**Podněty k modlitbě – 26. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, v následujících třech zamyšleních otevřeme kapitolu Evangelium stvoření encykliky Laudati si´, kde papež František předkládá biblický pohled na vztah k přírodě.

**Text encykliky:** odstavce 62-75 **Četba z Písma:**  Gn 1, 26-31

Ačkoli pro mnohé jsou ekologická témata spojena pouze s přírodními vědami a socio-politickými rozhodnutími, věda a náboženství mohou vést intenzivní a produktivní dialog. Chceme-li napravovat to, co jsme zničili, nemůžeme přehlížet žádnou oblast pohledu, ani náboženskou. Zároveň pokud už přirozeně skutečnost, že jsme lidé, podněcuje k péči o životní prostředí, křesťané zvlášť vnímají, že jejich úkoly a povinnosti k přírodě a Stvořiteli tvoří součást jejich víry.

V knize Genesis čteme, že po stvoření muže a ženy Bůh viděl vše, co udělal a hle – bylo to velmi dobré. (Gn 1, 31). Člověk je obrazem Božím, není jen něco, nýbrž někdo. Je schopen se poznávat, být svým pánem, svobodně se dávat, vstupovat do společenství s druhými. Láska, kterou má ke každému člověku Bůh, mu propůjčuje nekonečnou důstojnost. Každý z nás je chtěn, každý je milován, každý je nezbytný. Symbolickým a výpravným jazykem čteme o realitě zakládající se na třech vztazích: k Bohu, k bližnímu a k Zemi. Tyto tři vztahy jsou narušeny nejen z vnějšku, ale také v našem nitru, totiž hříchem. Chtěli jsme zaujmout Boží místo, odmítli jsme uznat svou omezenost. To pokřivilo pojetí příkazu podmanit si zemi, obdělávat ji a pečovat o ni (Gn 2, 15). Původní harmonie se mění v konflikt. Hřích se projevuje svou destruktivní mocí ve válkách, špatném zacházení, násilí, opouštěním zranitelných i v útocích proti přírodě.

My nejsme Bůh. Podmanění země není v Písmu vybídkou k vykořisťování přírody. Kontext ukazuje, že přírodu máme obdělávat a chránit. Pěstovat zodpovědnou vzájemnost mezi člověkem a přírodou. Brát z dober země, ale také ji chránit pro další generace. I u ostatních tvorů má přednost jejich bytí před tím, že jsou k něčemu užiteční.

Na příběhu Kaina a Ábela, jak zanedbání správného vztahu k bližnímu má dopad i na jednotlivce a přírodu. Ačkoli se v době Noemově rozhodl skoncovat se vším živým, přece dal lidstvu možnost nového začátku. Stačí jeden dobrý člověk! Znamená to učit se respektovat rytmy přírody, jak naznačuje židovské prožívání šabatu a každého 7. roku, kdy se sklízí jen nejnutnější. Ohleduplnost při sklizni vůči vdovám, sirotkům a chudým učí, že dar země a jejích plodů je pro všechny.

Žalmy vybízejí ke chvále Stvořitele jak, člověka, tak i ostatní tvory. U proroků nalezneme víru, že ten, který osvobozuje člověka je ten, který vše stvořil. Dokonce Babylonské zajetí, či v dalších pronásledováních, je umocňována naděje, že ten, který vše stvořil z ničeho, může přemoci každou formu zla.

Nejlepší způsob, jak postavit člověka na jeho místo a zastavit jeho, často destruktivní, chtivost po nadvládě nad zemí, je návrat k hlásání Stvořitele, protože jinak bude mít člověk vždy sklon vnucovat realitě svoje zájmy.

* Jak vnímám možnosti a zodpovědnost člověka k ostatnímu stvoření?
* Projevuje se nějak moje víra ve vztahu k přírodě?
* Který biblický text, si vybavím ve spojitosti s Bohem Stvořitelem nebo péčí o přírodu?

