Lamentace a truchlení, seminář

Abélard a Heloisa: Dopisy utrpení a lásky

Jakým se jeví vztah k Bohu v dopisech Abélarda a Heloisy? Jde o vztah otcovský/ milenecký? (Milosrdný Otec, nikoliv Přísný Pán. Spravedlnost nebo milosrdenství?)

Abélard se v jednom ze svých dopisů věnuje ženskému truchlení a oplakávání jako něčemu výjimečnému, mocnému. Můžeme specifičnost významu ženského truchlení nějak vztáhnout k minulým textům? (Zázračná moc ženského lkaní.)

Lamentuje Heloisa v dopise nad svým pádem/ „ponížením“? Nad ztrátou? Vinou a trestem? Dalo by se v tomto případě mluvit o lamentaci/truchlení/lkaní nad něčím ztraceným?

Mohl by soucit a sdílení utrpení/břemene (první dopis Heloisy) být očistnou silou tváří v tvář bolesti a útrapám?

Jak se proměňuje, nebo naopak neproměňuje důležitost těla a tělesnosti v dialogu Abélarda a Heloisy? (Ve světle silné opozice tělo x duše.)

Může vést utrpení těla k očištění duše? A trest a ponížení sloužit jako očištění/očistný proces?