**Na začátku cesty**

Juliane Koepckerová měla oba rodiče zoology, kteří založili v srdci peruánského deštného pralesa výzkumnou stanici. Tehdy bylo Julianě čtrnáct let a dva roky doprovázela své rodiče při vědeckých výpravách do džungle.

Vrátila se do Limy, kde dokončovala studium na střední škole. Na Štědrý den roku 1971 nastoupila sedmnáctiletá Juliane s matkou do letadla, které je mělo dopravit za otcem do Panguany. Vletělo však znenadání do bouřky. Poslední, co cestující vidí, je oslepující bílá záře nad pravým křídlem. Juliane slyší matku vedle sebe, jak říká: „Tak, to je konec.“

Juliane si uvědomuje, že sedí stále připoutaná na sedadle, ale sama v prostoru a prudce klesá. Její rychlost není vražedná jenom proto, že trojsedadlo plní funkci křidélka, které klesající předmět roztáčí a podobá se tak padajícímu javorovému semenu. V uších jí burácí vzduch a pás ji tak tlačí, že nemůže dýchat. Ztrácí vědomí, probouzí se, visí hlavou dolů. Vidí pod sebou džungli, ale pád do korun stromů, které ztlumily její rychlost, nevnímá. Probouzí se na zemi v mokru pod sedadlem. Nemůže vstát, proto proleží zbytek dne i následující noc. Teprve v průběhu dopoledne se jí podaří postavit se na nohy. Má opuchlé oči, takže téměř nevidí, zlomenou klíční kost a hlubokou ránu na lýtku, která kupodivu nekrvácí.

Je v tropickém pralese. Odevšad se ozývá cupitání, šelestění, třepotání, bzučení, bublání, cvakání, pískání a vrčení. Pozor - v pnoucí vegetaci se skrývají hadi.

Je tu velké množství hmyzu. Ten je skutečným vládcem džungle. Brouci, mravenci, bodavý hmyz, motýli. Komáři, kteří rádi sají krev. Mouchy, jež kladou vajíčka pod kůži a do otevřených ran. Teď používá Juliane znalosti z pobytu v džungli. Jsou nezbytné pro přežití.

Marně hledá matku, nějaké stopy po havárii letadla, najde sáček bonbonů. Z pramínku se stává říčka, má tedy nezbytnou vodu. Raduje se: kde je řeka, nemohou být daleko ani lidé. Je období dešťů, neroste ovoce a většina pralesní vegetace je jedovatá. Po vycucání posledního bonbonu už nic nejí. Pátý nebo šestý den putování zaslechne volání hoacinů. Poblíž tedy musí být řeka, a tedy i lidé. Dívka se raduje z naděje v brzké vysvobození.

Břeh je hustě porostlý. Navíc tam určitě sídlí nebezpečné trnuchy. Musí tedy plavat. V hluboké vodě trnuchy nejsou, ale pozor na piraně, ale ty jsou jen ve stojatých vodách. Juliane ví o kajmanech. Ale ti sami většinou neútočí. Je třeba se jim vyhnout v proudu vody. Nejhorší jsou noci. Komáři nebo kousavé mušky jí nedovolí usnout. Drobný hmyz se jí pokouší vlézt do uší a do nosu. V takových chvílích propadá beznaději.

Vodou naplňuje žaludek, nic nejí, je příšerně unavená, Devátý den ve vodě má Juliane halucinace: na břehu vidí dům, slyší kvokání slepic.

