**Ks. mgr lic. Wiktor Ostrowski**

**STRESZCZENIE DOKTORATU**

**Recepcja patrystycznej argumentacji teologii diwinizacji człowieka**

**w nauczaniu św. Jana Pawła II**

Bogactwo nauczania św. Jana Pawła II zawarte w 4585 jego pismach, począwszy od encyklik, poprzez listy, przemówienia i homilie, a skończywszy na rozważaniach, stanowi niezgłębione źródło, z którego można czerpać odpowiedzi na każde pytanie dotyczące sfery wiary i moralności człowieka w jego życiu indywidualnym i społecznym. W tak wielkiej bibliotece poruszanych tematów usprawiedliwienie znajdują niezliczone badania naukowe nad poruszanymi przez papieża zagadnieniami i problemami. W papieskim nauczaniu także patrolodzy znajdowali i znajdują prawdziwy skarbiec myśli Ojców Kościoła i pisarzy patrystycznych. Dokonując analizy twórczości naukowej Jana Pawła II w zakresie nauczania w perspektywie patrystycznej, autor nie natknął jednak na prace naukowe, które ukazywałyby myśl papieską w sposób kompleksowy złączoną z problemem drogi diwinizacji człowieka. Zatem dysertacja ta stanowi odpowiedź na ów brak stosownej publikacji naukowej.

W rozdziale pierwszym został przedstawiony krótki rys historii zagadnienia diwinizacji człowieka z uwzględnieniem kontekstu biblijno-teologicznego. Jak wszystkie idee filozoficzno-teologiczne, tak i problematyka określana w słowach synonimicznych „diwinizacja – deifikacja – przebóstwienie” posiada swój kontekst źródłowy. Z kolei odniesienie się do biblijnego kontekstu opisującego pierwotną jakość stworzenia daje pełne zrozumienie sensu deifikacji człowieka. Jakość owa utracona przez nieposłuszeństwo człowieka nabrała nowego blasku w Bożym zamyśle odkupienia człowieka zrealizowanym we wcieleniu Syna Bożego. Świadomość daru zbawienia człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, była impulsem dla Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich do szukania odpowiedzi, jaką człowiek powinien dać Bogu jako wyraz wdzięczności za tak wielki dar Boga w osobie i dziele Swojego Syna. Rezultatem ich dociekań stało się sprecyzowanie celu życia człowieka. Życie człowieka, jako działanie ku realizacji oferty Boga wzywającej ku przebóstwieniu było rozumiane jako świadome i dobrowolne poddanie się łasce Boga, która do Niego upodabnia i jednoczy w myśl słów św. Ireneusza z Lyonu: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem”.

Rozdział drugi niniejszej pracy przedstawia myśli św. Jana Pawła II nawiązujące do wspomnianej wyżej Ireneuszowej „złotej zasady patrystycznej”. Cel ów został zrealizowany przez ukazanie papieskiej analizy w kontekście odniesień bezpośrednich i pośrednich do sentencji biskupa Lyonu znajdujących się także w dziełach innych pisarzy patrystycznych.

W trzecim rozdziale dysertacji ukazana jest analiza wydarzenia wcielenia Syna Bożego. Dokonało się ono w określonym czasie odwiecznie przewidzianym przez Boga. Stało się to przy współudziale konkretnego człowieka. To kobieta, dziewica z narodu żydowskiego, została wybrana, aby stać się Matką wcielonego Syna Bożego. W Jej osobie dokonało się realne przyjęcie przez Boga ludzkiej natury z człowieczą duszą i ciałem. W swym ludzkim życiu, które wcielony Syn Boży w pełni przyjął i przeżył, Jezus Chrystus ukazał zarazem, przez czynione znaki i cuda, swą Boską moc. Bóg chciał, aby Jego wcielony Syn „wypowiedział” się do końca jako człowiek w prawdziwej ludzkiej śmierci. Śmierć jednak nie stanowi kresu drogi życia człowieka. Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa ukazuje pełny sens egzystencji „człowieka sprawiedliwego” (Łk 23,47) w „wiecznej chwale” (2 Tm 2,10).

