**Poznat přírodu a chránit ji**

Úvod – přivítání:  
Tak vás zase všechny vítám v našem společenství. Jsem moc rád, že jste si udělali čas.  
Určitě jste zvědaví, jaké téma dnes nakousneme. Potěším zejména ty, kteří se zajímají  
o přírodu a její krásy. Dnešní téma se bude věnovat poznání přírody a její ochraně.  
Teď se ztišíme a začneme jako správní křesťané modlitbou a zpěvem.

Modlitba:  
Při rozžaté svíci. Písně za doprovodu jakéhokoli hudebního nástroje, který je zrovna po ruce.  
  
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen.  
  
Pane Bože, děkujeme Ti, že jsme se zde mohli opět sejít,  
že nám dáváš zakusit svou blízkost a nekonečnou krásu.  
  
Dej, ať nás Tvá blízkost promění  
a ať skrze všechno nové s čím se setkáváme,  
Tě stále více poznáváme.  
  
Otče náš…  
  
Nyní dáme prostor spontánní modlitbě – každý se zapojí podle svého gusta; v duchu nebo nahlas; s tím co mu zrovna leží na srdci.  
  
 Píseň: Tobě patří chvála (koinonia č. 132)  
Modlitba chval  
 Píseň: Díky za Tvůj kříž (koinonia č. 77)  
Modlitba díků  
 Píseň: Do tvých starostí (koinonia č. 99)  
Modlitba proseb  
 Píseň: Přijď, duchu svatý, k nám (koinonia č. 144)

Motivace:  
 „Když Ho miluješ, není co řešit.“  
Jistě jste v předchozí větě rozpoznali úpravu známého sloganu jedné firmy, která vyrábí „černé“ nápoje. Je sice krátký, ale vcelku vystihuje podstatu věci, protože kdo miluje Ježíše, tomu se dá On osobně poznat. A abychom byli důvěryhodní, uvedeme citát z Písma svatého.  
 „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme   
k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (Jan 14, 23)  
Pán říká, že spolu s Otcem i Duchem Svatým přijde do srdce toho křesťana, které je naplněno vírou a láskou. Jedině láska k Ježíši může zapříčinit, abychom se podíleli na hlubokém společenství s Bohem.

Hra: Kde leží…  
 Rozdělíme se do skupinek po třech. Každá skupinka dostane 1 kus papíru A4 z každé z pěti barev a jednu sadu papírků s některými zeměpisnými názvy.

Potřeby:  
x ks černého papíru A4 symbolizujících kontinent Afrika.  
x ks červeného papíru A4 symbolizujících kontinent Amerika.  
x ks žlutého papíru A4 symbolizujících kontinent Asie.   
x ks zeleného papíru A4 symbolizujících kontinent Austrálie.  
x ks modrého papíru A4 symbolizujících kontinent Evropa.  
Natisknout si několik sad zeměpisných názvů a nastříhat je.

Zeměpisné názvy: (obtížnost přizpůsobíme věku; uvádím jen příklad)  
Afrika: Viktoriiny vodopády, Kalahari, Pobřeží Slonoviny, Malawi, Uhuru  
Amerika: Andy, záliv La Plata, Bolívie, Ohňová země, Hořejší jezero,  
Asie: Kamčatka, Balchaš, Mekong, Karákoram, Ob  
Austrálie: Velký bariérový útes, Uhuru, Canberra, Tasmánie, Murray  
Evropa: Maribor, Karelská jezerní plošina, Kattegat, Grampiany, Cabo da Roca

Úkolem skupinek je co nejrychleji a správně přiřadit zeměpisné názvy ke svým kontinentům. Správnost je ve vyhodnocení důležitější než rychlost splnění úkolu.

Je možno vytvořit variaci k této hře, a to – Kde žije… (Kde roste…)  
Stačí jen zjistit jména potřebného množství zvířat (rostlin) a zařadit je na správný kontinent.

