*«Якби моя воля, я б дав людям можливість жити набагато довше. Могло б вийти дуже цікаво, адже їм треба буде прожити сотні років, тоді вони, можливо, почнуть замислюватися, чи варто завдавати стільки шкоди природі та екології»*

*Террі Пратчетт*

Наука швидко рухається вперед. Ми, Люди Розумні, вже не схожі на наших нерозвинених пращурів. Ми винаходимо вакцини, програмуємо клітини, досліджуємо гравітаційні хвилі… В кінці кінців ми – пілігрими космосу! Не забуваймо, що у всього є інша сторона. Хоча ми і думаємо що вже далеко відійшли від людино-мавп, проте практика показує, що ми робимо все те саме. Ми воюємо, віримо в містичних істот, живимо одним днем, не задумуючись зовсім про події наступних десяти, двадцяти, ста років. Робота заводів, вирубка лісів, забруднення повітря – все це спричиняє парниковий ефект і лише одиниці з нас ставляться до цього серйозно.

Причин, що спонукають нас звернутися до цієї проблеми є дуже багато і вони всі впливають на нас безпосередньо. Природа – живий, постійно функціонуючий організм. Так само як пише Пауло Коельйо: «Кожна людина на землі, чим би вона не займалася, грає ключову роль в історії світу», так само кожний з елементів екосистеми (як-от температура повітря чи кількість опадів) є головними. Отже, порушення хоча б однієї ланки взаємопов’язаних явищ призводить до руйнування ланцюга природи.

Виходячи з цього ми можемо стверджувати, що проблеми флори і фауни – наші безпосередньо. Відходячи від теми, важливо буде для декого нагадати, що люди – така сама невід’ємна частина природи як повітря, дерева або комахи. Час від часу ми забуваємо це і вважаємо себе окремими від природи, хоча все діаметрально протилежно. Добре, тоді що ж це за проблеми? О, читачу, їх десятки! Стрімке збільшення температури, танення льодовиків, кислотні дощі, діри в озоновому шарі, забруднення хімічними відходами та відходами нафтовиробництва, вимирання видів тварин та рослин, знищення гектарів родючої землі… І це лише деякі з них.

Як уже було зазначено раніше – все взаємопов’язано в живому світі, тому на прикладі однієї чи кількох проблем можливо пояснити тему екологічної катастрофи в цілому. Візьмемо, наприклад, найпоширеніший приклад – глобальне потепління. Чи воно справді існує? Коротка відповідь – так. Чим воно загрожує? По-перше, різкою зміною клімату, що в свою чергу є смертельним для деяких видів тварин, а порушення харчового ланцюга – для більшості видів і для людини також. Як приклад згадаймо мамонтів чи динозаврів – вони зникли саме через зміну клімату. По-друге, що логічно, надзвичайно спекотною погодою. Аномальна спека кожного року забирає життя тисяч людей і тварин, призупиняє функціонування міських агломерацій. Також, як не дивно, глобальне потепління викликає не тільки аномально високі температури, а й дуже низькі. Через зупинку циркуляції атлантичних меридіальних течій виникає охолодження Британських островів, Європи, Півничної Америки. Окрім того, не забуваймо про танення льодовиків. Ця подія вкрай небезпечна не лише зникненням багатьох видів, а й підвищенням рівня океану, що призводить до цунамі.

Підводячи підсумки, хочу звернути твою увагу, любий читачу, що я не використовувала майбутній час описуючи наслідків екологічної катастрофи, а все тому, що вищесказане відбувається уже зараз. Так, всі ці жахливі речі як землетруси, засухи, цунамі, техногенні катастрофи – все це наші реалії. І якщо поки що це не стосується нас особисто, то дуже скоро все зміниться. Головна ідея, яку я хочу донести – *ми не можемо розвернути назад події що вже розпочалися, але ми можемо їх уповільнити та зробити не такими фатальними.*

Як можна допомогти? Ну, способів багато – вибирай який по душі: сортуй сміття, економно використовуй воду, електроенергію та тепло, саджай дерева, скорочуй споживання паперу, не купуй зайвого, підтримуй молоді проекти по заміні неекологічніх матеріалів екологічними. Аби тільки були час, сили та бажання.

Наприкінці хочу лише попросити тебе, мій любий читачу, пам’ятати такі слова: *Мы не вище природи – ми і є сама природа.*