**Podněty k modlitbě – 32. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, ještě jednou se budeme zabývat čtvrtou kapitolu encykliky Laudato si´ o integrální ekologii.

**Text encykliky:** odstavce 147-162 **Četba z Písma:** Kaz 3, 9-15

Pro zlepšení kvality života je třeba vnímat prostor, v němž žijeme. Prostředí ovlivňuje pohled na život, cítění i jednání. Mnozí dovedou překročit nepříznivou situaci neutěšenosti stavu domů a čtvrtí nejen péčí o interiéry, ale vyzařujícím světle, které pramení z blahodárného soužití. Zatímco nouze a špatné prostředí usnadňuje zrod nelidského jednání, mnozí navzdory dokáží navazovat vztahy sounáležitosti, láska je totiž silnější. Nestačí však usilovat o krásu projektů, ale o kvalitu života – vztah s lidmi a k prostředí. Nelze pomíjet urbanismus, aby podporoval vzájemnost a soužití lidí a zároveň aby byla naplňována potřeba lidí mít prostor k životu.

Řešení dopravy je často velkou příčinou soužení obyvatel měst. Zintenzivňuje se provoz, zvyšuje se úroveň znečištění, spotřebovává enormní množství energie z neobnovitelných zdrojů, budují se silnice, parkoviště, kterými se trhají přirozené trasy. Pro změnu ve venkovských zónách chybí infrastruktura.

Integrální ekologie zahrnuje taktéž „ekologii člověka“ – vztah k mravnímu zákonu vepsanému do lidské přirozenosti. Přijetí vlastního těla, jako Božího daru je nezbytné k přijetí světa jako daru a společného domu. Odtud plyne také přijetí specifičnosti druhého jako daru k vzájemnému obohacení. Proto není zdravý postoj snažící se smazat pohlavní různost, se kterou se nedovede konfrontovat.

Nesmíme rezignovat na společné dobro, tedy souhrn podmínek vhodných pro dosažení dokonalosti jak jednotlivce, tak skupiny. To předpokládá úctu k lidské osobě jako takové. Rodina zde tvoří základní buňku, na kterou navazují další rozměry společnosti. Na obecné dobro nemůžeme rezignovat v době, kdy je tolik nerovnosti a stále více lidí je zbavováno základních lidských práv.

Obecné dobro zahrnuje též náš vztah k budoucím generacím. Země, kterou jsme dostali, patří také těm, kdo přijdou po nás. V jakém stavu jim jí předáme? A nejen materiálně, ale i hodnotově. Na katastrofické předpovědi nelze hledět s pohrdáním. Tempo spotřeby a plýtvání překročilo možnosti planety, mohli bychom zde zanechat přespříliš trosek, pouští, špíny. I mnohé sociální problémy je třeba vnímat v souvislosti s hledáním bezprostředního uspokojení, krizí vztahů. Nadměrnou spotřebou mohou rodiče škodit svým vlastním dětem, které připraví nejen o něco z přírodního bohatství, ale i o možnosti.

* Kde jsem si všiml(a), že lidé v nevhodných podmínkách udrželi kvalitu života?
* Co v mém okolí působí rostoucí doprava?
* Co v životním prostředí naše generace dělá špatně vůči budoucí generaci?

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

**Podněty k modlitbě – 32. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, ještě jednou se budeme zabývat čtvrtou kapitolu encykliky Laudato si´ o integrální ekologii.

**Text encykliky:** odstavce 147-162 **Četba z Písma:** Kaz 3, 9-15

Pro zlepšení kvality života je třeba vnímat prostor, v němž žijeme. Prostředí ovlivňuje pohled na život, cítění i jednání. Mnozí dovedou překročit nepříznivou situaci neutěšenosti stavu domů a čtvrtí nejen péčí o interiéry, ale vyzařujícím světle, které pramení z blahodárného soužití. Zatímco nouze a špatné prostředí usnadňuje zrod nelidského jednání, mnozí navzdory dokáží navazovat vztahy sounáležitosti, láska je totiž silnější. Nestačí však usilovat o krásu projektů, ale o kvalitu života – vztah s lidmi a k prostředí. Nelze pomíjet urbanismus, aby podporoval vzájemnost a soužití lidí a zároveň aby byla naplňována potřeba lidí mít prostor k životu.

Řešení dopravy je často velkou příčinou soužení obyvatel měst. Zintenzivňuje se provoz, zvyšuje se úroveň znečištění, spotřebovává enormní množství energie z neobnovitelných zdrojů, budují se silnice, parkoviště, kterými se trhají přirozené trasy. Pro změnu ve venkovských zónách chybí infrastruktura.

Integrální ekologie zahrnuje taktéž „ekologii člověka“ – vztah k mravnímu zákonu vepsanému do lidské přirozenosti. Přijetí vlastního těla, jako Božího daru je nezbytné k přijetí světa jako daru a společného domu. Odtud plyne také přijetí specifičnosti druhého jako daru k vzájemnému obohacení. Proto není zdravý postoj snažící se smazat pohlavní různost, se kterou se nedovede konfrontovat.

Nesmíme rezignovat na společné dobro, tedy souhrn podmínek vhodných pro dosažení dokonalosti jak jednotlivce, tak skupiny. To předpokládá úctu k lidské osobě jako takové. Rodina zde tvoří základní buňku, na kterou navazují další rozměry společnosti. Na obecné dobro nemůžeme rezignovat v době, kdy je tolik nerovnosti a stále více lidí je zbavováno základních lidských práv.

Obecné dobro zahrnuje též náš vztah k budoucím generacím. Země, kterou jsme dostali, patří také těm, kdo přijdou po nás. V jakém stavu jim jí předáme? A nejen materiálně, ale i hodnotově. Na katastrofické předpovědi nelze hledět s pohrdáním. Tempo spotřeby a plýtvání překročilo možnosti planety, mohli bychom zde zanechat přespříliš trosek, pouští, špíny. I mnohé sociální problémy je třeba vnímat v souvislosti s hledáním bezprostředního uspokojení, krizí vztahů. Nadměrnou spotřebou mohou rodiče škodit svým vlastním dětem, které připraví nejen o něco z přírodního bohatství, ale i o možnosti.

* Kde jsem si všiml(a), že lidé v nevhodných podmínkách udrželi kvalitu života?
* Co v mém okolí působí rostoucí doprava?
* Co v životním prostředí naše generace dělá špatně vůči budoucí generaci?

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