Еще сто лет назад большинство людей питались самой простой пищей, недоедали и могли позволить себе мясо только по праздникам. Сейчас мы едим лучше и разнообразней, чем короли прошлых эпох: покупаем фрукты из теплых стран или дары моря, расположенного от нас за тысячи километров. Благодаря химическим удобрениям и индустриализации сельского хозяйства жители многих стран практически забыли о голоде и голодной смерти, вечных спутниках аграрной цивилизации. Притом что население Земли за столетие увеличилось в четыре раза, а доля занятых в сельском хозяйстве радикально сократилась.

Ještě před sto lety se většina lidstva živila pouze těmi nejzákladnějšími potravinami, byla podvyživená a maso si mohla dovolit pouze o speciálních příležitostech. Dnes jíme lépe a různoroději než králové v dobách minulých; můžeme si koupit exotické ovoce nebo plody z moře, které se od nás nachází tisíce kilometrů. Díky chemickým hnojivům a industrializaci zemědělství obyvatelé většiny států nevědí, co je to hlad a vyhladovění, největší strašáci dřívějších civilizací. I když se počet obyvatel za posledních sto let zčtyřnásobil, počet osob zaměstnaných v zemědělství se radikálně snížil.

Ještě před sto lety většina lidí konzumovala prostou stravu, což vedlo k jejich podvyživení. Maso si pak dokonce mohli dovolit jíst jen o svátcích. Dnes se stravujeme pestře a podstatně lépe, dokonce i lépe než vládci z předešlých epoch. Máme totiž možnost si nakoupit ovoce z teplých krajů a také mořské plody, přestože je od nás moře vzdáleno tisíce kilometrů. Díky chemickým hnojivům a industrializaci zemědělství navíc obyvatelé mnoha zemí mohli prakticky zapomenout na staré známé společníky agrárních civilizací – hladomor a smrt s ním spojenou. Avšak navzdory tomu, že se populace na planetě během století zčtyřnásobila, došlo k radikálnímu snížení počtu zaměstnaných v zemědělství.