**Podněty k modlitbě – 1. adventní týden**

rok 2021

Milí přátelé, závěrečnou šestou kapitolou encykliky Laudato si´ vstoupíme do adventu. Název Ekologická výchova a spiritualita prozrazuje, že jsme pozváni k propojení duchovního života a vztahu ke stvoření.

**Text encykliky:** odstavce 202-221 **Četba z Písma:**  Ž 104

Vědomí společného původu a sounáležitosti by lidstvu pomohlo k novým postojům a životním stylům. Konzumistický mechanismus strhává lidi do víru zbytečného nakupování a utrácení. Dokonce s pocitem, že je to rozumné a správné. Čím více se vyprazdňuje srdce člověka, tím více potřebuje kupovat, vlastnit. Není ale vše ztraceno. Jsme schopni se též přemoci, opět se rozhodnout pro dobro! Tuto otevřenost, kterou vzbuzuje v srdci sám Bůh, nedokáží přemoci žádné systémy. Zdravý tlak vytváří třeba nenakupování škodlivých produktů – nakupování je vždy mravní, nejen ekonomický úkon!

Je třeba rozvíjet schopnost vycházet ze sebe směrem k druhým. Tak se rozbíjí sebevztažné vědomí, roste péče o druhé i přírodu, rodí se mravní jednání, které bere v úvahu, že naše rozhodnutí mají dopad na okolí.

Nelze jít jinudy, než si osvojovat nové návyky. Mnozí vědí, že konzumní způsob života nedokáže naplnit, ale necítí se schopni zříci toho, co se nabízí. Proto je třeba výchovou obnovovat rovnováhu ve vztahu k sobě samým, solidaritu k druhým, se všemi živými bytostmi a také ve vztahu k Bohu. Nikoli vědomosti, ale kultivace jednání, získání životního stylu, přináší užitek. Např. obléci se a nepřetápět, třídit odpad, vařit přiměřené množství jídla (neplýtvat), opětovně užívat věci místo vyhazování. To jsou skutky lásky vyjadřující naši důstojnost. Nesmíme si myslet, že tyto snahy svět nezmění! Vždy vzbuzují dobrotu.

Výchovná prostředí jsou různá: škola, rodina, média, církev, společnost… Rodina je základním místem integrální formace – vzájemná péče o život, vděčnost, prosba, odpuštění – to vše pomáhá budovat kulturu života a úcty k okolí. V neposlední řadě se znovu potřebujeme učit zastavovat k obdivu krásy, abychom správně pojali i lidskou bytost, společnost a přírodu.

Bohatství křesťanské spirituality může přispět k úsilí o obnovu lidstva. Musíme ale také uznat, že jsme ne vždy využili a zúročili bohatství, která dal Bůh církvi. Naše spiritualita není oddělena od těla ani přirozenosti, spíše žije s nimi a v nich. Ekologická krize je výzvou k vnitřnímu obrácení! Někteří křesťané (přes jejich horlivou modlitbu) se starostem o životní prostředí vysmívají, jiní jsou pasivní nebo nedůslední. Povolání střežit Boží dílo je však podstatnou součástí ctnostného života! Nikoli něco volitelného. Takové obrácení zahrnuje vděčnost a nezištnost, dále vědomí vzájemnosti s vesmírem, tvořivosti i nadšení a v neposlední řadě zodpovědnosti. Taktéž uznání, že když Bůh stvořil svět, vepsal do něj řád a dynamiku, kterou nemá člověk právo ignorovat.

* V jakém poměru nakupuji nejen ekonomickým, ale i mravním pohledem?
* Jaké návyky se snažím získat? Nerezignuji s pocitem, že to nemá cenu?
* V čem podle mě křesťanství může pomoci při obnově životního prostředí?

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

**Podněty k modlitbě – 1. adventní týden**

rok 2021

Milí přátelé, závěrečnou šestou kapitolou encykliky Laudato si´ vstoupíme do adventu. Název Ekologická výchova a spiritualita prozrazuje, že jsme pozváni k propojení duchovního života a vztahu ke stvoření.

**Text encykliky:** odstavce 202-221 **Četba z Písma:**  Ž 104

Vědomí společného původu a sounáležitosti by lidstvu pomohlo k novým postojům a životním stylům. Konzumistický mechanismus strhává lidi do víru zbytečného nakupování a utrácení. Dokonce s pocitem, že je to rozumné a správné. Čím více se vyprazdňuje srdce člověka, tím více potřebuje kupovat, vlastnit. Není ale vše ztraceno. Jsme schopni se též přemoci, opět se rozhodnout pro dobro! Tuto otevřenost, kterou vzbuzuje v srdci sám Bůh, nedokáží přemoci žádné systémy. Zdravý tlak vytváří třeba nenakupování škodlivých produktů – nakupování je vždy mravní, nejen ekonomický úkon!

Je třeba rozvíjet schopnost vycházet ze sebe směrem k druhým. Tak se rozbíjí sebevztažné vědomí, roste péče o druhé i přírodu, rodí se mravní jednání, které bere v úvahu, že naše rozhodnutí mají dopad na okolí.

Nelze jít jinudy, než si osvojovat nové návyky. Mnozí vědí, že konzumní způsob života nedokáže naplnit, ale necítí se schopni zříci toho, co se nabízí. Proto je třeba výchovou obnovovat rovnováhu ve vztahu k sobě samým, solidaritu k druhým, se všemi živými bytostmi a také ve vztahu k Bohu. Nikoli vědomosti, ale kultivace jednání, získání životního stylu, přináší užitek. Např. obléci se a nepřetápět, třídit odpad, vařit přiměřené množství jídla (neplýtvat), opětovně užívat věci místo vyhazování. To jsou skutky lásky vyjadřující naši důstojnost. Nesmíme si myslet, že tyto snahy svět nezmění! Vždy vzbuzují dobrotu.

Výchovná prostředí jsou různá: škola, rodina, média, církev, společnost… Rodina je základním místem integrální formace – vzájemná péče o život, vděčnost, prosba, odpuštění – to vše pomáhá budovat kulturu života a úcty k okolí. V neposlední řadě se znovu potřebujeme učit zastavovat k obdivu krásy, abychom správně pojali i lidskou bytost, společnost a přírodu.

Bohatství křesťanské spirituality může přispět k úsilí o obnovu lidstva. Musíme ale také uznat, že jsme ne vždy využili a zúročili bohatství, která dal Bůh církvi. Naše spiritualita není oddělena od těla ani přirozenosti, spíše žije s nimi a v nich. Ekologická krize je výzvou k vnitřnímu obrácení! Někteří křesťané (přes jejich horlivou modlitbu) se starostem o životní prostředí vysmívají, jiní jsou pasivní nebo nedůslední. Povolání střežit Boží dílo je však podstatnou součástí ctnostného života! Nikoli něco volitelného. Takové obrácení zahrnuje vděčnost a nezištnost, dále vědomí vzájemnosti s vesmírem, tvořivosti i nadšení a v neposlední řadě zodpovědnosti. Taktéž uznání, že když Bůh stvořil svět, vepsal do něj řád a dynamiku, kterou nemá člověk právo ignorovat.

* V jakém poměru nakupuji nejen ekonomickým, ale i mravním pohledem?
* Jaké návyky se snažím získat? Nerezignuji s pocitem, že to nemá cenu?
* V čem podle mě křesťanství může pomoci při obnově životního prostředí?

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