Desátý den musí přelézat klády a dávat pozor, aby si nic nezlomila. Večer nalézá břeh z oblázků. Zdřímne, ale brzy se probouzí. Protírá si oči. Loďka. Nejsou to zase halucinace? Dotýká se jí. Vidí cestičku, ale trvá jí hodiny, než se zesláblá dovleče pod přístřešek. Ale nikdo tam není. Ani po celou noc. Nikdo nepřichází po celý den, když prší. Odpoledne déšť ustává. Měla bych jít dál – tak jí radí rozum. Poprvé jeho radu neposlouchá, protože se nemůže zvednout. Padá soumrak, když zaslechne hlasy. Nemůže tomu uvěřit. Určitě se jí to jenom zdá jako tolik věcí předtím. Pak se objevují před ní tři muži, zůstanou ohromeně stát. Trosečnice je osloví španělsky: ***„Přežila jsem havarii letadla LANSA. Jmenuji se Juliane.“***

Juliane přežila katastrofu jako jediná z 92 cestujících a členů posádky. Než ji 3. ledna 1972 našli lesní dělníci, strávila v džungli jedenáct dnů. Přežila proto, že džungli znala a respektovala její zákonitosti, vyhýbala se nebezpečím a stále věřila, že se zachrání.

 *Podle Readers Digest, Když jsem spadla z nebe, 7/ 2013.*

**Jsme na začátku školního roku. Nečeká nás snad cesta džunglí, ale nástrah i nebezpečí bude dost. Držme se osvědčených pravidel Desatera a Ježíšových rad, vyhýbejme se příležitostí ke hříchů, abychom šťastně dorazili do cíle cesty. Mějme víru, že s Ježíšem půjdeme správným směrem.**

**Jako Panna Maria**

Adélka, černovlasá hnědoočka, která v září udělala velekrok z prvního na druhý stupeň základní školy, má moc ráda svou babičku. Každý den za ní zajde, i kdyby to bylo někdy na krátko. Ale ať je času sebeméně, tak nikdy babička s vnučkou nevynechají společnou modlitbu.

Obvykle se babička zeptá: „Jaký desátek je dneska na řadě?“

Tentokrát Adélka odpovídá: „Včera jsme růženec zakončily, dneska se modlíme ,kterého jsi z Ducha svatého počala´.“

„Dobře,“ schválí volbu babička, omotává si růženec kolem ruky a začíná se modlit: „Otče náš…“.

Při jednotlivých „zdrávasech“ si děvče představuje Pannu Marii, jak se nejprve leká archanděla Gabriela, pak slyší jeho výzvu, že se může stát Matkou Božího Syna. Adélka se stále znovu vrací k tichu, které zavládlo v nazaretském domku. Maria může odpovědět, že se souhlasí a stane se bohorodičkou. Může však říci také „ne“, a Pán Bůh by se na ni nezlobil, vždyť on dává svobodu každému člověku.

Ticho trvá jenom chviličku, neboť Maria odpovídá: „Ať se mi stane podle tvého slova“.

Také babička prožívá tajemství zvěstování a její srdce je plné vděčnosti k Marii, že na sebe vzala mateřství Božího Syna, které bude spojené s utrpením.

Modlitba desátku prvního tajemství radostného růžence končí, babička vnučku na dobrou noc hladí a tiše říká: „Adélko, buď jako Maria, která vždycky odpověděla Pánu Bohu ,ano´.“

„Jasně, babi, chci být jako Maria,“ odpovídá děvče už ve dveřích.

Pak už je babička sama a v duchu Adélce žehná.

Na druhý den ve škole čeká Adélčinu skupinu v angličtině nemilé překvapení. Učitelka oznamuje: „Jedna z vás, děvčata, co máte jedničku, musí přestoupit do druhé skupiny. Rozhodneme to na konci hodiny.“

„Proč?“ ptá se Kristýna a její hlas přitom prozrazuje vzdor a naštvání.

„Skupiny musí být vyrovnané,“ odpovídá učitelka a nemíní se o tom už více bavit.

Je to těžké rozhodování. Každá z holek totiž ví, co to bude znamenat: sednout si k Ríšovi, který potřebuje pomoc. Adélka bojuje sama se sebou. Je přesvědčena, že ji učitelka neobětuje, takže může být v klidu. Ale není. Stále znovu se jí vrací otázka: Co by udělala Maria?

Po skončení hodiny na opakovanou výzvu zvedá ruku, že přestoupí. Než dojde z jazykové učebny do třídy, tak už to Ríša ví. Usměje se na ni a ona na něho. Je jí přitom u srdce dobře. Podobně jako Marii, když řekla Bohu své ,ano´.

