**Pozvání na cestu**

Bylo to na pouti v Medjugorje. Naše skupina se zúčastnila přednášky tamního faráře, který nás po skončení svého poutavého vyprávění vyzval k dotazům. Jeden z našich mladých účastníků namítl: „Proč se zde v Medjugorje tak zdůrazňuje modlitba růžence, když jsou i jiné dobré způsoby modlitby?“

Františkán se příjemně usmál a odpověděl: „Máte pravdu, mladý muži, můžeme se modlit různým způsobem a nechci zde růženec nějak vyvyšovat nad ostatní pozdvižení mysli k Bohu. Ale jmenujte mi jinou modlitbu než růženec, ve které sjednotíte třeba i několik tisíc lidí.“

Růženec se však můžeme modlit i sami. Přitom oceníme, že nás pevná forma modlitby udrží lépe v pozornosti, než když jenom rozjímáme. Zároveň tak prožíváme nejdůležitější události mesiášských dějin spásy v naší osobní odpovědi.

Přestože řád této modlitby je neměnný a opakováním stejných slov i rytmický, skrývá v sobě nepopíratelné tajemství. Zalíbení v růženci získáme jedině tak, že se jej budeme modlit.

Růženec je modlitba mariánská, ale dá se prožívat christologicky, když každý „Zdrávas“ vrcholí ve slovu Ježíš. Takto prožívaný růženec doporučil bl. Jan Pavel II. i k adoraci Nejsvětější svátosti.

Svatý Pio z Pietrelčiny se modlil růženec všude a pořád. Nikdo neví, kolik růženců se denně pomodlil. V tom je asi nedostižný, ale je nám příkladem, že se můžeme růženec modlit například při čekání na trolejbus, při cestování, při docházce kamkoliv.

Takto je růženec doslovně modlitbou na cestu. Toto vydání Cesty obsahuje pozvání k modlitbě růžence v měsíci říjnu v kostele svatého Vojtěcha. Je pozváním na společnou cestu s Pannou Marií za Ježíšem.

S Pannou Marií, Matkou Boží i Matkou církve, která je tak průvodkyní každého z nás.

**Taková byla svatá Hedvika…**

Kněžna Hedvika vstala jednoho zimního rána hodně pozdě. Proč jsem tak zaspala, diví se sama sobě. Á, sněží, díky Bože za vodu, která takto padá na naši zem. Vyprahlá pole dala v loňském roce malou úrodu a lidem dochází zrní. Och, Bože, vzdychá Hedvika, mnohé matky už nemohou podat dětem ani krajíček chleba. Jediným útočištěm jsou kláštery, které však vyprázdňují své zásoby. Musím jednat, a to hned. Lidé musí přečkat zimu…

Kněžna se obléká, upravuje si vlasy a spěchá do knížecí kanceláře. Dnes zasedá soud, musím být u toho. Vchází, když je vynášen rozsudek. Soudce přerušuje svou řeč a spolu se dvěma přísedícími úředníky se uklání hradní paní. Kněžna jim lehkým přikývnutím odpovídá, ale zároveň už upírá svůj pohled na souzeného. Je to mladý muž, ale jak hubený! Jeho plášť je tak ubohý! Copak asi provedl, pomyslí si kněžna a dává rukou pokyn soudci, aby pokračoval.

Soudce se hluboce nadechne a vyhlašuje: Nájemce se odsuzuje k zabavení veškerého osobního majetku a zbytek dluhu splatí prací na knížecích polích.“

„Běda, běda,“ zanaříká odsouzený, „mým jediným majetkem je chýše a stůl v ní. Copak mě vyhodíte se ženou i dětmi na mráz?“

„Z léna jsi nezaplatil už druhý rok nic. Tvůj trest je zasloužený.“

Rolník rozhodí bezmocně rukama a zanaříká: „Bylo tak strašné sucho…“

Kněžna Hedvika povstává a vzápětí vyhlašuje: „Uděluji odsouzenému milost a vymazávám jeho dluhy. Pole v lénu se mu ponechávají, snad bude moci příští rok zaplatit.“

„Ale paní kněžno…“ protestuje soudce, „co by na to řekl kníže Henryk?“

„S manželem jsme zajedno v tom, že chudým náleží pomáhat. Propusťte ho v pokoji!“

Soudce se neodváží dál protestovat. Jakmile rolník odejde, Hedvika nařizuje: „Z knížecí moci zastavuji všechny soudní procesy s těmi, kteří nemohli zaplatit nájem za pole. Do zítřka mně podáte zprávu, kolik nadbytečného obilí můžeme z našich sýpek rozdat potřebným.“

„Ale takto nebudeme mít za chvíli sami co jíst,“ vpadá kněžně do řeči soudce.