W czwartym rozdziale przedstawiona jest propozycja dla człowieka wejścia na drogę przebóstwienia przez otwarcie się na współpracę z Bogiem, który udzielając życia człowiekowi, czyni go wrażliwym na Siebie. Efektem współpracy człowieka z tą wrodzoną wrażliwością jest uwielbione życie wieczne, które osiągnęła Maryja, Matka Syna Bożego. Autor niniejszej pracy, nawiązując do papieskiego nauczania, zwraca uwagę na to, że człowiek posiada do dyspozycji różne środki, które mogą mu pomóc we wkroczeniu na drogę i dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest jego przebóstwienie w zbawieniu. Spośród tych środków są obiektywne, które znaleźć może w udziale w sakramentach Kościoła Chrystusowego, oraz subiektywne – będące odpowiedzią oddolną człowieka na ofertę Boga – uczynkach pokutnych i we wzrastaniu w cnotach. Wszystko to solidnie jest argumentowane przez Jana Pawła II nauczaniem wyjętym z mądrości Ojców Kościoła i pisarzy patrystycznych.

**Słowa kluczowe:** diwinizacja, przebóstwienie, Jan Paweł II, Ojcowie Kościoła, patrologia.

**SUMMARY**

**Reception of the patristic argumentation in theology of human deification**

**in the teaching of St John Paul II**

Saint John Paul II’s teaching which is included in his 4,585 works – starting from encyclical, through letters, speeches and homilies, end ending with deliberations, is an unfathomable source of answers to every question relating to faith and morality in human individual and social life. In such great library of various fields of enquiry, we find justification of countless scientific studies on issues and problems raised by the pope. As a further matter patrologists have found his teaching to be a real treasure, filled with the thoughts of the Church Fathers and the patristic writers.

During my analytical work on scientific creativity of John Paul II in the patristic perspective I did not come across any works that would show the papal reference that would be in a comprehensive way connected the problem of the path of divinization of a human being. Therefore, this dissertation is a response to this lack of proper scientific publication.

The first chapter presents a short outline of the history of the problem, taking into consideration the biblical and theological context. Like all philosophical and theological ideas, the matters described in the synonymous words “divinization – deification – deification” have their source context.

In turn, the reference to the biblical context describing the original quality of creation gives a full understanding of the sense of human deification. The quality lost by the disobedience of man has gained a new splendor in God’s plan to redeem man realized in the incarnation of the Son of God.

The realization of the gift of human salvation in the person of Jesus Christ, the incarnated Son of God, was an impulse for the Church Fathers and early Christian writers to seek the answers that man should give to God as an expression of gratitude for God’s great gift in person and opus of His Son.

The result of their search became the explicitness of the purpose of human life. Life as an action to realize the offer of God appealing for divinization, was understood as a conscious and voluntary surrender to God`s grace, which assimilates to God and unites in words of St. Irenaeus of Lyon: “God has become a man, so that a man may become God”.

The second chapter of this work presents those thoughts of John Paul II that refer to the above “golden patristic principle”. This aim was achieved by presenting papal analysis in the context of direct and indirect references to the sentences of the bishop of Lyon included in works of other patristic writers.

Following this the third chapter of the dissertation shows an analysis of the event of incarnation of the Son of God. It took place in the specific time eternally predicted by God. It happened with the participation of a specific human – a woman – the virgin of the Jewish people, who was chosen to become the Mother of the incarnated Son of God. In her person took place the God’s real acceptance of human nature with the human soul and body. In his human life, which the Son of God incarnated, fully embraced and lived, Jesus showed as well his divine power in signs and wonders. God wanted his incarnated Son to “speak” till the end as a human in true human death. Death, however, is not the end of the way of human life. The resurrection and ascension of Jesus Christ shows the full meaning of the “righteous man” (Lk 23:47) in “eternal glory” (2 Timothy 2:10.

The fourth chapter presents a proposal for a man to enter the path of divinization by opening himself to a cooperation with God, who by giving life makes human more sensitive to Himself. The effect of human cooperation with this innate sensitivity is the glorified eternal life that Mary, the Mother of God’s Son, achieved. The author of this work, who is referring to papal teaching, draws attention to the fact that man has available various means that can help him in entering the road of striving to achieve the goal of his divinization in salvation. Objective measures can be found in the participation in the sacraments of Church of Christ and subjective – which is a grassroots response of a man to the God’s offer – through penance and growth in virtue. All this is solidly argued by John Paul II in teaching excerpted from the wisdom of the Church Fathers and patristic writers.

**Key words:** deification, John Paul II, Fathers of the Church, patrology.