**Podněty k modlitbě – 31. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, podvakrát otevřeme čtvrtou kapitolu encykliky Laudato si´, která se věnuje integrální ekologii. V tomto smyslu chceme prožít i dny, kdy se zvlášť modlíme za zemřelé – integrujeme je. Vnímáme, že i jejich svět je reálný a učíme se žít s ohledem i na naši věčnost.

**Text encykliky:** odstavce 137-146 **Četba z Písma:** Gn 11, 1-9 (Činit věci bez Boha v sebestřednosti člověka přináší zmatek a neuspokojení.)

Náš svět je třeba vnímat integrálně, tedy v jeho rozmanitých dimenzích. Jako spolu souvisejí různé složky planety (fyzické, biologické, chemické), tak i biologické druhy tvoří síť, s jejímž bádáním nebudeme nikdy hotovi. Mluvíme-li o životním prostředí, máme na mysli také vztah mezi přírodou a společností, která ji obývá. Jsme součástí přírody. Důvody, proč je nějaké místo znečištěno, vyžadují analýzu fungování společnosti (její ekonomie, hodnot, chování). Neexistují dvě oddělené krize (životního prostředí a sociální), nýbrž jedna. Soustavné bádání by mělo vést k poznání, jak se k sobě vztahují tvorové tím, že vytvářejí celky zvané „ekosystémy“. Ty mají svou hodnotu nejen ve využitelnosti, ale sami o sobě. Ač si to neuvědomujeme, svou existencí závisíme na tomto celku. Vždy musíme brát ohled na schopnost regenerace každého ekosystému. Ekonomický růst tlačí na zjednodušení a snížení nákladů, ovšem není možné pominout následky nejen na ekosystémech, které nestačí zajistit obnovování, jako na vztazích mezi lidmi. Každé porušení solidarity a přátelství škodí životnímu prostředí. Sociální ekologie postupuje od pravidel v rodině a v každé úrovni vzniká jakýsi druh instituce (pravidel), které regulují lidské vztahy. Jejich poškozování přináší nespravedlnost, ztrátu svobody... I při dobře sepsaných zákonech často dochází k nezákonnému jednání, čímž se ničí vztahy i příroda.

Kromě přírodního dědictví existuje i historické, umělecké a kulturní dědictví. I to je ohroženo. Je třeba integrovat dějiny, pečovat o kulturní bohatství nejen jako souhrn památníků, ale v dynamickém principu. Jinak dochází k redukci kulturní rozmanitosti, která je pokladem lidstva. Rozvoj národů je třeba vidět na základě jejich vlastní kultury. Ani pojem kvality života nelze vnutit. Zánik nějaké kultury může být stejně vážný či ještě vážnější, než vyhynutí nějakého druhu. Vždyť i domorodé komunity se nejlépe starají dlouhodobě o svá teritoria. Nicméně mnohdy jsou nuceni je opouštět pro různé projekty (důlní, zemědělské…), které přírodu devastují.

* Na čem vidím, že dobré/špatné mezilidské vztahy působí i na živ. prostředí?
* Která (ne)psaná pravidla bych mohl(a) lépe naplňovat?
* Je podle mě nějaké kulturní bohatství (u nás i ve světě) ohroženo dnešní honbou za životní úrovní?

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

**Podněty k modlitbě – 31. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, podvakrát otevřeme čtvrtou kapitolu encykliky Laudato si´, která se věnuje integrální ekologii. V tomto smyslu chceme prožít i dny, kdy se zvlášť modlíme za zemřelé – integrujeme je. Vnímáme, že i jejich svět je reálný a učíme se žít s ohledem i na naši věčnost.

**Text encykliky:** odstavce 137-146 **Četba z Písma:** Gn 11, 1-9 (Činit věci bez Boha v sebestřednosti člověka přináší zmatek a neuspokojení.)

Náš svět je třeba vnímat integrálně, tedy v jeho rozmanitých dimenzích. Jako spolu souvisejí různé složky planety (fyzické, biologické, chemické), tak i biologické druhy tvoří síť, s jejímž bádáním nebudeme nikdy hotovi. Mluvíme-li o životním prostředí, máme na mysli také vztah mezi přírodou a společností, která ji obývá. Jsme součástí přírody. Důvody, proč je nějaké místo znečištěno, vyžadují analýzu fungování společnosti (její ekonomie, hodnot, chování). Neexistují dvě oddělené krize (životního prostředí a sociální), nýbrž jedna. Soustavné bádání by mělo vést k poznání, jak se k sobě vztahují tvorové tím, že vytvářejí celky zvané „ekosystémy“. Ty mají svou hodnotu nejen ve využitelnosti, ale sami o sobě. Ač si to neuvědomujeme, svou existencí závisíme na tomto celku. Vždy musíme brát ohled na schopnost regenerace každého ekosystému. Ekonomický růst tlačí na zjednodušení a snížení nákladů, ovšem není možné pominout následky nejen na ekosystémech, které nestačí zajistit obnovování, jako na vztazích mezi lidmi. Každé porušení solidarity a přátelství škodí životnímu prostředí. Sociální ekologie postupuje od pravidel v rodině a v každé úrovni vzniká jakýsi druh instituce (pravidel), které regulují lidské vztahy. Jejich poškozování přináší nespravedlnost, ztrátu svobody... I při dobře sepsaných zákonech často dochází k nezákonnému jednání, čímž se ničí vztahy i příroda.

Kromě přírodního dědictví existuje i historické, umělecké a kulturní dědictví. I to je ohroženo. Je třeba integrovat dějiny, pečovat o kulturní bohatství nejen jako souhrn památníků, ale v dynamickém principu. Jinak dochází k redukci kulturní rozmanitosti, která je pokladem lidstva. Rozvoj národů je třeba vidět na základě jejich vlastní kultury. Ani pojem kvality života nelze vnutit. Zánik nějaké kultury může být stejně vážný či ještě vážnější, než vyhynutí nějakého druhu. Vždyť i domorodé komunity se nejlépe starají dlouhodobě o svá teritoria. Nicméně mnohdy jsou nuceni je opouštět pro různé projekty (důlní, zemědělské…), které přírodu devastují.

* Na čem vidím, že dobré/špatné mezilidské vztahy působí i na živ. prostředí?
* Která (ne)psaná pravidla bych mohl(a) lépe naplňovat?
* Je podle mě nějaké kulturní bohatství (u nás i ve světě) ohroženo dnešní honbou za životní úrovní?

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