Hedvika se však pokračuje: „Pokud se zpronevěříte tomuto úkolu, budete propuštěni.“

Kněžna odchází za ticha a zanechává zmatené úředníky. Zamíří do kaple, kde kleká na zem před svatostánek: „Ježíši,“ modlí se, „tolik bídy je na zemi, pomoz všem ubohým.“

Jako ozvěnu svých slov slyší ve svém nitru: „Hedviko, ty jim pomůžeš.“

Zanedlouho přijímá kníže Henryk Brodaty své nejvyšší úředníky. Vyslechne jejich stížnost na dobročinnost kněžny a pak se na ně osopí: „Slovo kněžny platí stejně jako slovo mé. Také já vám nařizuji, abyste vykonali to, co vám přikázala.“

Hedvika je stále pohroužena do modlitby, takže ani neslyší vrznutí dveří. Vytrhne ji až lehké pozvednutí paže. Prudce se otáčí: „Henryku, co si přeješ?“ osloví něžně svého muže.

„Pojď se nasnídat,“ vyzývá ji kníže.

Jak mohu jíst, když tolik lidí hladoví!“

„Pomůžeme jim a ostatní nechej na dobrém Bohu, postará se. Nesmíš zeslábnout a onemocnět. Kdo by potom pomáhal tvým chudým?“

Hedvika se usměje a vloží ruku pod paži svého muže. Její tvář je přitom prozářena radostí, jakou prožívají jenom světci a světice Boží.

**Poutní mše svaté ke cti svaté Hedviky budou v v úterý 16. října v 6 a v 7 hod. a neděli 20. října v 10 hod.**

**Taková byla Alžběta…**

V říjnu jsme si přiblížili svatou Hedviku, patronku Ostravsko-opavské diecéze´i naší farnosti, když zde máme kostel zasvěcený této světici. Nyní si připomeneme světici, která má svátek 17. listopadu. Její krásnou sochu máme na pravé straně hlavního oltáře, jak pomáhá chudým dětem.

Jaká tedy byla svatá Alžběta?

Prstenec mlhy obepíná hrad Wartburg a kněžna Alžběta utěšuje své děti - čtyřletého Hermánka a o dva roky mladší Žofínku: „Nebojte se, mlha spadne, vysvitne sluníčko a půjdete na procházku.“

Sama pro sebe si však povzdechne: Lépe by bylo, kdyby mlha ještě zhoustla a padající listí přikrylo celou krajinu. Aspoň bych neviděla hlad a bídu, která svírá všechny poddané. A to je před námi zima! Už teď jsou lidé vyhublí a živí se kořínky, šípky a planým ovocem.

Děti neradi vidí svou maminku smutnou, a tak se jí Žofínka dere na klín a Hermánek ji utěšuje: Maminko, neboj se, tatínek se vrátí.“

„Vím, že se vrátí, ale stýská se mi po něm,“ odpovídá tiše kněžna a pomyslí si: Kdyby tak děti věděly, jak daleko je Itálie, kolik nebezpečí číhá na cestách. A navíc: v zimě se cestovat přes Alpy nedá. Kdy se tedy, můj miláčku Ludvíku, vrátíš?

Hermánek viní za špatnou náladu i počasí, proto se ptá: „Odkud se bere smutná mlha?“

Alžběta se zamyslí a pak odpovídá: „Nebe pláče nad bídou a hladem lidí.“

„My máme jídla dost, tak se s nimi rozdělíme.“

„Rozdělíme, rozdělíme,“ povzdechne kněžna a vybaví si vzpomínku na finanční radu, která se postavila proti otevření rezervních sýpek. A když zmínila Ludvíkovu pokladnici, vztyčili se všichni rádcí jako hadi a syčeli: „Jenom kníže smí na poklad sáhnout!“

Chůva vidí, že kněžna potřebuje být sama. „Mlha padá,“ vzkřikne radostí a ukáže na prodírající se slunce, „oblečeme se a půjdeme ven.“

