MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ
O NASEM TEOLOGU IVANU STOJKOVICU DE RAGUSIO

Adalbert REBČ


Simpozij se održavao u prostorijama Dominikanckog samostana u Dubrovniku u kojem je započeo Ivan Stojković de Ragusio svoj redovnički život i svoje studije. Simpozij je svečano otvorio provincijal Hrvatske dominikanske provincije o. Marinko ZADRO. On je ukratko objašnjavao svrhe simpozija i pozdravio sve prisutne i odlazne crkvene i građanske predstavnike. Simpoziju su prisustvovali predstavnici mnogih istaknutih i značajnih naših kulturnih ustanova.


Na simpoziju je održano osam predavanja. Prvi su predavači pokušali otkrati vrijeme u kojem je Stojković živio, drugi samu njegovu osobu i značenje a treći su prikazali njegova djela i najvažnije ideje koje su u tijelima prisutne.

Tako je dr. Tomislav RAUKAR, profesor hrvatske povijesti na Sveučilištu u Zagrebu, prikazao društveni razvoj u Hrvatskoj u XV. stoljeću. Dr. Josip ČUČ, znanstveni savjetnik Instituta za hrvatsku povijest u Zagrebu, osvijetljuje je ekonomsko-političke prilike Dubrovniku u Stojkovićevu vrijemu, a prof. Miljenko FORETC, profesor na Institutu JAZU za hrvatsku povijest u Dubrovniku otkriva je kulturno-znanstvene prilike Dubrovniku u XV. stoljeću.


Drugi dan simpozija, 27. svibnja, bio je posvećen osobni i djelu Ivana Stojkovića u Ra- gušu. Održana su slijedeća predavanja. Dominikanac M. H. VICAIRE, umirovjeni profesor crkvene povijesti na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska) izložio je prisutanima ulo- gu koju su imali dominikanci na crkvenom saboru u vrijeme Ivana Stojkovića. Osvijet- lio je ulogu nekih dominikanaca, među nimaju i ulogu Ivana de Ragusio, u vezi s nasto- janjem otkazivanja mnogih svetih i obnovi Crkve. Prof. dr. Vre CONGAR, OP, protemačio je ulo- gu i mjesto Ivana Stojkovića u povijesti ekleziologije. Zbog bolesti nije mogao prisustvovati simpoziju pa je njegovo predavanje ni francuskim jezikom prisutnim pročitao o. Bedouille. Prof. o. dr. Bunaventura DUDA, OFM, iz Zagreba, iznio je u svom predava- vanju hermeneutsko pravilo koja je izradio i njima se u tumačenju biblijskih tekstova služio Ivan Stojković. Prof. dr. Aldo STARIC, asistent za Bogoslovnom fakultetu, obradio je u svom predavanju glavne elemente Stojkovićeve ekleziologije. Prof. dr. Anédéo MOLNAR, profesor na Ewangelicko-teološkem fakultetu v Pragu (ČSSR) prika- zao je Stojkovićevu interpretirjanje hustskoš mši, a prof. dr. Werner KRAMEJer, profesor socijalne etike na Sveučilištu u Dortmundu (SR Njemačka), prikazao je Stojko- vićeva zalaganje za obnovu crkvenih struktura. Prof. dr. Josef SIEGWART, profesor crkvene povijesti na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Fribourgu (Švicarska), prikazao je Stojkovićevu ulogu na snodi umjetnosti u Sjevernom. Poslije propušteni rad završio je predava- vanje prof. dr. Tomislava ŠAGI—BUNIĆA, profesora patrologije i kršćanske književ-
rosti i koncilskog teologa kardinala Šepera. On je govorio o euharistiji i Okvi u Stojkovićevu djelu „De communione sub utraque specie“.

Uveće su prisutni slušali koncert, misu Schubertovu, što su ga priredili dionici Dubrovačkog glazbenog zbora pod vodstvom čiriginti PAPANDOPOLA.


Sudionici simpozija — bilo ih je oko četrtdeset i pet — izrazili su svoje zaovoljstvo s obzirom na kvalitetu simpozija. Bio je jedan od rijetkih simpozija te vrste. Predavači su u svojim predavanjima iznijeli niz vrlo zanimljivih kulturno—drustveno—ekonomsko— političkih elemenata žiota Dubrovnika u XV. stoljeću (Raukar, Lučić i Foretić), špital crkvene okolnosti koje su znatno utjecale na duh i djelo Ivana Stojkovića (Be- donudel, Vicaire i Corgran) i obradili Stojkovićevog djela TRACTATUS DE ECCLESIA i njegovo značenje u povijesti katoličke eklesiologije (Duda, Starić, Mohar, Kränner, Stegwart) i još neke druge njegove spise (Ragi—Bunić).

Nadam se da ćemo uskoro odbiti u ruke Zbornik tih radova da bi preko tekov Zborni-ika i drugi mogli biti dionici ovog bogatstva spoznaja o osobi i djelu Ivana Stojkovića, jednog od najvećih naših teologa u povijesti krikstanstva.

Treba istaknuti da je među prisutnim (svi po redu znanstvenici — ponajviše teoloz) bilo deset stručnjaka teoloških i povijesti znanosti: inozemstva i nekoliko stručnjaka hrvatske povijesti s naših građanih ustanova (fakulteti i Akademija JAZU). Tako je simpozij uspio iznati međumaronši i strogo znanstveni karakter. samo je pozvati da tkuh simpozija bude više u našoj crkvenoj sredini, ovdje u Hrvatskoj.