**Podněty k modlitbě – 24. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, ve dvou následujících podnětech se budeme věnovat první kapitole encykliky Laudato si´, která nese název „Co se děje našemu domovu“. Země, stvoření, je prostředím, za které máme zodpovědnost, stejně jako za prostředí naší rodiny, domova.

Od tohoto týdne je možné tyto podněty nalézt také na farním webu buď přes kategorii nejnovější příspěvky (na stránce dole) nebo na odkazu: https://www.farnost‑strakonice.cz/category/podnety-k-modlitbe/

**Text encykliky:** odstavce 17-42 **Četba z Písma:**  Ž 147

Na každém kroku potkáváme spěch. Rytmus, který vnucuje lidská aktivita je však mnohdy v rozporu s pomalostí biologické evoluce. Cíle této rychlé změny však nejsou vždy k dobru všech. Změna je žádoucí, ale pokud vede ke zhoršení kvality světa a života, pak je to znepokojující. Toto uvědomění střídá období, kdy člověk iracionálně spoléhal na pouhý pokrok a své schopnosti.

Znečištění ovzduší i prostředí množstvím exhalátů, chemikálií, skládkování apod. se týká všech, zvlášť chudých zemí. Technická řešení často nedokážou pojmout rozmanitost vztahů mezi vším a tak nezřídka přinášejí další problémy. Naše země, náš domov, se na mnoha místech mění v obrovskou skládku. Tyto problémy jsou spojeny s kulturou, dnes tak častou, „použij a vyhoď“. Zatímco přírodní řetězce (ekosystémy) využívají postupné přeměny, v průmyslu a společnosti je se teprve učíme maximalizovat využití, opětovná použití nebo recyklaci.

Klima je obecným dobrem pro všechny. Postupné oteplování zvedá hladiny moří, čímž ohrožuje nejen chudé žijící na pobřeží, ale negativně ovlivňuje dostupnost pitné vody i zemědělské produkce v teplejších oblastech i vyhynutí některých druhů. Nejtíživěji nejspíš bude dopadat tato situace na rozvojové země, kde jsou obyvatelé závislí na přírodních zdrojích. Zatímco mnozí s mocí a v dostatku problémy spíše zastírají nebo pouze zmírňují, lidé tragicky postiženi jsou nuceni k migraci z devastovaných oblastí bez možnosti vody a obživy.

Vyčerpávání zdrojů, kdy mnohde byly překročeny meze drancování planety, má na svědomí spotřeba bohatých zemí, kde se plýtvá a zahazuje. Týká se to též vody. Její dostupnost byla dlouho stálá, ale její poptávka mnohde překračuje nabídku. Mezi chudými je mnoho nemocí „z vody“ (cholera apod.) a to nejen průmyslové, ale i po pracích a čistících prostředcích mnohde vylévaných do řek a jezer. Otázka vody je i věcí výchovy a kultury.

Úbytek pralesů a lesů skrývá též ztrátu mnoha rostlinných i živočišných druhů, které kvůli nám už nebudou Bohu vzdávat chválu a příští generace je nepoznají. Tam, kde se hledá především ekonomický profit, se moc nehledí na přírodu. Vyhynutí některých druhů však je třeba kompenzovat dalšími zásahy, které budou nejspíš mít opět ničivé důsledky. Zvlášť některá místa stojí za zmínku – pralesy Amazonie, ale i dna oceánů, kde jsou dnes už mnohé korálové útesy neplodné. Až do takové hloubky proniká lidské jednání.

* V čem podléhám spěchu na úkor života?
* Na čem si všímám zbytečného vršení odpadů?
* V jakých oblastech si uvědomuji, že někteří lidé jsou postiženi mnohem více, než my?

Srdečně zdravím a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice

**Podněty k modlitbě – 24. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, ve dvou následujících podnětech se budeme věnovat první kapitole encykliky Laudato si´, která nese název „Co se děje našemu domovu“. Země, stvoření, je prostředím, za které máme zodpovědnost, stejně jako za prostředí naší rodiny, domova.

Od tohoto týdne je možné tyto podněty nalézt také na farním webu buď přes kategorii nejnovější příspěvky (na stránce dole) nebo na odkazu: https://www.farnost‑strakonice.cz/category/podnety-k-modlitbe/

**Text encykliky:** odstavce 17-42 **Četba z Písma:**  Ž 147

Na každém kroku potkáváme spěch. Rytmus, který vnucuje lidská aktivita je však mnohdy v rozporu s pomalostí biologické evoluce. Cíle této rychlé změny však nejsou vždy k dobru všech. Změna je žádoucí, ale pokud vede ke zhoršení kvality světa a života, pak je to znepokojující. Toto uvědomění střídá období, kdy člověk iracionálně spoléhal na pouhý pokrok a své schopnosti.

Znečištění ovzduší i prostředí množstvím exhalátů, chemikálií, skládkování apod. se týká všech, zvlášť chudých zemí. Technická řešení často nedokážou pojmout rozmanitost vztahů mezi vším a tak nezřídka přinášejí další problémy. Naše země, náš domov, se na mnoha místech mění v obrovskou skládku. Tyto problémy jsou spojeny s kulturou, dnes tak častou, „použij a vyhoď“. Zatímco přírodní řetězce (ekosystémy) využívají postupné přeměny, v průmyslu a společnosti je se teprve učíme maximalizovat využití, opětovná použití nebo recyklaci.

Klima je obecným dobrem pro všechny. Postupné oteplování zvedá hladiny moří, čímž ohrožuje nejen chudé žijící na pobřeží, ale negativně ovlivňuje dostupnost pitné vody i zemědělské produkce v teplejších oblastech i vyhynutí některých druhů. Nejtíživěji nejspíš bude dopadat tato situace na rozvojové země, kde jsou obyvatelé závislí na přírodních zdrojích. Zatímco mnozí s mocí a v dostatku problémy spíše zastírají nebo pouze zmírňují, lidé tragicky postiženi jsou nuceni k migraci z devastovaných oblastí bez možnosti vody a obživy.

Vyčerpávání zdrojů, kdy mnohde byly překročeny meze drancování planety, má na svědomí spotřeba bohatých zemí, kde se plýtvá a zahazuje. Týká se to též vody. Její dostupnost byla dlouho stálá, ale její poptávka mnohde překračuje nabídku. Mezi chudými je mnoho nemocí „z vody“ (cholera apod.) a to nejen průmyslové, ale i po pracích a čistících prostředcích mnohde vylévaných do řek a jezer. Otázka vody je i věcí výchovy a kultury.

Úbytek pralesů a lesů skrývá též ztrátu mnoha rostlinných i živočišných druhů, které kvůli nám už nebudou Bohu vzdávat chválu a příští generace je nepoznají. Tam, kde se hledá především ekonomický profit, se moc nehledí na přírodu. Vyhynutí některých druhů však je třeba kompenzovat dalšími zásahy, které budou nejspíš mít opět ničivé důsledky. Zvlášť některá místa stojí za zmínku – pralesy Amazonie, ale i dna oceánů, kde jsou dnes už mnohé korálové útesy neplodné. Až do takové hloubky proniká lidské jednání.

* V čem podléhám spěchu na úkor života?
* Na čem si všímám zbytečného vršení odpadů?
* V jakých oblastech si uvědomuji, že někteří lidé jsou postiženi mnohem více, než my?

Srdečně zdravím a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice