**Podněty k modlitbě – 4. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, ve čtvrté kapitole encykliky Fratelli tutti se papež František věnuje realitě migrace, která je pro něj jednou z výzev skutečnosti, že všichni jsme bratři a sestry. Téma vidí šířeji, než pomoc potřebným, totiž i jako možnost být obohaceni v osobním i společenském rozměru.

**Četba z Písma:** Mt 6, 2-4; **Fratelli tutti:** 4. kapitola (odstavce 128 – 153)

Je-li migrant naším bližním, objevují se mnohé výzvy. Bezesporu je ideální, když lze migraci, která není nutná zbránit. Tzn. především vytvářet v původních zemích podmínky nezbytné pro důstojný život. Dokud se nedosáhne značného pokroku v dosažení tohoto cíle, je třeba respektovat právo každého na nalezení místa vhodného pro realizaci svého lidství. Pomoc můžeme vyjádřit čtyřmi slovy: přijmout, chránit, podporovat a začlenit.

Především se jedná o nezbytné kroky pomoci těm, kdo utíkají před závažnými humanitárními krizemi – od způsobu získávání víz přes začleňování až po rovnost práv a povinností. Výsledkem společného úsilí mezinárodní komunity snad bude globální zákonodárství týkající se migrace, kde kromě pomoci při začleňování migrantů nebude chybět podpora rozvoje původních zemí.

Příchod těch, kdo pocházejí z jiných kultur, není pouze závazkem, ale může být i obohacením. „Prosím,“ říká papež, „aby nesedli na lep těm, kdo se pokoušejí štvát proti migrantům tím, že je líčí jako nebezpečné osoby, které jakoby neměly důstojnost, jež náleží každému člověku.“ Vzájemná komunikace umožňuje rozdíly vidět jako příležitost k růstu vzájemné úcty. Jistěže je k takovému dialogu potřebná trpělivost a důvěra. Z dějinných vln migrace do Ameriky lze zahlédnout, jak se co podařilo. Také východní a západní kultura si mohou být inspirací.

V dnešním světě se zachráníme buď všichni, nebo nikdo. Musí nás znepokojovat znemožňování rozvoje života kvůli chudobě nebo strukturálním omezením.

Nesmíme ztratit nezištnost: dělat některé věci prostě proto, že jsou samy o sobě dobré. Některé země si ale kladou podmínky a přijímají pouze vědce a investory. Bůh ale dává nezištně, jak to Ježíš vyžaduje od těch, kdo poskytují almužnu. A učedníky posílá se slovy: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte!“ (Mt 10, 8)

Skutečnou kvalitu zemí světa lze poměřovat nejen za ní samu, ale jako součást širší lidské rodiny. Mýlí se, kdo se domnívají, že se mohou rozvíjet sami daleko od neštěstí jiných. Je třeba zachovat lokální dimenzi bohatství vlastního regionu, ovšem naše místní zkušenost se potřebuje rozvíjet se zkušenostmi druhých v globální dimenzi. Zdravá otevřenost nikdy neohrožuje vlastní identitu.

* Potkal jsem se s někým, kdo opustil svou zemi? Jaký měl(a) důvod(y)?
* V čem je něco z kultury migrantů obohacením zdejšího pohledu (i z historie)?
* V jakých oblastech je naše civilizace lhostejná k nouzi některých národů?

Srdečně zdravím, zvu k modlitbě a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice

**Podněty k modlitbě – 4. týden v mezidobí**

rok 2023

Milí přátelé, ve čtvrté kapitole encykliky Fratelli tutti se papež František věnuje realitě migrace, která je pro něj jednou z výzev skutečnosti, že všichni jsme bratři a sestry. Téma vidí šířeji, než pomoc potřebným, totiž i jako možnost být obohaceni v osobním i společenském rozměru.

**Četba z Písma:** Mt 6, 2-4; **Fratelli tutti:** 4. kapitola (odstavce 128 – 153)

Je-li migrant naším bližním, objevují se mnohé výzvy. Bezesporu je ideální, když lze migraci, která není nutná zbránit. Tzn. především vytvářet v původních zemích podmínky nezbytné pro důstojný život. Dokud se nedosáhne značného pokroku v dosažení tohoto cíle, je třeba respektovat právo každého na nalezení místa vhodného pro realizaci svého lidství. Pomoc můžeme vyjádřit čtyřmi slovy: přijmout, chránit, podporovat a začlenit.

Především se jedná o nezbytné kroky pomoci těm, kdo utíkají před závažnými humanitárními krizemi – od způsobu získávání víz přes začleňování až po rovnost práv a povinností. Výsledkem společného úsilí mezinárodní komunity snad bude globální zákonodárství týkající se migrace, kde kromě pomoci při začleňování migrantů nebude chybět podpora rozvoje původních zemí.

Příchod těch, kdo pocházejí z jiných kultur, není pouze závazkem, ale může být i obohacením. „Prosím,“ říká papež, „aby nesedli na lep těm, kdo se pokoušejí štvát proti migrantům tím, že je líčí jako nebezpečné osoby, které jakoby neměly důstojnost, jež náleží každému člověku.“ Vzájemná komunikace umožňuje rozdíly vidět jako příležitost k růstu vzájemné úcty. Jistěže je k takovému dialogu potřebná trpělivost a důvěra. Z dějinných vln migrace do Ameriky lze zahlédnout, jak se co podařilo. Také východní a západní kultura si mohou být inspirací.

V dnešním světě se zachráníme buď všichni, nebo nikdo. Musí nás znepokojovat znemožňování rozvoje života kvůli chudobě nebo strukturálním omezením.

Nesmíme ztratit nezištnost: dělat některé věci prostě proto, že jsou samy o sobě dobré. Některé země si ale kladou podmínky a přijímají pouze vědce a investory. Bůh ale dává nezištně, jak to Ježíš vyžaduje od těch, kdo poskytují almužnu. A učedníky posílá se slovy: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte!“ (Mt 10, 8)

Skutečnou kvalitu zemí světa lze poměřovat nejen za ní samu, ale jako součást širší lidské rodiny. Mýlí se, kdo se domnívají, že se mohou rozvíjet sami daleko od neštěstí jiných. Je třeba zachovat lokální dimenzi bohatství vlastního regionu, ovšem naše místní zkušenost se potřebuje rozvíjet se zkušenostmi druhých v globální dimenzi. Zdravá otevřenost nikdy neohrožuje vlastní identitu.

* Potkal jsem se s někým, kdo opustil svou zemi? Jaký měl(a) důvod(y)?
* V čem je něco z kultury migrantů obohacením zdejšího pohledu (i z historie)?
* V jakých oblastech je naše civilizace lhostejná k nouzi některých národů?

Srdečně zdravím, zvu k modlitbě a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice