Světový den populace připadá na jedenáctého července a připomínáme si ho od roku 1989. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to svátek, který bychom měli, s nadsázkou řečeno, slavit všichni spolu, najednou, bez rozdílu. Pomyslně si v jeden okamžik na celé zeměkouli symbolicky připít a popřát si vše dobré. Je ale důvod k oslavám? Máme se všichni na světě tak dobře, abychom mohli pozvednout číši šampaňského a nepociťovali přitom výčitky svědomí, že někde lidé ještě stále živoří? Co vlastně víme o životě v oblastech, které bychom často navíc i těžko hledali na mapě? Jak na tom vlastně ona populace je?

Organizace spojených národů vyhlásila jedenáctý červenec Světovým dnem populace především proto, aby upozornila na její problémy. Svět, to jsou lidé bohatí a chudí, přičemž chudých, nemocných a nevzdělaných není právě málo. Zásadních problémů, které musí mladí i staří v těchto částech zeměkoule řešit, a které vlastně musíme potažmo řešit my všichni, protože obýváme jednu planetu, je více než dost.

Jen namátkou: velká chudoba, rostoucí hrozba AIDS, vysoká dětská úmrtnost, zvyšující se lidnatost, nerovné postavení mužů a žen ve společnosti. To vše jsou problémy, které přetrvávají i v jedenadvacátém století a trápí velkou část pupulace.

Víte, kolik lidí trpí nedostatkem potravy? Více než osm set milionů. To je osmdesátkrát více lidí, než kolik jich žije v České republice. Pro sytého je to docela nepředstavitelné číslo. A není to ani zdaleka jediný problém, který populaci sužuje!

V roce 1987 překročil počet lidí na zeměkouli psychologickou hranici pěti miliard. Zeměkoule není nafukovací, všichni jsme její obyvatelé, bez ohledu na naše příjmy, zdraví, společenské postavení a rodinu, do níž jsme se narodili. V celosvětovém měřítku, ať už se nám to líbí nebo nelíbí, jsme do určité míry jsme jeden druhému sousedem.