Večer se pak Adélka modlí s babičkou desátek tajemství, ve kterém Maria spěchá za Alžbětou, aby jí pověděla, že bude Matkou Vykupitele. A Alžběta jásá…

I babička je šťastná, když jí vnučka sdělí, co se stalo ve škole. Raduje se, protože její Adélka se podobá Panně Marii, která řekla „ano“, i když věděla, že to nebude mít vůbec lehké.

**Pomáháme duším v očistci**

Rabbi Tanchum vypráví:

*Na pohanské plachetní lodi, která plula Středozemním mořem, bylo také židovské dítě. Rozpoutala se prudká bouře. Každý cestující se klaněl svému bůžkovi a vzýval ho o pomoc. Když všichni viděli, že to není nic platné, řekli židovskému dítěti: Vstaň taky, synku, a volej ke svému Bohu! Slyšeli jsme, že On vám odpovídá, když k němu voláte – protože je mocný.“*

*Dítě ihned vstalo a z celého srdce volalo k Bohu. Bůh jeho modlitbu vyslyšel a moře se utišilo.*

*Když cestující vystupovali na souš, každý šel po svých nákupech, jen židovský chlapec ne. Říkali mu: „Nechceš si taky něco koupit?“*

*„Já, takový ubohý cizinec?“*

*Lidé mu řekli: „Ty že jsi ubohý cizinec? To my jsme ubozí cizinci, protože my jsme tady, ale naši bohové jsou v Římě nebo v Babylonu. Ano, i ti, kdo si vzali své bůžky s sebou, byli jimi zklamáni. Ale ty, ať jdeš kamkoli, tvůj Bůh je s tebou.“*

A rabbi k tomu dodává: „V Písmu je psáno: „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme?“ (Dt 4,7)

Pravdu, že Bůh je s námi všude a že se nemusíme nikde a nikdy bát, si můžeme uvědomit nyní v listopadu, když procházíme našimi hřbitovy a modlíme se u hrobů našich blízkých anebo i neznámých lidí.

Křesťan se nemusí bát ani smrti, i když je to cesta, kterou ještě nikdy nešel. Stačí jenom podat ruku a Ježíš nás převede při smrti z tohoto světa do nového života.

A co duše v očistci? I o každé z nich Pán Ježíš ví. Tak rád by je vzal všechny k sobě do nebe! Ale ony ještě nemilují Boha nadevšecko a bližního jako samy sebe. A musí napravit to zlé, co zde na světě udělaly a dosud to nějakým dobrem nesmazaly. A v tom jim můžeme pomoci. Tím největším dobrem je modlitba, mše svatá, dobré skutky, které přineseme za ně, prostě jim pomůžeme.

A tuto pomoc můžeme udělat kdekoliv, protože kdekoliv se můžeme modlit, vždyť všude je Bůh.

**Co potřebujeme ke štěstí**

*Babička Helenka uvařila svému vnukovi Ondráškovi oběd. Ale on se v jídle jenom vrtal a jedl málo. „Proč jsi tak smutný?“ zeptala se ho babička.*

*Chlapec odpověděl: „Babi, když mi někdo dává jídlo, které mi nechutná, napadají mi smutné myšlenky.“*

Děvčata a kluci, o Vánocích jsme měli samé dobré obědy. K tomu jsme zobali cukroví a trhali kolekci ze stromečku. A když se k tomu přidaly prázdniny, tak na smutek nebylo ani pomyšlení. Ale co teď? Vánoční prázdniny jsou pryč. Také obědy jsou střízlivé a čekají nás týdny, ve kterých budeme bojovat o dobré pololetní vysvědčení.

Máme právo být smutní a naštvaní na celý svět?

