**Podněty k modlitbě – 27. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, opět použijeme pro zamyšlení a modlitbu kapitolu Evangelium stvoření encykliky Laudato si´. Všimneme si, jak Písmo staví člověka do vztahu k veškerému stvoření. Biblický text najdete mezi deuterokanonickými knihami (za proroky).

**Text encykliky:** odstavce 76-88 **Četba z Písma:** Přídavky Dan 3, 57-90

Řekneme-li „stvoření“, je to více než říci „příroda“. Ta je vnímána jako systém, který je analyzován, avšak stvoření je dar související s Božím plánem lásky, kde má každý tvor svou hodnotu a smysl. Svět pochází z rozhodnutí, nikoli z chaosu či náhody (srov. Ž 33, 6). Každý tvor je objektem Otcovy něhy (Mdr 11, 24).

Přírodu obdivujeme pro její krásu a nezměrnost, ale nezbožšťujeme jí, jak to dělaly některé přírodní kulty. Uznáváme její hodnotu i křehkost. Péče, v níž nám ji Bůh svěřil, apeluje na naší inteligenci, jak orientovat a kultivovat svou moc.

Ve vesmíru tvořeném otevřenými systémy, které spolu komunikují, můžeme objevit nespočetné formy vztahů, vzájemnosti a užitku. Víra nám umožňuje interpretovat tajemný smysl a krásu toho, co se děje v celku, který je otevřen Bohu přesahujícímu vše, co poznáváme.

Lidská svoboda může přivodit rozvoj nebo úpadek – zde se odehrávají dramatické dějiny svobody, růstu, spásy a lásky, nebo úpadku a ničení. Povinnost péče o přírodu je provázena snahou bránit člověka před sebezničením.

Navzdory tomu Bůh počítá s naší spoluprací, je schopen vytěžit něco dobrého i ze zla, které působíme. Je přítomen, aniž by ovlivňoval samostatnost svého stvoření, což dává základ autonomii pozemských skutečností.

Člověk, ač předpokládá evoluční procesy, přináší novost, která není vysvětlitelná pouhou evolucí jiných systémů. Člověk nemůže být redukován na objekt, je povolán k osobnímu bytí ve vztahu „Ty“ k jinému „ty“.

Ani jiné živé bytosti však nemohou být považovány z pouhé objekty lidské svévole. Příroda nesmí být pouhý předmět zisku, protože to vede k mnoha nespravedlnostem a násilnostem. Opakem je ideál harmonie, spravedlnosti, bratrství a pokoje, který nabízí Ježíš. Konečným cílem ostatních tvorů nejsme my. Naopak se všichni spolu s námi ubírají ke společnému cíli, kterým je Bůh v plnosti, kde vše objímá a osvěcuje vzkříšený Kristus.

Člověk je obrazem Božím. Zároveň každý tvor má svůj úkol a žádný není zbytečný. Bůh napsal nádhernou knihu – od těch nejširších panoramat až k nejnepatrnějším formám života je příroda zdrojem úžasu a úcty. Jeho prostřednictvím nám Bůh chce něco sdělit. Celek veškerenstva se svými rozmanitými vztahy nejlépe ukazuje na nevyčerpatelné bohatství Boha.

Příroda nejen že zjevuje Boha, ale je místem jeho přítomnosti. V každém stvoření přebývá oživující Duch, který nás volá ke vztahu s ním. Nezapomínejme však, věci tohoto světa nemají Boží plnost. Jinak bychom neprokazovali dobro tvorům a zároveň od nich očekávali, co nám nemohou dát.

* V čem je pro mě rozdíl mezi termíny „příroda“ a „stvoření“?
* Na čem si všímám provázaností a vztahů v přírodě?
* Jak se u mě projevuje, že vše má ve stvoření své místo a hodnotu?

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

**Podněty k modlitbě – 27. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, opět použijeme pro zamyšlení a modlitbu kapitolu Evangelium stvoření encykliky Laudato si´. Všimneme si, jak Písmo staví člověka do vztahu k veškerému stvoření. Biblický text najdete mezi deuterokanonickými knihami (za proroky).

**Text encykliky:** odstavce 76-88 **Četba z Písma:** Přídavky Dan 3, 57-90

Řekneme-li „stvoření“, je to více než říci „příroda“. Ta je vnímána jako systém, který je analyzován, avšak stvoření je dar související s Božím plánem lásky, kde má každý tvor svou hodnotu a smysl. Svět pochází z rozhodnutí, nikoli z chaosu či náhody (srov. Ž 33, 6). Každý tvor je objektem Otcovy něhy (Mdr 11, 24).

Přírodu obdivujeme pro její krásu a nezměrnost, ale nezbožšťujeme jí, jak to dělaly některé přírodní kulty. Uznáváme její hodnotu i křehkost. Péče, v níž nám ji Bůh svěřil, apeluje na naší inteligenci, jak orientovat a kultivovat svou moc.

Ve vesmíru tvořeném otevřenými systémy, které spolu komunikují, můžeme objevit nespočetné formy vztahů, vzájemnosti a užitku. Víra nám umožňuje interpretovat tajemný smysl a krásu toho, co se děje v celku, který je otevřen Bohu přesahujícímu vše, co poznáváme.

Lidská svoboda může přivodit rozvoj nebo úpadek – zde se odehrávají dramatické dějiny svobody, růstu, spásy a lásky, nebo úpadku a ničení. Povinnost péče o přírodu je provázena snahou bránit člověka před sebezničením.

Navzdory tomu Bůh počítá s naší spoluprací, je schopen vytěžit něco dobrého i ze zla, které působíme. Je přítomen, aniž by ovlivňoval samostatnost svého stvoření, což dává základ autonomii pozemských skutečností.

Člověk, ač předpokládá evoluční procesy, přináší novost, která není vysvětlitelná pouhou evolucí jiných systémů. Člověk nemůže být redukován na objekt, je povolán k osobnímu bytí ve vztahu „Ty“ k jinému „ty“.

Ani jiné živé bytosti však nemohou být považovány z pouhé objekty lidské svévole. Příroda nesmí být pouhý předmět zisku, protože to vede k mnoha nespravedlnostem a násilnostem. Opakem je ideál harmonie, spravedlnosti, bratrství a pokoje, který nabízí Ježíš. Konečným cílem ostatních tvorů nejsme my. Naopak se všichni spolu s námi ubírají ke společnému cíli, kterým je Bůh v plnosti, kde vše objímá a osvěcuje vzkříšený Kristus.

Člověk je obrazem Božím. Zároveň každý tvor má svůj úkol a žádný není zbytečný. Bůh napsal nádhernou knihu – od těch nejširších panoramat až k nejnepatrnějším formám života je příroda zdrojem úžasu a úcty. Jeho prostřednictvím nám Bůh chce něco sdělit. Celek veškerenstva se svými rozmanitými vztahy nejlépe ukazuje na nevyčerpatelné bohatství Boha.

Příroda nejen že zjevuje Boha, ale je místem jeho přítomnosti. V každém stvoření přebývá oživující Duch, který nás volá ke vztahu s ním. Nezapomínejme však, věci tohoto světa nemají Boží plnost. Jinak bychom neprokazovali dobro tvorům a zároveň od nich očekávali, co nám nemohou dát.

* V čem je pro mě rozdíl mezi termíny „příroda“ a „stvoření“?
* Na čem si všímám provázaností a vztahů v přírodě?
* Jak se u mě projevuje, že vše má ve stvoření své místo a hodnotu?

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