**Podněty k modlitbě – 28. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, potřetí otevřeme kapitolu Evangelium stvoření encykliky Laudato si´. V předešlých pasážích jsme uvažovali o Bohu, Stvořiteli všeho, který člověku svěřuje svět. Nikoli proto, aby jej drancoval, ale užíval a pečoval o něj s vědomím rozmanitosti, souvislostí a krásy všeho stvořeného.

**Text encykliky:** odstavce 89-100 **Četba z Písma:** Kol 1, 15-20

Jestliže jsme stvořeni jedním Otcem, pojí nás se všemi bytostmi svazky. Tvoříme jakousi rodinu, vznešené společenství, které nás vede k úctě. To neznamená klást všechny živé bytosti na stejnou rovinu a odpírat člověku osobitou hodnotu, která v sobě zahrnuje obrovskou zodpovědnost. Neznamená to ani zbožštění Země, které by nás zbavilo odpovědnosti za ní. Někdy lze postřehnout, že je člověku upíráno výsadní postavení. Za jiné druhy se vede takový boj, jaký se neuplatňuje při obhajobě stejné důstojnosti všech lidí. Pocit spojení s přírodou nemůže být autentický, pokud nám chybí něha, soucit a starost o lidi. Např. bojovat proti obchodu s ohroženými druhy zvířat, ale zůstat lhostejný k obchodování s osobami nebo k potřebám chudých apod. Pokud špatně jednáme se zvířaty, zanedlouho se to projeví i ve vztahu k osobám. Každé špatné zacházení odporuje lidské důstojnosti. Všechno je ve vztahu a my lidé jsme sjednoceni jako bratři a sestry na podivuhodné pouti, spojeni láskou, jakou má Bůh ke každému tvoru a všemu stvoření.

Celá Země je společným dědictví, jehož plody mají sloužit všem. Církev nezpochybňuje právo na soukromé vlastnictví, ale to je vždy zatíženo sociální hypotékou, protože dobra mají všeobecné určení, které jim dal Bůh, tedy nesmí z nich mít užitek pouze málokteří. Bohatý a chudý mají stejnou důstojnost. Životní prostředí je kolektivní dobro, jmění celého lidstva a odpovědnost všech. Kdo vlastní nějakou jeho část, je tomu tak pouze proto, aby ji spravoval ku prospěchu všech.

Ježíš se hlásí k víře v Boha Stvořitele a zdůrazňuje: Bůh je Otec. Vybízel k uznání otcovského vztahu, který má Bůh ke svým tvorům a dojemným způsobem jim připomínal, že každý z nich je důležitý – pět vrabců se prodává za dva halíře a ani jediný není Bohem zapomenut (Lk 12, 6) Na cestách vnímal krásu, kterou zasel jeho Otec, a vybízel učedníky, aby ve věcech vnímali Boží poselství (např. Jan 4, 35; mnohá podobenství). Prožíval harmonii se stvořením a ostatní se tomu divili: „Kdo to jenom je, že ho poslouchá vítr i moře.“ (Mt 8, 27) Byl dalek filozofiím, které pohrdaly tělem, hmotou a realitou tohoto světa. Pracoval rukama, posvětil práci a dal jí zvláštní hodnotu.

Úděl celého stvoření prochází tajemstvím Krista: „Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Kol 1, 15) Janův prolog říká, že Slovo se stalo tělem – jedna osoba Trojice vstoupila do stvořeného kosmu a sdílela jeho úděl bez toho, aby narušovala jeho autonomii. Nový zákon promlouvá nejen o pozemském, ale i o vzkříšeném a oslaveném Ježíši. Jeho krví prolitou na kříži zjednává Bůh pokoj (srov. Kol 1,19-20), aby na konci časů vše odevzdal Otci, takže bude Bůh všechno ve všem (1 Kor 15, 28). Vzkříšený tajemně obestírá veškerou realitu a orientuje ji k údělu plnosti.

* V jakých oblastech máme jako lidé tendenci upřednostnit přírodu na úkor člověka?
* Jak to, co vlastním přináší širší užitek (nejde jen o ekonomický, ale i krása, radost…)?
* Co mi pomáhá propojovat duchovní život a činnosti v přírodě?