Kněžna osamní, ale nesetrvá v pokoji ani chvíli. Rychle do kaple – tam musím načerpat sílu k boji. „Jsem sama proti všem,“ šeptá před svatostánkem a spíná s důvěrou ruce k prosbě: „Ježíši, bojím se, ale půjdu do boje, když mě pošleš. V podhradí sténají tvoji maličcí – chudí a bezbraní… Bojím se jim pomoci, mám strach z hadů, kteří chrání Ludvíkovu pokladnici.“

Dlouho klečí Alžběta před svatostánkem.  Modlí se a vzpomíná, jak sem před pěti lety vstoupila jako nevěsta po Ludvíkově boku. Cítím ho vedle sebe – srdcem ho vidím a slyším. Je tu se mnou! Nejsem tedy sama. Bože, děkuji ti. Jdu bojovat se svým rytířem Ludvíkem.“

Vychází z kaple a urychleně svolává zasedání finanční rady. Když se pánové sejdou, nepustí ke slovu žádného z nich. Bojovně promlouvá: „Znám svoje práva v době nepřítomnosti knížete Ludvíka, mého manžela. Nařizuji otevřít rezervní sýpky a pokladnici, ve které je 64 000 zlaťáků.. Ručíte mi za to, že žádný chudák neodejde z hradu hladový.“

Rádci se oboří na Alžbětu a „bzučí“ jako podrážděné vosy. Ale kněžna volá o pomoc: „Stráže, stráže!“ Nejvěrnější Ludvíkovi vojáci, které tu kníže zanechal k ochraně své manželky, ji obstoupí a stvrdí tak před mocnými rádci, že vojsko stojí za kněžnou.

S novým jarem se vrací na Wartburg i Ludvík, kterému Alžběta zvěstuje: „Přečkali jsme strašnou zimu. Z tvých pokladů a mého jmění jsme živili denně na 900 lidí.“

„Dobře jsi udělala! Bůh mi zase dopřál to štěstí, že jsi zdravá a já mohu být u tebe.“

Na stížnost rádců pak odpovídá: „Nechejte ji, ať prokazuje dobro, nechejte ji, ať dá Bohu všecko, co chce, jen když nedá do zástavy moje hrady, Wartburg a Neunburg.“

A tak Alžběta, neteř svaté Hedviky, může rozdávat obilí k setí. S nadějí, že Bůh dá vzrůst tomu, co lidé vloží do země.

**Světlo v adventu – Sv. Lucie**

Od narození Krista uplynula už téměř tři staletí, když se v Syrakusách na Sicílii narodilo v jedné zámožné rodině děvčátko. Šťastní rodiče prožívali jeho příchod na svět jako nový východ slunce ve svém životě, a proto jí dali jméno Lucie = Světlana. Nezůstalo však pouze u narození, ale s prvním úsměvem, krůčkem a slovem se zář rodinného sluníčka zvětšovala. Ano, Lucie byla hodné dítě a když dospěla do věku krásy mladé slečny, mohl si její tatínek vybírat ženicha v dlouhé řadě uchazečů.

Rodinnou pohodu přerušila nemoc maminky. Lucie sedávala u jejího lůžka, přikládala jí chladivé obklady na čelo a pomáhala překonávat dlouhé noci, když pro bolesti nemohla spát. Zdravotní stav maminky se nelepšil, a tak jí jednoho rána Lucie řekla: „Vydám se na pouť ke hrobu svaté Agáty do Katanie. Budu tam prosit za tvé uzdravení.“

Nemocná povzdechla: „Co si tu bez tebe počnu?“

„Svěřím tě Bohu a dobré služebné,“ odpověděla dcera, „u hrobu velké mučednice ti budu prospěšnější než tady.“

Lucie se vydala na pouť a nemocné se vlekly dny ještě pomaleji než dříve. Potom se jí významně ulevilo, a tak mohla svou dceru přivítat již mimo lůžko. Jak šťastné to bylo shledání! Mamince však neuniklo, že její dcera se vrátila domů změněná. „Co se ti tam stalo?“ ptala se dívky, která odmítala návštěvu ženicha, jehož jí otec vybral.

„Maminko,“ odpověděla dcera, „dosud jsem Bohu sloužila tím, že jsem pomáhala chudým a nemocným. Nyní však toužím udělat ještě něco jiného. Toužím se zcela zasvětit Bohu a nikdy se za nikoho neprovdám.“

„Ale co tvůj ženich?“ zhrozila se matka.

Musí pochopit, že Boha miluji nade všecko. Také jsem mu dosud nic neslíbila.“

„Dítě, dítě,“ povzdechla maminka, „čeká tě těžký boj.“

„Nejsem už dítě, je mi třiadvacet let. Neboj se o mne, Ježíš mně dá sílu vydržet všechny zkoušky.“

Jak si Lucie předsevzala, tak to také udělala. Rozdala všechen svůj majetek a ženichovi řekla, že se zasvětí Bohu a za nikoho se neprovdá. Tatínek jí domlouval po dobrém: „Jako bohatá paní budeš moci pomáhat chudým daleko více než jako žebračka, která nic nemá.“

Lucie mu však odpověděla: „Bůh má své plány, jak budu moci být prospěšná lidem.“

Odmítnutý ženich soptil hněvem a vyhrožoval odplatou. Zakrátko se mu naskytla k tomu příležitost. Tehdejší císař Dioklecián vyhlásil pronásledování křesťanů. Velké množství mučedníků zaplatilo životem za svou věrnost Ježíši Kristu. Odmítnutý ženich dokázal pravou podobu své „lásky“ a udal Lucii císařským úředníkům. „Je křesťankou, velmi horlivou křesťankou, a proto i říši nebezpečnou!“ křičel před soudcem.

Soudcův náměstek Pachasius se znal s Luciinou rodinou, a proto jí chtěl pomoci. Nejprve jí domlouval. Ale když dívka odmítla zradit Krista, přešel k výhružkám. Lucie však zůstala pevná i v následném mučení. Nakonec byla 13. prosince roku 304 sťata mečem.

Svatá Lucie, mučednice, nevěsto Pána Ježíše, oroduj za nás.

 *Památku sv. Lucie, mučednice, si připomínáme 13. prosince*

**Apoštol severu**

Mnoho let byli obyvatelé severní Evropy sužováni nájezdy divokých Vikingů. Připlouvali na rychlých dračích lodích a po zakotvení postupovali dále do vnitrozemí. Kdo před nimi neutekl, toho zahubili. Vyplenili a zničili celá města, kláštery i prostá obydlí vesničanů. Jedině křesťanství mohlo tyto lidi změnit.

Císař Ludvík se ptá svého rádce: „Kdo se odváží jít do země, kde Vikingové upalují lidi na oltářích? Sám bojovný arcibiskup Ebo opustil v hrůze severní kraje.“

„Snad by bylo možno poslat tam kněze, který není bojovný, ale má sílu pokorného srdce. Pán přece řekl: ,Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.´“

„Souhlasím,“ přikývl Ludvík, „ale znáte takového kněze?“

„Ano, znám kněze, jehož srdce nezná strach, ale hoří láskou k Bohu a k duším.“

„Jak se jmenuje?“

„Ansgar. Je mnichem saského opatství v Corvey.“

„Přiveďte ho,“ rozkázal císař.

Ansgar skutečně do dnešního Dánska odjel a v mnoha nebezpečích, kdy mu šlo o život, započal misijní dílo, které znamenalo obrácení Vikingů ke křesťanství.

Vraťme se však do mládí tohoto světce. I on musel bojovat se svou povahou a sklony. Ve vyučování nedával pozor, latinská slovíčka mu nelezla do hlavy a učitelé ho museli trestat.

Jeho přítel Autbert ho napomínal: „Vzpamatuj se přece! Myslíš na všechno možné, jenom o učebnici latiny se nezajímáš.“

Nedokáži to,“ povzdychl Ansgar, „otec by mne měl vzít domů! Nejsem na studia.“

„Hlouposti,“ zabručel spolužák, „dokážeš to, když budeš chtít.“

Jednou otec Paschásius vyprávěl o houslistovi Petru Syglarovi, který pochyboval, zdali se Nebeské Matce líbí jeho hraní. Modlil se k ní, aby mu ukázala, zdali je s ním spokojená. Když ji opakovaně vzýval, snesla se svíce od obrazu Panny Marie na jeho housle. Radost mu zaplavila srdce. Teď vím, že se Panně Marii moje hraní líbí. Jak rád jí budu nyní hrávat!

Ansghar zvolal nahlas před celou třídou: „To bylo krásné!“

Spolužáci se jeho výkřiku smáli, ale otec Paschasius si ho po hodině zavolal a zeptal se ho: „Legenda se ti líbila, Ansgare?“

„Moc,“ přikývl chlapec horlivě.

„Popros ji tedy také, aby tě osvítila.“

Za několik dnů se mu zdál podivný sen. Spadl do hlubokého močálu a klesal do bahna stále hlouběji. Už se mu zdálo, že je ztracen, když se otevřelo nebe a kráčela k němu nebeská Matka. „Vezmi mě k sobě!“ volal tonoucí.

Maria mu však smutně odpověděla: „Jestliže chceš přijít k nám, zanech zahálky a lehkomyslnosti. Jinak do nebe nemůžeš!“

Procitl a slyšel zvon, jak svolává mnichy k půlnočním žalmům. V onu noc slíbil Panně Marii, že bude pilně studovat a věrně plnit své povinnosti.

Změnil se tak, že studoval na výbornou, stal se knězem a misionářem, který necouvl před žádnou překážkou. To, co znamenají svatí Cyril a Metoděj pro naše země, to znamená svatý Ansgar pro národy severní Evropy. Jeho památku si připomíná církev 3. února.

(Zpracováno podle knihy: W. Hünermann, Die Kinder des Lichtes.)

**Pohlednice z Assisi**

Krátce po Vánocích zmizel pan farář tajemně ze své  farnosti. A nevrátil se dokonce ani na neděli. Zastupující kněz k tomu nic neřekl. Na dotaz, kde je pan farář, jen pokrčil rameny.

Vzbudilo to vlnu dohadů a zaručených zpráv. Paní Kopačová zajela přímo k prameni a donesla zprávu z biskupství, že otec Václav čerpá starou dovolenou. Farníci pokývali hlavami a museli přiznat, že jejich farář se skutečně vloni od nich nehnul – vždyť v kostele se kopala elektřina, malovalo se a teprve těsně před adventem zmizelo lešení.

A když se neobjevil u oltáře ani v další neděli, znělo jednohlasně celou farností: „Nadřel se, chudák. Potřeboval si odpočinout od práce i od nás.“

Konec dohadům učinila pohlednice, která došla na druhý den. Byla z Assisi a kněz psal: „Zdravím celou farnost z duchovních cvičení u hrobu svatého Františka. Váš otec Václav.“

Zvláštní lístek a pozdrav dostala rodina místního varhaníka. „Pan farář se nám vrátí,“ jásá nejstarší Marek, který už ministruje pět let.

O dva roky mladší Michal a prvňačka Lidunka se tlačí k mamince, která jim ukazuje na pohlednici dvě starobylé baziliky, kam směřují kroky mnoha poutníků.

Lidunka vystřeluje rukama nahoru a křičí: „Pojedeme tam za panem farářem.“

„A on se mezitím vrátí domů,“ krotí maminka její nadšení.

Marek usměrňuje sestřin nápad, když navrhuje: „Pojedeme tam na dovolenou.“

Naráží tím na velké auto, které si pořídili, aby mohli jezdit i s malou Zdeničkou, která ve svých třech letech zvládá cestování velmi dobře. Tatínek nápad nehází do koše, ale jenom povzdechne: „Našetřili jsme na auto, ale na dovolenou už nemáme.“

„Našetříme,“ skáče tátovi do řeči Michal a běží ke svému prasátku.

Zatřepe jím, ale po vánočním nakupování je prázdné. Smutně vzhlédne k rodičům a odstartuje tak bezradné ticho, které protrhává Marek: „Budeme šetřit a v létě pojedeme.“

Rodiče nechtějí brát dětem nadšení. „Uvidíme,“ nechává si tatínek volná vrátka a myslí si „své“– vždyť co se „natroubí“ svým potomkům o šetření, ale s malým výsledkem.

V příštích dnech je však všechno jinak: nikde nesvítí zbytečně světlo, ve vaně stačí trocha vody, nikdo se neptá po šunce na krajících chleba. V předsíni se objevuje vývěska o stavu elektroměru, plynoměru, vodoměru a ostatních nákladech. Uprostřed mezi tabulkami se skví pohlednice z Assisi.

Nadšení kupodivu vydrží až do prázdnin. „Našetřili jsme na benzin,“ oznamuje tatínek a dává k tomu na stůl hromádku bankovek, které dostal za přesčasovou práci.

„Jedeme!“ křičí Marek a odstartuje tak bujaré veselí.

Radost začíná už doma. A co teprve až rodina dorazí do Assisi k sv. Františkovi, který ve skromnosti viděl základ radosti.

Skromnosti učí světec i dnešní mnohdy rozmařilý svět, který musí všechno mít, ale štěstí si stejně nekoupí. Vydejme se Františkovou cestou, i když do Assisi třeba nepojedeme.

