestiana a Rozálie. Při kostele Povýšení svatého Kříže byla i poustevna, kde sloužili převážně Ivanité a členové třetího řádu sv. Františka. Je dostupný seznam a doba působení všech zde působících poustevníků. Poustevna zanikla v roce 1782 zákazem poustevnictví.

Z historie těchto dvou sakrálních staveb je patrná i cesta římskokatolické církve na území za hradbami Města Prahy. Nepochybně byla ovlivněná stavebním rozvojem území, rychle narůstajícím počtem obyvatel, samozřejmě i skutečností, že území za hradbami díky uvedenému rozvoji se stalo Městem Žižkov se všemi souvislostmi.

V době rozvoje, kdy samoty a usedlosti byly spojeny v jedinou, Královskou vinohradskou obec, až po vznik Města Žižkov ale církev zanechala svojí stopu i v další oblasti, totiž v rozvoji školství.

V povodí Olšanského potoka byla vesnice Olšany. S přibývající výstavbou přibývá

obyvatel a samozřejmě i dětí. Jenže v té době v této oblasti nebyla žádná škola a mnohé

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11** | **ŽIŽKOVSKÁ HISTORIE** |  |
|  |  |  |

děti z Olšan docházely až do vzdálených Strašnic, kde školství nebylo příliš dobré.

Je počátek 19. století, vzdělávání dětí vázne a farář v Olšanech, P. František Vejvoda, už nečeká dál, přestože už od roku 1821 je schválená výstavba školy a stále se nic neděje. Otevírá tedy ve svojí farnosti soukromou jednotřídní školu a provozuje jí v pronajatém domku v Olšanech č. 8. S výstavbou Olšanské školy, první školy na území dnešní Prahy 3, se započalo teprve v roce 1837.

Na počátku školství nepochybně stojí církev a stává se základem ve vzdělávání mládeže. Z hlášení P. Antonína Olivy, dozorce školního okresu Staroměstského, pod který škola v Olšanech patřila, vyplývá, že následně otevřená škola obce měla dvě třídy s 204 dětmi. O padesát let později, v roce 1910 již má Město Žižkov 18 škol s 179 třídami, v nich 10.149 dětí 219 vyučujících. Vyučování náboženství bylo v rukou katechetů a kněží, zejména z řádu minoritů a dominikánů.

V r. 1883 koupila obec dům čp. 520 ve Štítného ulici a zřídila v něm kapli. Ta sloužila až do vystavění a vysvěcení kostela sv. Prokopa v roce 1903. Při kapli byla opatrovna pro děti, ve které byly pěstounkami řádové sestry sv. Karla Boromejského.

Dnešní farnost Žižkov je součástí arcidiecéze pražské, IV. vikariát pražský. Arcidiecéze pražská spojuje 14 vikariátů s 247 farnostmi, ve kterých působí 260 kněží.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **kostel sv. Kříže 1769** | **kaple sv. Dismase** | **kostel sv. Rocha** |

**odkaz na fotografie ze starého Žižkova (a*ktualne.cz)*:**

[Tenkrát na Žižkově. Úžasné staré fotografie "Montmartru", jemuž hrozilo zbourání - Aktuálně.cz (aktualne.cz)](https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tenkrat-na-zizkove-unikatni-stare-fotografie-prazske-ctvrti/r~75986ce4b3cd11ebb9860cc47ab5f122/r~fb662a04b4aa11eba4560cc47ab5f122/)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **listina povýšení**  **Žižkova na město**  **1881** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **KOSTEL SV. PROKOPA** | **12** |
|  |  |  |

# **Kostel svatého Prokopa**

**Mgr. Tomáš Havelka**

Hlavní, farní žižkovský kostel svatého Prokopa zdánlivě stojí na svém místě už od dob Karla IV. To ale neznalé diváky mate jeho pravidelná novogotická podoba jasně odkazující k historickým slohům přelomu 19. a 20. století: byl vysvěcen až na začátku 20. století.

Vznik kostela souvisel s prudkým rozvojem Žižkova v druhé polovině 19. století. První starosta Žižkova Karel Hartig vůbec s novým kostelem nepočítal, protože by to prý neodpovídalo husitskému charakteru lokality. Od vzniku prvních domů současného Žižkova tak sloužily náboženským potřebám jen stávající malé kostely s omezenou kapacitou, totiž kostelík Povýšení sv. Kříže (ten byl farní od roku 1787 do roku 1842, kdy byl zrušen, dnes je v něm výstavní síň Atrium) a kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském náměstí, vzniklý po morové epidemii roku 1683 (ten byl farní od roku 1842). Když byl v roce 1879 tento kostel opravován, projevila se kritická situace v plné síle: bohoslužby musely být dokonce slouženy pod širým nebem na Komenského náměstí. Tentýž rok se začalo s plánováním nového velkého farního kostela pro město, čítající tehdy už 20 000 lidí, vesměs katolického vyznání. Místo bylo vybráno na Basilejském náměstí, ale pak přesunuto na náměstí Sladkovského, totéž místo bylo ovšem zvoleno i pro výstavbu reálného gymnázia.

Výsledkem je velmi neobvyklé, poměrně stísněné umístění kostela obestavěného budovou školy. Základní kámen posvětil pražský arcibiskup František de Paula Schönborn v roce 1898, stavba se v roce 1901 pro nedostatek financí zdržela, hotový kostel pak posvětil arcibiskup Lev Skrbenský z Hřiště 27. září 1903.

Kostel je postaven podle plánů jednoho z tehdejších nejznámějších dobových architektů Josefa Mockera, mimo jiné i stavitele chrámu sv. Víta a kostela sv. Ludmily na Vinohradech. Zemřel ale ještě před dokončením v roce 1899, po něm pak stavbu dokončil František Mikeš. Mocker dal kostelu jeho charakteristický vzhled vrcholně gotické cihlové stavby s jednou hodinovou věží a dispozicí trojlodní baziliky vytvářející tvar latinského kříže se sanktusníkem nad křížením podélné a příčné lodi. Národní listy přinesly v den svěcení zprávu o podobě kostela (i o průběhu slavnosti): průčelní věž je 75 m vysoká, náklady na stavbu byly 437 489 K, z čehož 100 000 K platila žižkovská obec (tj. město), 100 000 K Náboženská matice a 190 000 K Spolek pro výstavbu kostela na Žižkově. Obsáhle je také pojednáno o řemeslnících: např. dlaždice pocházejí z nejmenované rakovnické firmy, kamenické práce vykonal J. Uzel ze Smíchova, barevná okna firma Jan Kryšpín a byly financovány soukromými donátory; sochařská výzdoba pochází vesměs od Štěpána Zálešáka (od něj je např. socha sv. Prokopa nad vchodem, také řezby na hlavním oltáři), ale také od Josefa Pekárka. Hlavní oltář byl zhotoven podle návrhu Františka Mikše, křídla archy s náměty ze života svatého Prokopa namaloval Karel Ludvík Klusáček.

Vnitřní vybavení pochází zejména z doby posvěcení. Za pozornost určitě stojí krásné vitráže, například okno s výjevem sv. Augustina zamýšlejícího se nad tajemstvím sv. Trojice (v pravé příčné lodi, dílo J. Kryšpína a K. L. Klusáčka) nebo s výjevem setkání sv. Prokopa s knížetem Oldřichem (vitráž byla zhotovena podle návrhu C. Boudy v roce 1992).


Nečekané jsou starší památky, zejména obraz sv. Václava jako ochránce Prahy před protestanty od Karla Škréty na severní straně presbytáře (přenesen z kláštera Na Slovanech), nebo barokní soška Panny Marie z roku 1700, umístěná nalevo vedle severního vchodu (přenesená z kaple sv. Dismase, jež stála na místě usedlosti Krennovka na úpatí Šibeničního vrchu). Kostel svatého Prokopa představuje cenný příklad jednotně pojaté historizující stavby počátku 20. století.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13** | **KOSTEL SV. PROKOPA** |  |

Kostel sv. Prokopa jako hlavní církevní stavba se stal nedílnou součástí života žižkovských obyvatel: zde byli křtěni, uzavírali svatby, odtud se odebírali na věčnost. Je tak pochopitelné, že se zmínky o kostele objevují v mnohých literárních textech: takto vzpomínal Jaroslav Seifert v knížce Všecky krásy světa: „… rád jsem si vzpomínával, jak to bylo pěkné, když jsme v prosinci s maminkou chodívali časně zrána zmrzlými žižkovskými ulicemi k sv. Prokopu. Vedl jsem si maminku v podpaží a tiskl jsem se k ní. Před lidmi bych se byl za tento projev dětské příchylnosti a lásky styděl, ale ulice byly liduprázdné. A co bylo krásy v těch prchavých okamžicích. Vánoční stromky na nárožích svázané dráty voněly a před námi matně svítila okna kostela. Maminka v lavici klečívala a já zapálil sloupek, který jsem — zpívaje přitom na celé kolo — pomalu rozvinoval ze žlutého nebo červeného plochého klubíčka. Strašně rád jsem zpíval vstupní rorátní žalmy plné posvátnosti a uhrančivé krásy. První verše zpívaly se třikrát za sebou, vždy o tón výš. To mě okouzlovalo, bylo to dojemné, i když jsem dost dobře nevěděl, jak má obloha dštít Spravedlivého a jak Spasitel vypučí ze země. Jak to bylo však všechno upřímné a milé, i ta hubička, kterou jsem vždy dával mamince, když jsem šel do školy.“

Kostel svatého Prokopa stále podobně slouží, jen roráty se zpívají u sv. Rocha. Ale zážitky z rozsvícených světel, z barevné krásy vitráží a ze záře křišťálového lustru mají a budou mít podobně jako J. Seifert i mnozí jiní.

**Od 1. října 2023 se změní název nejdelší žižkovské ulice. Dosavadní Koněvova ponese název Hartigova – po prvním starostovi samostatného Žižkova.**

****

**Karel Hartig** (1833 – 1905), český vlastenec a stavitel; v r. 1876 byl zvolen prvním starostou samostatného Žižkova, tehdy úředně označovaného jako Královské Vinohrady I. O rok později byla na jeho návrh obec přejmenována na Žižkov. Také na jeho návrh byly žižkovské ulice označovány tabulkami v národních barvách. Tento způsob převzalo později i hlavní město Praha a trvá dodnes.

