**Podněty k modlitbě – 33. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, pátá kapitola encykliky Laudato si´ má název Jak se zorientovat a jak jednat. Po nastínění aktuální situace se papež František snaží nastínit cesty, jak se dostat ze sebedestruktivní spirály.

**Text encykliky:** odstavce 163-181 **Četba z Písma:**  Job 38, 1-18

Přes mnohé těžkosti se prosadila tendence vnímat planetu jako vlast a lidstvo jako národ, který obývá společný dům. Vynalézavost v technologickém vývoji nedokáže sama řešit současné obtíže – je nezbytná celosvětová součinnost k přiměřené péči o stvoření a přístupu ke zdrojům (např. pitné vody). Neexistuje-li rozvoj obnovitelných energií, je legitimní volit méně škodlivé alternativy pro odložení velmi škodlivých fosilních paliv. V tom přispěla mnohde sama společnost nasazením a angažovaností, zatímco politika a průmysl reagují pomalu. Světové ekologické summity nebyly schopny přiměřeně odpovědět na očekávání kvůli nedostatečné politické rozhodnosti. Již  r. 1992 v Rio de Janeiro zazněly opravdu inovativní a prorocké závěry, leč byly minimálně uskutečňovány, neboť chybí adekvátní kontrolní mechanismy. Překážkou jsou postoje těch zemí, které upřednostňují národní zájmy před globálním společným dobrem. My věřící nemůžeme neprosit Boha za pozitivní vývoj takových jednání.

Mnohdy dochází k penalizaci chudším rozvojových zemí za znečištění, přičemž vyšší díl by měli převzít ti, kdo v minulosti profitovali z industrializace za cenu obrovských emisí skleníkových plynů. Ani emisní povolenky nepřinášejí žádnou radikální změnu, spíše nebezpečí zneužívání.

Prioritou v chudých zemích musí být vykořenění bídy, ale též s ohledem na ochranu životního prostředí. Zde je třeba mezinárodní solidarity i regulace, aby do těchto regionů mocnější země nepřesouvaly vysoce znečišťující výrobu. Potřebujeme rozvoj mezinárodních institucí s nestranně přidělenou autoritou, aby docházelo k rozvoji chudých oblastí, ale ne za cenu jejich znečišťování.

Každý stát jistě musí sám pečovat o koordinaci svého teritoria. Nejen zamezit špatným praktikám, nýbrž i podpořit dobré a stimulovat hledání nových cest. Politika soustředěná pouze na okamžitý výsledek, konzum a volební výsledek je krátkozraká. Politická velikost se projevuje, když se v těžkých chvílích myslí na společné dobro. Stejně tak je nutná kontinuita – každá nová vláda nemůže měnit směr. I korupce omezuje naplňování práva. Proto je dobře, když společnost prostřednictvím nevládních organizací nutí vlády k adekvátním krokům.

* Jak se může v mé modlitbě projevit starost o přírodu a rozhodování politiků?
* Na čem vidím, jak vyspělý svět ničí (ničil) životní prostředí chudých zemí?
* Jak je pro mne důležité, zda naši politici hledí pouze na okamžitý úspěch, nebo zda mají na mysli dlouhodobé hodnoty?

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

**Podněty k modlitbě – 33. týden v mezidobí**

rok 2021

Milí přátelé, pátá kapitola encykliky Laudato si´ má název Jak se zorientovat a jak jednat. Po nastínění aktuální situace se papež František snaží nastínit cesty, jak se dostat ze sebedestruktivní spirály.

**Text encykliky:** odstavce 163-181 **Četba z Písma:**  Job 38, 1-18

Přes mnohé těžkosti se prosadila tendence vnímat planetu jako vlast a lidstvo jako národ, který obývá společný dům. Vynalézavost v technologickém vývoji nedokáže sama řešit současné obtíže – je nezbytná celosvětová součinnost k přiměřené péči o stvoření a přístupu ke zdrojům (např. pitné vody). Neexistuje-li rozvoj obnovitelných energií, je legitimní volit méně škodlivé alternativy pro odložení velmi škodlivých fosilních paliv. V tom přispěla mnohde sama společnost nasazením a angažovaností, zatímco politika a průmysl reagují pomalu. Světové ekologické summity nebyly schopny přiměřeně odpovědět na očekávání kvůli nedostatečné politické rozhodnosti. Již  r. 1992 v Rio de Janeiro zazněly opravdu inovativní a prorocké závěry, leč byly minimálně uskutečňovány, neboť chybí adekvátní kontrolní mechanismy. Překážkou jsou postoje těch zemí, které upřednostňují národní zájmy před globálním společným dobrem. My věřící nemůžeme neprosit Boha za pozitivní vývoj takových jednání.

Mnohdy dochází k penalizaci chudším rozvojových zemí za znečištění, přičemž vyšší díl by měli převzít ti, kdo v minulosti profitovali z industrializace za cenu obrovských emisí skleníkových plynů. Ani emisní povolenky nepřinášejí žádnou radikální změnu, spíše nebezpečí zneužívání.

Prioritou v chudých zemích musí být vykořenění bídy, ale též s ohledem na ochranu životního prostředí. Zde je třeba mezinárodní solidarity i regulace, aby do těchto regionů mocnější země nepřesouvaly vysoce znečišťující výrobu. Potřebujeme rozvoj mezinárodních institucí s nestranně přidělenou autoritou, aby docházelo k rozvoji chudých oblastí, ale ne za cenu jejich znečišťování.

Každý stát jistě musí sám pečovat o koordinaci svého teritoria. Nejen zamezit špatným praktikám, nýbrž i podpořit dobré a stimulovat hledání nových cest. Politika soustředěná pouze na okamžitý výsledek, konzum a volební výsledek je krátkozraká. Politická velikost se projevuje, když se v těžkých chvílích myslí na společné dobro. Stejně tak je nutná kontinuita – každá nová vláda nemůže měnit směr. I korupce omezuje naplňování práva. Proto je dobře, když společnost prostřednictvím nevládních organizací nutí vlády k adekvátním krokům.

* Jak se může v mé modlitbě projevit starost o přírodu a rozhodování politiků?
* Na čem vidím, jak vyspělý svět ničí (ničil) životní prostředí chudých zemí?
* Jak je pro mne důležité, zda naši politici hledí pouze na okamžitý úspěch, nebo zda mají na mysli dlouhodobé hodnoty?

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