**Milosrdný bratr**

Psal se rok 1538 a ve španělské Granadě se 20. ledna konala velká pouť ke cti svatého Sebastiána. Chrám byl plný lidí – vždyť kázal slavný Jan z Avily. Mezi věřícími stojí také třiačtyřicetiletý Jan, který má za sebou pohnutý život. Už jako dítě utekl z domu - maminka z toho zármutkem umřela a otec se stáhl do ústraní jednoho kláštera. Ujali se ho pěstouni, kteří ho měli moc rádi, ale i od nich odešel, když mu nabízeli dokonce svou dceru za ženu a k tomu veškerý rodinný majetek. Stal se vojákem a nevedl vůbec příkladný život. V posledních letech se stal pouličním prodavačem a nakonec knihkupcem.

Jan naslouchá kázání a svědomí se v něm bouří. Tolik darů jsem od Boha dostal, a tak nedobře jsem žil. Co mně Bůh řekne, až před něho předstoupím na konci svého života?

Kazatel volá do ztichlého chrámu: „Změňte se, dokud je čas! Odproste Boha a začněte nový život!“

Jan už nemůže snést výčitky svědomí, vrhá se na zem, rve si vlasy a trhá na sobě oděv. Škrabe si nehty do tváře a volá: „Bože! Milosrdenství!“

Vybíhá na ulici, ale i tam se chová jako pominutý: křičí a válí se po zemi. Lidé nechápou jeho bolest, a tak ho zavřou jako blázna do tamního ústavu. Čtyřicet dnů je na samotce a snáší hrdinně tehdejší drastické způsoby léčení. Modlí se: „Bože, ty bolesti a útrapy ti obětuji, abych alespoň trochu napravil, co jsem v životě udělal. Až vyjdu ven, tak budu jiný člověk. Budu se starat o nemocné – a to jinak, než je tomu tady.“

Z blázince jde rovnou do nemocnice, ale brzy tento útulek opouští, protože je tam málo léků a obvazů. Přitom slibuje sám sobě: „Moji nemocní budou na tom mnohem lépe.“

Kupuje dům, ve kterém zřizuje nemocnici se 47 lůžky. Sám jde příkladem, s nemocnými často hovoří, shání pro ně dobré léky a převazuje jejich rány. S láskou musejí pečovat o trpící i jeho spolupracovníci. Taková péče však stojí moc peněz. Proto Jan chodí po ulicích, navštěvuje bohaté lidi a volá: „Pomáhejte chudým a nemocným, a tak pomůžete vlastně sobě. Vždyť blahoslavení jsou milosrdní, protože sami dojdou milosrdenství.“

Žebrá o peníze, ale na dobrou péči vydělá málo. Je zadlužený a nemocnice je před uzavřením. Ale nevzdává se. Odchází do Valladoidu, kde se nachází královský dvůr. Tam vyprosí pro své nemocné tolik darů, že může mírnit bolesti a léčit ještě lépe než dosud.

Je šťastný, že ve své nemocnici může léčit tělo, ale také se starat o duši: k nemocným docházejí kněží, pravidelně se slouží mše svatá, samozřejmostí je společná ranní a večerní modlitba. Deset roků se nasazuje pro potřebné dnem i nocí. Je to radostné výročí, ale Jan se modlí: „Můj Bože, cítím, že mně ubývá sil. Co bude s nemocnicí, až tu nebudu? A nemělo by se dílo milosrdenství šířit dál do dalších měst a zemí? Ano, mám už kolem sebe skupinku obětavých mužů, kteří smýšlejí jako já. Není to zárodek velkého společenství milosrdných bratří? Můj Bože, poraď mi, co mám dělat dál.“

Bůh slyšel jeho modlitbu a také mu poradil. Jan založil řád milosrdných bratří. Bylo jich dvanáct, když Jan vyčerpaný prací a starostmi umíral ve svých 55 letech. Držel v ruce obrázek ukřižovaného Spasitele a šeptal: „Ježíši, Ježíši, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“

Jeho následovníci se vydali postupně do celého světa a zbudovali do dnešní doby téměř 200 nemocnic, ve kterých je 40.000 lůžek pro nemocné. Kdo se s nimi setkal, může potvrdit, že jejich láska k nemocným je taková, jakou vyžadoval svatý Jan z Boha.

(Svatého Jana z Boha si v církvi připomínáme 8. března - ve výroční den jeho smrti.)