**Ivan Stěpanovič Koněv** (1897 – 1978) , sovětský maršál, v r. 1945 se podílel na osvobození Prahy.

***zdroj: ***

|  |  |
| --- | --- |
| *zdroj.*  *Karmelitánské nakladatelství facebook* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POEZIE MODLITBY** | **14** |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Hymnus o svátku**  **Narození Panny Marie**  **(8. září)** | **Hymnus**  **ke sv. Jeronýmu**  **(30. září)** |
| **hymnus *O sancta mundi Domina*** | **hymnus *Festiva canimus*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **P**řesvatá Paní nad světem, Královno nebe přejasná, hvězdo, jež záříš mořím všem, panenská Matko úžasná.  Vkroč, sladká dcerko, v tento svět a rozvij se jak větévka, co vydat má ten vzácný květ, Ježíše, Bohočlověka.  Po roce znovu slavíme  radostné narození tvé, když svět vzplál štěstím nad tebou, ze slavných předků zrozenou.  V tobě my, země občané, nebešťany se stáváme, prodchnuti nebes pokojem nezaslouženým způsobem.  Trojici Boží nechť dík náš  zaznívá světem v každý čas, vždyť matkou Církve přemocnou stala ses její zásluhou. Amen. | **D**nes Jeronýmu zpěv sváteční zaznívá, neboť se jasně skví jak hvězda zářivá, učením a činy života přísného, záslužných skutků plného.  Posvátná dogmata, jimž víra učí nás, studuje, aby v ně svým slovem vnesl jas, jindy jak mocný lev nepřátel výpady sráží bystrými vývody.  Úhory Písma též horlivě vzdělává, s nebeskou pomocí vbrzku je vydává, aby z nich bohatou a požehnanou žeň, milostí připravil nám všem.  Jat touhou po klidu, jejž skýtá pustina, v místech, kde zrozen Pán, stane a rozjímá, tělo umrtvuje, vroucně je zasvětí věčnému Otci k oběti.  Kéž, Bože, vede nás a chrání ruka tvá, vždyť tento učitel se za nás přimlouvá, abychom směli ti pět písně radosti po všechny věky věčnosti. Amen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Při hledání Boha**  **vždy hledejme víru, naději, lásku.**  **Nic víc v něm není.** | |
| ***sv. Jan od Kříže*** | |
| **Nejbohatší není ten, kdo nejvíce má,**  **ale ten, kdo nejméně potřebuje.** | |
| ***Lužickosrbské přísloví*** | |
|  |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15** | **DUCHOVNÍ SLUŽBA \* PRAVIDELNÉ AKTIVITY** | |  |
|  |  | |  |
| **EUCHARISTICKÁ ADORACE** | | **MODLITBA RŮŽENCE** | | |
| **Každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. od 18:00 u sv. Prokopa probíhá do 20:00 tichá adorace před vystavenu Nejsvětější svátostí.** | | **Touto modlitbou oslovujeme Pannu Marii a rozjímáme o Ježíšově životě. Společně se modlíme každý den před mší sv. za ukončení války na Ukrajině.** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **KŘEST** | **SVÁTOST SMÍŘENÍ** |
| **Křest dospělých:** S knězem je nutné domluvit osobní setkání, po kterém následuje příprava ke křtu (katechumenát). Příprava začíná po Velikonocích, křest pak bude uskutečněn o Velikonocích příštích. **Křest dětí do 6 let:** Při osobním rozhovoru rodičů s knězem bude dohodnuta příprava na křest dítěte.  **Křest dětí 7-14 let:** Při osobním rozhovoru s knězem bude dohodnuta příprava dítěte. | Svátost smíření (sv. zpověď) lze přijmout:  **SV. PROKOP:** po, st, čt, pá 17:25-17:50  **SV. ROCH:** ne 16:30-16:50, út 16:25-16:55. září-červen st od 6:30, **SV. ANNA:** ne 7:30-7:50  S knězem lze individuálně dojednat i jiný termín.  ***Dle církevního přikázání je nutné svátost smíření přijmout alespoň jednou do roka - v době velikonoční. Doporučuje se však častější přijímání této svátosti.*** |
| **CÍRKEVNÍ SŇATEK** | **SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ** |
| Nejde o pouhý právní akt, ale o svátost, ke které je nutná určitá doba přípravy. Počátkem je osobní setkání s knězem a domluva doby přípravy (cca 3 měsíce). | Tato svátost, ve které se přijímají dary Ducha sv., se v naší farnosti udílí zpravidla na podzim. Zájemci o přípravu se domluví na jejím průběhu s knězem. Příprava probíhá v neděli od 16:30 ve Farním centru. |
| **SVÁTOST NEMOCNÝCH** | **CÍRKEVNÍ POHŘEB** |
| V případě potřeby lze požádat o její udělení kněze, v naléhavých případech kdykoli. Svátost se udílí buď doma u nemocného nebo v jiném místě (nemocnice, domov seniorů apod.). | Ať už jde o pohřeb na hřbitově, rozloučení v obřadní síni nebo uložení urny do hrobu, je vždy nutné domluvit čas obřadu dříve s knězem než s pohřební službou.  Účast kněze však není možná u tzv. „společného rozptylu“. |

|  |  |
| --- | --- |
| **VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ** | |
| předškoláci + 1. ročník ZŠ: út 15:45  2. ročník ZŠ: út 16:45  3. ročník ZŠ + příprava k 1. sv. přijímání: pá 14:00  4. – 8. ročník ZŠ : čt 16:15  9. ročník ZŠ + středoškoláci: pá 15:20 | **Bližší informace na webových stránkách farnosti.**  **nebo e-mailem:**  [**MiladaProvinska@seznam.cz**](mailto:MiladaProvinska@seznam.cz) **, tel +420721128119** |

**PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIBLICKÁ HODINA** | **HOVORY O VÍŘE** | **POLEDNÍ ATELIÉR** |
| Společné čtení a objasňování biblických textů dle předem stanoveného rozpisu. **čt 19:00-20:30**  **(kromě 1. čt v měsíci)** | Pro katechumeny a také pro všechny, kdo hledají smysl života z víry a chtějí se připravit na přijetí svátostí. **neděle 18:00-19:00** | Setkání převážně žen ke zdobení svíček a výrobě drobných užitečných předmětů, háčkování, šití apod. **pá 9:00-12:00 (říjen-květen)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **MALÁ LITURGIKA** | **MODLITEBNÍ SKUPINA** |
| Hovory o liturgii a liturgickém dění v Církvi i o všeobecných liturgických otázkách.  **1. a 3. pondělí v měsíci**  **říjen - duben**  **18:45-20:00** | Setkání: **2. pondělí v měsíci** **v 19:00 – Farní centrum**  **mimo červenec a srpen** |
| **ÚKLID KOSTELŮ** |
| Každou druhou sobotu v měsíci po mši sv. u sv. Prokopa v 8:00 se přítomní rozdělí do skupin a začne úklid kostelů farnosti. Rádi uvítáme každého, kdo bude chtít pomoci. I čistota a výzdoba Božího chrámu přispívá k celkovému duchovnímu stavu farnosti. Kdo může, měl by pomoci alespoň občas. |

