**MODERNIZACE CÍRKVE OD ZRUŠENÍ JEZUITSKÉHO ŘÁDU DO II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU**

**19.–20. května 2016 v prostorách zámku Plumlov, Česká republika**

**Anotace mezinárodní vědecké konference**

Proces modernizace církve započatý v polovině 16. století tridentským koncilem, získal jasnější obrysy na počátku století 19., kdy došlo k vymezení základních vztahů mezi církví a moderním státem a oddělení církevní moci od světské. Proces urychlený revolučními událostmi, ke kterým došlo roku 1789 ve Francii, zasáhnul postupně s větší či menší silou celou Evropu. Státní aparát uvědomující si nutnost stabilizace společenských poměrů církev ale i nadále potřeboval. S novým rozložením sil ve společnosti se ovšem musela vypořádat i samotná církev uvědomující si nutnost důstojně se začlenit do nového evropského / světového řádu. Reakcí na změnu v myšlení tehdejší společnosti bylo v katolické církvi mj. zakládání nových řeholních řádů, které měly svou činností reagovat nově nastalé společenské problémy. Dynamizující se sociální problémy spojené s masovou industrializací stavěly před církev nové úkoly. Tyto skutečnosti se odrazily rovněž v encyklice papeže Lva XIII. *Rerum novarum* deklarující nový přístup církve k sociální otázce. Počátek 20. století pak byl spojen se zakládáním nových řádů zaměřujících se na marginalizované a pauperizované složky společnosti. Ve 20. století musela církev a to nejen katolická reagovat na nebezpečí komunizmu či nacizmu. Výše uvedené skutečnosti vyústily ve svolání II. Vatikánského koncilu, který církevní modernizaci završil.