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

**Podněty k modlitbě – 28. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, potřetí otevřeme kapitolu Evangelium stvoření encykliky Laudato si´. V předešlých pasážích jsme uvažovali o Bohu, Stvořiteli všeho, který člověku svěřuje svět. Nikoli proto, aby jej drancoval, ale užíval a pečoval o něj s vědomím rozmanitosti, souvislostí a krásy všeho stvořeného.

**Text encykliky:** odstavce 89-100 **Četba z Písma:** Kol 1, 15-20

Jestliže jsme stvořeni jedním Otcem, pojí nás se všemi bytostmi svazky. Tvoříme jakousi rodinu, vznešené společenství, které nás vede k úctě. To neznamená klást všechny živé bytosti na stejnou rovinu a odpírat člověku osobitou hodnotu, která v sobě zahrnuje obrovskou zodpovědnost. Neznamená to ani zbožštění Země, které by nás zbavilo odpovědnosti za ní. Někdy lze postřehnout, že je člověku upíráno výsadní postavení. Za jiné druhy se vede takový boj, jaký se neuplatňuje při obhajobě stejné důstojnosti všech lidí. Pocit spojení s přírodou nemůže být autentický, pokud nám chybí něha, soucit a starost o lidi. Např. bojovat proti obchodu s ohroženými druhy zvířat, ale zůstat lhostejný k obchodování s osobami nebo k potřebám chudých apod. Pokud špatně jednáme se zvířaty, zanedlouho se to projeví i ve vztahu k osobám. Každé špatné zacházení odporuje lidské důstojnosti. Všechno je ve vztahu a my lidé jsme sjednoceni jako bratři a sestry na podivuhodné pouti, spojeni láskou, jakou má Bůh ke každému tvoru a všemu stvoření.

Celá Země je společným dědictví, jehož plody mají sloužit všem. Církev nezpochybňuje právo na soukromé vlastnictví, ale to je vždy zatíženo sociální hypotékou, protože dobra mají všeobecné určení, které jim dal Bůh, tedy nesmí z nich mít užitek pouze málokteří. Bohatý a chudý mají stejnou důstojnost. Životní prostředí je kolektivní dobro, jmění celého lidstva a odpovědnost všech. Kdo vlastní nějakou jeho část, je tomu tak pouze proto, aby ji spravoval ku prospěchu všech.

Ježíš se hlásí k víře v Boha Stvořitele a zdůrazňuje: Bůh je Otec. Vybízel k uznání otcovského vztahu, který má Bůh ke svým tvorům a dojemným způsobem jim připomínal, že každý z nich je důležitý – pět vrabců se prodává za dva halíře a ani jediný není Bohem zapomenut (Lk 12, 6) Na cestách vnímal krásu, kterou zasel jeho Otec, a vybízel učedníky, aby ve věcech vnímali Boží poselství (např. Jan 4, 35; mnohá podobenství). Prožíval harmonii se stvořením a ostatní se tomu divili: „Kdo to jenom je, že ho poslouchá vítr i moře.“ (Mt 8, 27) Byl dalek filozofiím, které pohrdaly tělem, hmotou a realitou tohoto světa. Pracoval rukama, posvětil práci a dal jí zvláštní hodnotu.

Úděl celého stvoření prochází tajemstvím Krista: „Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Kol 1, 15) Janův prolog říká, že Slovo se stalo tělem – jedna osoba Trojice vstoupila do stvořeného kosmu a sdílela jeho úděl bez toho, aby narušovala jeho autonomii. Nový zákon promlouvá nejen o pozemském, ale i o vzkříšeném a oslaveném Ježíši. Jeho krví prolitou na kříži zjednává Bůh pokoj (srov. Kol 1,19-20), aby na konci časů vše odevzdal Otci, takže bude Bůh všechno ve všem (1 Kor 15, 28). Vzkříšený tajemně obestírá veškerou realitu a orientuje ji k údělu plnosti.

* V jakých oblastech máme jako lidé tendenci upřednostnit přírodu na úkor člověka?
* Jak to, co vlastním přináší širší užitek (nejde jen o ekonomický, ale i krása, radost…)?
* Co mi pomáhá propojovat duchovní život a činnosti v přírodě?

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