Srdečně zdravím a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice

**Podněty k modlitbě – 26. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, v následujících třech zamyšleních otevřeme kapitolu Evangelium stvoření encykliky Laudati si´, kde papež František předkládá biblický pohled na vztah k přírodě.

**Text encykliky:** odstavce 62-75 **Četba z Písma:**  Gn 1, 26-31

Ačkoli pro mnohé jsou ekologická témata spojena pouze s přírodními vědami a socio-politickými rozhodnutími, věda a náboženství mohou vést intenzivní a produktivní dialog. Chceme-li napravovat to, co jsme zničili, nemůžeme přehlížet žádnou oblast pohledu, ani náboženskou. Zároveň pokud už přirozeně skutečnost, že jsme lidé, podněcuje k péči o životní prostředí, křesťané zvlášť vnímají, že jejich úkoly a povinnosti k přírodě a Stvořiteli tvoří součást jejich víry.

V knize Genesis čteme, že po stvoření muže a ženy Bůh viděl vše, co udělal a hle – bylo to velmi dobré. (Gn 1, 31). Člověk je obrazem Božím, není jen něco, nýbrž někdo. Je schopen se poznávat, být svým pánem, svobodně se dávat, vstupovat do společenství s druhými. Láska, kterou má ke každému člověku Bůh, mu propůjčuje nekonečnou důstojnost. Každý z nás je chtěn, každý je milován, každý je nezbytný. Symbolickým a výpravným jazykem čteme o realitě zakládající se na třech vztazích: k Bohu, k bližnímu a k Zemi. Tyto tři vztahy jsou narušeny nejen z vnějšku, ale také v našem nitru, totiž hříchem. Chtěli jsme zaujmout Boží místo, odmítli jsme uznat svou omezenost. To pokřivilo pojetí příkazu podmanit si zemi, obdělávat ji a pečovat o ni (Gn 2, 15). Původní harmonie se mění v konflikt. Hřích se projevuje svou destruktivní mocí ve válkách, špatném zacházení, násilí, opouštěním zranitelných i v útocích proti přírodě.

My nejsme Bůh. Podmanění země není v Písmu vybídkou k vykořisťování přírody. Kontext ukazuje, že přírodu máme obdělávat a chránit. Pěstovat zodpovědnou vzájemnost mezi člověkem a přírodou. Brát z dober země, ale také ji chránit pro další generace. I u ostatních tvorů má přednost jejich bytí před tím, že jsou k něčemu užiteční.

Na příběhu Kaina a Ábela, jak zanedbání správného vztahu k bližnímu má dopad i na jednotlivce a přírodu. Ačkoli se v době Noemově rozhodl skoncovat se vším živým, přece dal lidstvu možnost nového začátku. Stačí jeden dobrý člověk! Znamená to učit se respektovat rytmy přírody, jak naznačuje židovské prožívání šabatu a každého 7. roku, kdy se sklízí jen nejnutnější. Ohleduplnost při sklizni vůči vdovám, sirotkům a chudým učí, že dar země a jejích plodů je pro všechny.

Žalmy vybízejí ke chvále Stvořitele jak, člověka, tak i ostatní tvory. U proroků nalezneme víru, že ten, který osvobozuje člověka je ten, který vše stvořil. Dokonce Babylonské zajetí, či v dalších pronásledováních, je umocňována naděje, že ten, který vše stvořil z ničeho, může přemoci každou formu zla.

Nejlepší způsob, jak postavit člověka na jeho místo a zastavit jeho, často destruktivní, chtivost po nadvládě nad zemí, je návrat k hlásání Stvořitele, protože jinak bude mít člověk vždy sklon vnucovat realitě svoje zájmy.

* Jak vnímám možnosti a zodpovědnost člověka k ostatnímu stvoření?
* Projevuje se nějak moje víra ve vztahu k přírodě?
* Který biblický text, si vybavím ve spojitosti s Bohem Stvořitelem nebo péčí o přírodu?

Srdečně zdravím a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice