

 **Nedbalost k Božímu daru je zrcadlem netečnosti k potřebným**

***Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství…***

*Tobiáš 4;16*

Paradox z nejsmutnějších – podle údajů OSN v roce 2016 hladovělo 815 milionů lidí, ale třetina všeho jídla vyprodukovaného na světě se vyhazuje nebo znehodnocuje. Podle některých odhadů by takové množství potravin zabezpečilo potřeby čtyřnásobku hladovějících. Jistě, jsou to zcela úhrnná čísla vypovídající o mnoha těžko porovnatelných situacích v různých koutech světa – těžko si představit, že by školní svačinka zahozená do koše naším potomkem někde na Vysočině mohla pomoci stejně starému chlapci někde v Myanmaru. Přesto je důležité si tyto skutečnosti připomínat a nenechat se od nich odvádět poukazy na údajnou nespojitost těchto jevů. Ne náhodou se OSN věnovala problematice plýtvání potravinami v předloňské kampani “*Thing.Eat.Save*.” Díky kampani se povedlo na jedné straně podnítit a na straně druhé zejména propojit tisíce malých aktivistických spolků i velkých institucí. V návaznosti na tuto kampaň OSN teď zaměřila jeden z globálních cílů do roku 2030 na změny ve spotřebních a výrobních zvyklostech. A v důsledku toho by měla být současná úroveň plýtvání jídlem, tedy asi přibližně 1,3 miliardy tun jídla za rok, snížena do roku 2030 na polovinu.

Někdy je ovšem obtížné přesvědčivě propojit takové nesporné globální cíle s naší běžnou každodenností a domácím prostředím. Alarmující obrázky hladovějících dětí v Sahelu, Bangladéši nebo jinde v Africe a v Asii překrývají v našem povědomí informace o tom, že i v naší rozhodně nikoli chudé zemi jsou děti, které nemají možnost stravovat se ve školních jídelnách, dále lidé bez domova, ohrožené rodiny zejména ty neúplné s více dětmi a mnoho seniorů, jimž pravidelné příjmy nepostačují na pokrytí životních nákladů. Situaci takových lidí naopak dobře znají nejrůznější charitativní organizace jako Charita, Naděje, Armáda spásy, a dnes už nespočet dalších. Ty pak ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, jednotlivými potravinovými bankami a řadou obchodních i podnikatelských institucí usilují o předcházení nežádoucímu znehodnocování potravin tak, aby se tyto potraviny dostaly k potřebným lidem. „Poptávka je obrovská a převyšuje nabídku. Pomoc by potřeboval zhruba dvojnásobný počet lidí, a i současní klienti by odebírali více potravin, pokud by byly k dispozici,“ říká Věra Doušová, předsedkyně Potravinové banky Praha. To přesvědčivě dokládá skutečnost, že i v našem zcela neexotickém prostředí je pro mnohé spoluobčany i obyčejné zdolávání nesnází každodennosti často velmi svízelné.

Zdaleka nejde jen o kontrast – i v Česku se každý rok zbytečně vyhodí 729 tisíc tun jídla, zatímco zhruba milion lidí tu žije pod hranicí chudoby. Měli bychom si přiznat, že takové kontrasty postupně narůstají a stupňují se právě tím, že zapomínáme na naprostou nesamozřejmost plodů země a práce, Božích darů, ale ani neumíme takové zásadní věci vtělit do běžných zvyklostí našeho života tak, aby si i každý školák nenásilně osvojil úctu k tomu, z čeho jsme živi, a aby ho takto získaný postoj přirozeně a bez naléhání brzdil při neuváženém a bezmyšlenkovitém zacházení s potravinami

Naučíme-li se sami naši hojnost poměřovat vědomím potřebnosti druhých, v úhrnu to může pomoci mnoha bližním.

Václav Malý, biskup

Předseda Rady Iustitia et pax ČBK

7. 11. 2017