**Pokud není stanoveno jinak, konají se uvedené aktivity ve Farním centru – Čajkovského 36, Praha 3.**

**Některé aktivity jsou v současné době a o školních prázdninách přerušeny nebo omezeny; informace jsou včas zveřejněny na webových stránkách farnosti.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSTELY VE FARNOSTI PRAHA 3 - ŽIŽKOV** | | | | | | | |
| **farní kostel sv. Prokopa**  Praha 3, Sladkovského nám. | | | | **filiální kostel sv. Anny**  Praha 3, ul. Tovačovského | | | **filiální kostel sv. Rocha**  Praha 3, Olšanské náměstí |
| **Aktuální informace pro každý den jsou na webových stránkách farnosti – www.farnost-zizkov.cz** | | | | | | | |
| **POŘAD BOHOSLUŽEB** | | | | | | | |
| **den** | **kostel** | | **čas** | | | **poznámka** | |
| **NEDĚLE** | **sv. Anna**  **sv. Prokop**  **sv. Roch** | | **8:00**  **9:30**  **11:00 17:00** | | |  | |
| **pondělí** | **sv. Prokop** | | **18:00** | | | **v latinském jazyce**  **4x ročně v tridentském ritu u sv. Rocha** | |
| **úterý** | **sv. Roch** | | **17:00** | | |  | |
| **středa** | **sv. Roch**  **sv. Prokop** | | **6:00**  **18:00** | | | **mimo červenec a srpen; v adventě Roráty** | |
| **čtvrtek** | **sv. Prokop** | | **18:00** | | |  | |
| **pátek** | **sv. Prokop** | | **18:00** | | | **každý první pátek v měsíci po mši sv. pobožnost**  **k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu** | |
| **sobota** | **sv. Prokop** | | **8:00** | | | **každou druhou sobotu v měsíci úklid kostelů** | |
| ***PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU VČAS OZNÁMENY*** | | | | | | | |
| **Výstav Nejsvětější svátosti:** | | | | | | | |
| **sv. Prokop:** | | **první čtvrtek v měsíci po mši sv. - eucharistická adorace do 20:00** | | | | | |
| **Úřední hodiny ve farní kanceláři:**  **Čajkovského 36/669, 130 00 Praha 3 - Žižkov** | | | | | **Kontakty:** | | | |
| středa: 8:30 – 11:30 farář P. Vít Uher  čtvrtek: 8:30 – 11:30 farář P. Vít Uher | | | | | **farář P. ThLic. Vít Uher, ThD.:**  tel. 731625910 e-mail: zizkov@efara.cz  web: www.farnost-zizkov.cz | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **EKONOMICKÉ OKÉNKO** | **stav ke dni 31. 8. 2023** |
| výše dluhu (úvěr): Kč **2 098 092,34**  sbírka na splácení úvěru – 7/2023: **Kč 9750,-**  8/2023: **Kč 15730,-**  **č. účtu farnosti: 6146009339/0800**  **Česká spořitelna** | povinná měsíční splátka: Kč **29 324,-**    **QR platba - možnost přispět**  **na různé potřeby farnosti** |
| **Děkujeme za Vaše dary – jen díky nim můžeme i my dále pomáhat.** | |
| **PROKOPSKÉ LISTY**  **č. 363 – ZÁŘÍ 2023**  **Vydává Římskokatolická farnost u sv. Prokopa Praha 3 – Žižkov**  **farář: P. ThLic. Vít Uher, ThD.**  **Příspěvky mohou být redakčně upravovány. Náklad 250 ks. Výrobní cena 18 Kč.**  **NEPRODEJNÉ.** | |