**Podněty k modlitbě – 25. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, v tomto zamyšlení se budeme věnovat druhé části kapitoly „Co se děje našemu domovu“ z encykliky Laudato si´. Péče o zemi má dopad i na životy lidí.

**Text encykliky:** odstavce 43-61 **Četba z Písma:**  Ž 8

Mnoho míst a měst, ač jsou vybudovány v nedávnu, nenabízejí dobré podmínky k životu nebo se stávají dokonce neobyvatelnými nejen vinou toxických emisí, ale i špatného urbanismu, dopravě, vizuálnímu či akustickému znečištění. Nevhodné uspořádání, nedostatek zeleně… Některé technologické inovace mají dopad na zaměstnanost, nerovnost mezi lidmi, nedostupnost energie a služeb, až k vzestupu násilí, spotřeby drog a ztrátě identity – tedy sociálního úpadku, rozpadu integrace a společenství. Vlivem digitálních technologií a soustředění na množství informací existuje tendence nahrazovat reálné vztahy s lidmi internetovou komunikací podle naší libovůle až k umělým emocím, které jsou odtrženy od člověka a přírody.

Lidské i přírodní prostředí upadají společně, proto je třeba věnovat pozornost příčinám. Běžný život i věda dokazují, že nejzávažnější důsledky narušení životního prostředí zakoušejí nejchudší lidé. Např. lidé žijící z rybolovu nemají čím nahradit úbytek ryb způsobeným znečištěním vod. Jedná se o velké množství podobných osudů (miliardy), ale odborníci, novináři, my sami, bydlíme daleko od nich bez kontaktu s jejich problémy. Ekologický přístup je i přístupem sociálním. Mnozí se spokojí s tím, že chtějí redukovat porodnost, ale obviňovat demografický růst a nikoli extrémní konzumismus některých, to problémy neřeší. Mnohde vyspělý svět čerpá v chudých krajích suroviny či odkládá odpady (nebo tak činil v minulosti) a zatěžuje rozvojové země způsobem, který nemohou sami řešit. Mají mnohem méně možností zavádět nové modely a procesy a nejsou schopny pokrýt jejich náklady. Nehledě na katastrofální dopad oteplování na úrody v afrických zemích. Ačkoli zahraniční dluh rozvojových zemí je enormní, právě u nich se nacházejí biosférické rezervace, ze kterých se nadále živí rozvoj nejbohatších.

Nikdy jsme náš společný domov nekazili a nehanobili tak, jako během posledních dvou století. Neosvojili jsme si však ještě kulturu nezbytnou k vyrovnání se s touto krizí. Světové summity selhávají, protože podrobují politiku technice a finančnictví. Ač se o ekologii hovoří, konzumní nároky rostou – příkladem je rostoucí užívání klimatizace. To, že někteří říkají, že si nejsou vědomi špatného jednání, plyne spíše z malé odvahy všímat si reality za hranicí konečného světa. Nesmíme zůstat u povrchní otupělosti. Jeden extrém hájí mýtus pokroku, druhý vidí v každém lidském jednání hrozbu. Církev nevynáší definitivní slovo, ale zve k naslouchání a poctivé debatě.

* Kde vidím souvislost mezi životním prostředím a životní úrovní (nejen v Evropě)?
* Jak konzumní život ovlivňuje mé vztahy s druhými, v čem mám rezervy?
* Co a proč mi dělá problém přijmout z „ekologických pravidel“ (např. nakládání s odpady, pálení obalů, vylévaní nebezpečných látek do přírody nebo kanalizace…)?

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

**Podněty k modlitbě – 25. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, v tomto zamyšlení se budeme věnovat druhé části kapitoly „Co se děje našemu domovu“ z encykliky Laudato si´. Péče o zemi má dopad i na životy lidí.

**Text encykliky:** odstavce 43-61 **Četba z Písma:**  Ž 8

Mnoho míst a měst, ač jsou vybudovány v nedávnu, nenabízejí dobré podmínky k životu nebo se stávají dokonce neobyvatelnými nejen vinou toxických emisí, ale i špatného urbanismu, dopravě, vizuálnímu či akustickému znečištění. Nevhodné uspořádání, nedostatek zeleně… Některé technologické inovace mají dopad na zaměstnanost, nerovnost mezi lidmi, nedostupnost energie a služeb, až k vzestupu násilí, spotřeby drog a ztrátě identity – tedy sociálního úpadku, rozpadu integrace a společenství. Vlivem digitálních technologií a soustředění na množství informací existuje tendence nahrazovat reálné vztahy s lidmi internetovou komunikací podle naší libovůle až k umělým emocím, které jsou odtrženy od člověka a přírody.

Lidské i přírodní prostředí upadají společně, proto je třeba věnovat pozornost příčinám. Běžný život i věda dokazují, že nejzávažnější důsledky narušení životního prostředí zakoušejí nejchudší lidé. Např. lidé žijící z rybolovu nemají čím nahradit úbytek ryb způsobeným znečištěním vod. Jedná se o velké množství podobných osudů (miliardy), ale odborníci, novináři, my sami, bydlíme daleko od nich bez kontaktu s jejich problémy. Ekologický přístup je i přístupem sociálním. Mnozí se spokojí s tím, že chtějí redukovat porodnost, ale obviňovat demografický růst a nikoli extrémní konzumismus některých, to problémy neřeší. Mnohde vyspělý svět čerpá v chudých krajích suroviny či odkládá odpady (nebo tak činil v minulosti) a zatěžuje rozvojové země způsobem, který nemohou sami řešit. Mají mnohem méně možností zavádět nové modely a procesy a nejsou schopny pokrýt jejich náklady. Nehledě na katastrofální dopad oteplování na úrody v afrických zemích. Ačkoli zahraniční dluh rozvojových zemí je enormní, právě u nich se nacházejí biosférické rezervace, ze kterých se nadále živí rozvoj nejbohatších.

Nikdy jsme náš společný domov nekazili a nehanobili tak, jako během posledních dvou století. Neosvojili jsme si však ještě kulturu nezbytnou k vyrovnání se s touto krizí. Světové summity selhávají, protože podrobují politiku technice a finančnictví. Ač se o ekologii hovoří, konzumní nároky rostou – příkladem je rostoucí užívání klimatizace. To, že někteří říkají, že si nejsou vědomi špatného jednání, plyne spíše z malé odvahy všímat si reality za hranicí konečného světa. Nesmíme zůstat u povrchní otupělosti. Jeden extrém hájí mýtus pokroku, druhý vidí v každém lidském jednání hrozbu. Církev nevynáší definitivní slovo, ale zve k naslouchání a poctivé debatě.

* Kde vidím souvislost mezi životním prostředím a životní úrovní (nejen v Evropě)?
* Jak konzumní život ovlivňuje mé vztahy s druhými, v čem mám rezervy?
* Co a proč mi dělá problém přijmout z „ekologických pravidel“ (např. nakládání s odpady, pálení obalů, vylévaní nebezpečných látek do přírody nebo kanalizace…)?

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