Výklad tématu:  
 Dříve než si řekneme něco málo o samotné přírodě a její ochraně, musíme se zamyslet nad tím, jak vlastně vznikla.   
 Počátky nacházíme u Stvoření. V Bibli je stvoření světa bohatě popsáno,  
avšak doslovně jej brát nemůžeme. Je to básnický popis. Věda má rovněž svůj pohled na věc, ale dnes se mu věnovat nebudeme, protože na to, jak přesně vznikl svět, asi nikdy nepřijdeme a po smrti nás to už zřejmě nebude zajímat – jednoduše budeme mít na starosti důležitější věci (chválení Boha, prožívání neomezené Boží lásky, …, prostě nefalšovaná nebeská hostina).   
 Pro nás křesťany však není rozhodující to, jak se to stalo, ale z jakého důvodu k tomu došlo a kdo za tím stál a stále stojí. My věřící víme, že v podstatě za každou krásnou,  
ať už malinkatou nebo ohromnou věcí, jako je třeba stvoření světa, stojí Bůh. Není to jen naše planeta Země, se vším, co ji tvoří, co na ní roste i žije, ale celičký vesmír – miliardy galaxií podobných té naší, černé i bílé díry, překrásné hvězdokupy s mlhovinami a mnoho, mnoho dalších nádherných úkazů. Bůh to všechno stvořil z lásky k nám a pro nás. Je to od něj projev velké milosti, a proto jsou lidé, živočichové, ostatně i celá příroda, závislí na Bohu.  
Tato závislost nepoškozuje naše zdraví ani vztahy, ba naopak.   
 Určitě jste už někdy slyšeli často skloňované slovíčko evoluce. Někteří lidé věří,  
že Bůh stvořil svět právě v takové podobě, jako jej vidíme dnes. Ti si říkají kreacionisté.  
A druzí tvrdí, že se od Velkého třesku všechno postupně vyvíjí v něco podobného, jinak řečeno, probíhá evoluce. Tyto pohledy jsou hraniční a zcela odlišné. První teorii chybí to,  
že popírá biologickou evoluci, která samozřejmě existuje a stále probíhá a druhé zase,  
že popírá přítomnost Boha. Pravda leží asi někde mezi nimi. Mně osobně se líbí názor křesťanského evolucionismu. Ten tvrdí, že Bůh stvořil svět, ve kterém probíhá biologická evoluce. Evoluce je proto nástrojem pro stvoření člověka a ostatního života na Zemi.  
Jen je problém, jestli Stvořitel do průběhu evoluce zasahuje nebo ne. Kdo ví. Ale nějakým způsobem přece jen Bůh do světa zasahuje. Už třeba jen skrze zázraky.   
 Konečně si definujeme, co to ta příroda je. Příroda neboli hmotný svět je veškerá hmota a energie, se kterou se ve světě můžeme setkat. Příroda stále skrývá mnohá tajemství,   
a proto je její studium v zájmu přírodních věd.   
 Příroda se z fyzikálního pohledu dělí na mikrosvět, makrosvět a megasvět. Toto dělení se odvíjí od rozměrů pozorovaných útvarů. Předpony oněch tří slov nám toho hodně napoví. Z ekologického hlediska existuje živá a neživá příroda. Živá zahrnuje všechny živé organismy a neživá jen života pozbývající hmotu. A podle názoru spousty lidí se příroda dělí na krásnou nebo zničenou.  
 Každý z nás poznává přírodu již odmalička. Její krásu vnímáme jako něco, co se nás niterně dotýká, jako pohlazení po duši. Před přírodními živly a katastrofami si uvědomujeme, jak jsme drobní a bezmocní tvorové. Naše otěže života nedržíme jen my. Je tu taky někdo jiný, kdo nám skrze přírodu naplněnou svou dokonalostí, přírodu skvostnou, plnou radostí  
a tajemství, nabízející otevřenou náruč, ale někdy i velmi krutou, dává poznat svou neomezenou Božskou moc.  
 Proč bychom mněli přírodu méně nepoškozovat, ale stále více ji chránit? Protože příroda je Boží výtvor, který nám byl svěřen ke správě. O zlech, která člověk planetě provádí, je vhodné shlédnout některý z posledních dokumentů BBC na toto téma. Události odehrávající se na Zemi, ať už v tropických deštných lesech, mořích, sladkovodních jezerech  
i přelidněných městech jsou dramatem v přímém přenosu. Nezapomeňme, že i my jsme součástí přírody. Kdo chrání přírodu, chrání i ostatní lidi.

Otázky jako podněty k diskusi:  
Jmenujte hypotézy vzniku života na Zemi.  
Navrhněte, kam byste se jednou chtěli podívat; místo o kterém sníte.  
Jak je možné, že dochází k takovému drancování naší planety? Jmenuj příklady. Kdo za to může? Existuje cesta zpět?  
Co pro tebe znamená příroda? Jaké myšlenky se ti honí hlavou, když jsi v krásné přírodě?   
Třídím odpad? Kdo takto nečiní, rychle to naprav!  
Proč se vyplatí produkovat co nejméně odpadu?  
Jaký dopad na životní prostředí má plýtvání pitnou vodou, elektřinou, chemikáliemi, hnojivy?  
Popište koloběh hormonální antikoncepce v přírodě. Jak to postihuje živočichy?  
Co se dělá se starými léky? Co se stane, když takto s nimi neučiníme?   
Jmenujte co nejvíce rad, jak jezdit se svou motorkou nebo autem ekonomicky (úsporně)?

Shrnutí a závěr:  
Z dnešního povídání plyne, že není důležité, jak svět vznikal, ale mnohem podstatnější je to, že žijeme tady a teď. Bůh se nám nabízí skrze všechno živé i neživé kolem nás. Jako On miluje nás, tak touží být milován i námi. Nevím, nevím, ale jestli člověk jednou přemění všechny hory, doly, moře i řeky, rostliny a živočichy k obrazu svému, Bůh bude nejspíš hodně smutný.

Závěrečná modlitba:  
Opět při rozžaté svíci.  
  
Pane, prosíme, žehnej našemu společenství a každému z nás,  
ať jsme vždy dobrými svědky Tvé láskyplné přítomnosti.  
A ty Panno Maria pomáhej nám svou mocnou přímluvou,  
kéž Boží ruka chrání nás a naše blízké.   
  
Zdrávas Maria…  
  
Svatý Michaeli, archanděli,  
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.  
Kníže nebeského vojska,  
svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana  
a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.  
Amen.  
  
S Božským Synem máti,  
rač nám požehnání dáti.  
  
Píseň: Kdo stvořil (Hosana – modrá č. 98)

Tak zase někdy příště…