*Lukáš se moc těšil na vánoční prázdniny. Hned na Štěpána odjel s rodiči na hory lyžovat. Přivítala ho tam báječná sjezdovka slunečným počasím, kvalitním sněhem.*

*Lukáš vyjel nahoru a pokochal se pohledem na nádhernou horskou krajinu. Zamával rodičům a spustil se dolů. Lyže mu pod nohama svištěly, rychlost se zvyšovala. Věděl, že by měl zpomalit. Cítil pohledy rodičů. O to víc toužil vyniknout, sklidit uznání za bravurní jízdu.*

*Napříč sjezdovkou se však vydala skupinka kluků. „Uhněte!“ zakřičel na ně Lukáš.*

*Uslyšeli ho až na poslední chvíli. Lukáš musel prudce zabočit doprava, aby se dostal do mezery mezi lyžaři. Ale další oblouk nezvládl. Lyže se mu zkřížily a on se zastavil až po několika kotrmelcích.*

*Tatínek sledoval jeho pád shora. Když zůstal jeho syn bez hnutí ležet, sjel k němu.*

*„Vstaň, tu nemůžeš ležet,“ vyzval ho, když k němu dorazil.*

*„Nejde to,“ odpověděl mu zjevně šokovaný hoch.*

*„Jel jsi jako blázen a podle toho dopadlo,“ brblal tatínek, když mu pomáhal na nohy.*

*Ale nešlo to. Noha byla zlomená. Přivolaná horská služba jej odvezla do nemocnice, kde s rodiči přivítal nový rok.*

*Z nemocničního lůžka sleduje děti, jak jdou po prázdninách poprvé do školy.
Většinou moc nadšené nejsou. Jak rád by šel Lukáš s nimi. V duchu se vítá ve třídě se všemi kamarády a ukazuje paní učitelce vypracovaná cvičení, kterými si chtěl zlepšit známku.*

*Je smutný a nazlobený až do chvíle, kdy na nemocniční pokoj přivážejí nový příjem – kluka, který na sebe převrhl kastrol s horkou vodou. Naříká, jak ho to bolí.*

*Lukáš si uvědomuje, jak je mu proti popálenému pacientovi dobře: nic ho nebolí, může si číst, luštit záhady, poslouchat hudbu. A může zraněného chlapce těšit. Převaluje se na bok a říká mu: „Neboj se, bude to lepší. Vydržíš. Mě to také pořádně bolelo a teď už mám klid.“*

*Pacient se trochu zklidní a Lukáš cítí v duši radost z toho, že tu má společníka a může mu pomáhat.*

Pán Bůh nás stvořil pro lásku. Nenechejme se spoutat tím, že musíme všechno mít. Spokojme se s tím, co máme. Pak poznáme, že nám stačí, když se s někým setkáme, usmějeme se, podáme si ruku, najdeme si na něho čas.

Děvčata a kluci, přeji vám nový rok s láskou k Bohu a k bližnímu – šťastný rok.

**Láska utajených skutků**

Byli dva bratři. Jeden z nich byl ženatý, druhý svobodný. Po celý den mlátili obilí a potom se o ně dělili. Večer si každý lehl vedle své hromady zrní.

Ženatý bratr v noci ležel, ale nespal. Uvažoval: „Jsem teď boháč, mám ženu i děti a hojnost obilí. Můj chudý bratr je ubožák sám, proč bych tedy měl mít já o tolik víc než on? Dám mu ze svého obilí.“ A část svého zrní přihrábl na hromadu spícího bratra.

Brzy nato se probudil druhý bratr a přemýšlel, o kolik má víc, než potřebuje, protože nemá ani ženu, ani děti. Kdyby nabídl svému bratrovi něco darem, ten by to asi nevzal. Tak se rozhodl, vzal velkou část svého obilí a posunul ji na hromadu svého bratra, který už zas usnul.

Ráno se oba divili, jak to, že každý má zrovna tolik jako dřív, a žádný si neuměl vysvětlit, jak se to stalo. Nikdo z nich neřekl ani slovíčko o tom, co v noci udělal.

Bůh viděl tento skutek bratrské lásky a rozhodl se, že z tohoto místa udělá místo modlitby pro všechny národy. Od té doby se na tomto požehnaném místě shromažďují mohamedáni, židé i křesťané. Je to nádvoří jeruzalémského chrámu.

 ( Arabská legenda )

Tato legenda nádherným způsobem vystihuje podstatu pravé lásky.

1. Láska vidí druhého, jeho potřeby. Rozhoduje se darovat, a to hned bez váhání.

2.Láska o svém skutku mlčí - nechce, aby se druhý cítil pokořen, zavázán obdarováním. Taková láska vzdělává, rozšiřuje srdce, činí je přitažlivým pro druhé. Utajený skutek lásky není obchodem, kde mzdou je pochvala, oslava dávajícího. Je tajemstvím mezi člověkem a Bohem – a tajemství dvou rozvíjí vzájemnou lásku.

Takto žitá láska utajených skutků je jednoduchou cestou pro každého člověka. Prostor kolem takového křesťana se stává malým „nádvořím“, ve kterém rádi přebývají lidé nejrůznějšího smýšlení.

Postní doba nás vede k tomu, abychom se k takové lásce co nejvíce přiblížili. Modleme se za to:

1. Antoine de Sain-Exupery píše: „Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je*.“ Pane, prosíme o takovou lásku.*

2. André Maurois vzkazuje: „Skutečná láska neuvěřitelně zkrášluje ty, kteří milují a jsou milování.“ *Pane, prosíme o takovou lásku.*

3. Bertold Brecht zdůrazňuje: „Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat.“ *Pane, prosíme o takovou lásku.*

4. Svatý Augustin říká: „Kdo bratra miluje, ten snese všechno.“ *Pane, prosíme o takovou lásku.*

5. Ježíš nás učí: „Miluj bližního jako sebe samého.“ *Pane, prosíme o takovou lásku.*

**Navštívení Panny Marie**

Měsíc květen, zasvěcený Panně Marii, vrcholí svátkem Navštívení Panny Marie. Připomínáme si přitom, jak Panna Maria krátce po zvěstování odešla z Nazareta za svou příbuznou Alžbětou do Ain Karim v Judských horách. Setkání obou žen je plné lásky a radosti. Vždyť se nesetkávají jenom obě ženy. Maria přichází na návštěvu v lůně s Ježíšem a Alžběta čeká narození Jana Křtitele.

Křesťané rádi navštěvují poutní chrámy zasvěcené tajemství Navštívení. Přitom se nejenom radují ze setkání v Ain Karim, ale vyprošují si, aby i je Maria navštívila v jejich starostech, bolestech a jiných problémech. Dokazuje to i historie tří níže uvedených poutních chrámů.

**Kostel Navštívení Panny Marie v severočeských Hejnicích** je spjat s legendou o zázračném uzdravení těžce nemocné ženy a dítěte chudého řemeslníka, který po zjevení andělů ve snu připevnil na lípu sošku Bohorodičky, kterou koupil od řezbáře v Žitavě. Po poražení staré lípy, postavili sošku madonky Mater formosa-Spanilá matka na pařez, nad kterým tesař postavil kapli, a na místě se začali scházet poutníci ze širokého okolí.
Postupem času však sílil proud poutníků a kaple tak byla neustále rozšiřována. Původní gotický kostel byl za stále většího přílivu poutníků přestavěn do dnešní podoby v roce 1725.

**Poutní chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce** začíná psát svou historii na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.

**Poutní chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku** byl postaven na místě, kde v polovině [17. století](http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD) podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu [Panny Marie](http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_%28matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova%29), kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku [1665](http://cs.wikipedia.org/wiki/1665) vytesat František Eusebius z [Oppersdorfu](http://cs.wikipedia.org/wiki/Oppersdorfov%C3%A9). Jisté však je, že od poloviny 17. století do [Frýdku](http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdek) přicházelo množství poutníků, kterých po vybudování dřevěné kaple nad sochou roku [1706](http://cs.wikipedia.org/wiki/1706) stále přibývalo. ***Podle: cs.wikipedia.org***

Připojme se k poutníkům a prosme Pannu Marii, aby „navštívila“ naše rodiny i farnosti. Modleme se tak sami i společně na letošních májových pobožnostech,

**Blbá zmrzlina**

Ivanka byla před týdnem u prvního svatého přijímání. Po první svaté zpovědi měla zcela čisté srdce. Ano, vyznala všechno. Požalovala na sebe také to, jak ráda mlsá. Svěřila panu faráři, jak si dovede sladkosti vynucovat, když už si to maminka nepřeje. A zmrzlina? To je problém největší. Řekla na sebe, jak se nejednou vztekala, když si vynucovala zmrzlinu, a byla přitom nachlazená. Po odpuštění se snažila být hodná, aby mohla příští neděli jít znovu pro Pána Ježíše ke stolu Páně.

Dokázala to. Ale ještě je před ní sobota. To zlobívá nejvíce. Ale dnes nejsou rodiče doma. Je u nich babička. S tou to bude pohoda. Nic po ní nebude chtít, všecko jí dovolí.

Ale při odchodu maminky zaslechne, jak důtklivě babičku nabádá: „Nesmí zmrzlinu ani nic studeného! Paní doktorka to zakázala.“

Odpoledne jdou do města. Tam Ivanka zaútočí: „Babi, kup mi, prosím tě, zmrzlinu.“

„Barborko, dneska ne, paní doktorka to zakázala. Koupím ti trubičku.“

„Trubičku nechci, kup mi zmrzlinu!“

„Bylas nemocná, nemůžeš.“

Ale děvče se nemíní vzdát. Stojí před cukrárnou a vymáhá si to jako malé děcko. Ví, že když bude dělat kravál, tak babička povolí. Nesnese, aby se na ni dívala celá ulice.

„Mamka není hodná, ty nejsi hodná,“ stupňuje nátlak.

„Ale Ivanko, vždyť to není pravda,“ chlácholí ji babička.

Mění taktiku: začíná plakat. Známá babičce domlouvá: „Jeden kopeček jí neublíží.“

A tak ho má. Blahem zapřede jako kočka a zamlaská jako jejich pejsek, když se vrhá na večeři. Zato babička je smutná. Děvče se ji snaží uklidnit: „Neboj, babi, neonemocním.“

Babička se trpce usměje, ale dobrou náladu jí to nevrátí. Doma to navíc sděluje mamince, která dává Ivance hned trest: „Celý příští týden se nebudeš dívat na televizi.“

Děvče se vzteká, kope nohama. Ale nic jí to nepomůže. Večer jí však už ani nenapadne škemrat o televizi. Vztek je totiž pryč a ona nemůže snést pomyšlení na to, že zítra nebude moci jít ke svatému přijímání. Naříká: „Blbá zmrzlina, blbá zmrzlina – všechno zavinila.“

„Ta zmrzlina za nic nemůže,“ navazuje rozhovor maminka.

„Svedla mě,“ trvá děvče na svém.

Maminka pohladí děvče po vlasech a zaťuká lehce na temeno hlavy. Přitom říká: „Tady se ta zlá slova narodila, v srdci se nezastavila, ústa je propustila. Zmrzlina za nic nemůže.“

Večer při modlitbě Ivanka pláče a naříká: „Nemůžu ke svatému přijímání.“

„Je ti to líto, těžký hřích to nebyl, Pán Ježíš ti odpustí, můžeš ke svatému přijímání,“ uklidňuje maminka děvče, které za chvíli usíná.

Na druhý den pak přijímá Pána Ježíše. Srdce jí bije radostí, že má u sebe již podruhé nejvzácnějšího hosta, kterému slibuje, že se zmrzlinou už se to opakovat nebude.

**Ve službě**

Každý den se dědeček Petr hlásil do služby. Nejprve vozil miminko Lucinku v kočárku. Když Lucinka povyrostla, změnil se kočárek v buginu. Děvčátko rostlo, na procházky už vycházelo s dědečkem po svých. Hrdě si Lucinka vykračovala vedle svého ochránce a pevně se ho držela za ruku. Kolik to přitom bylo otázek, na které dědeček odpovídal. „Vám to spolu sluší,“ říkaly sousedky a Lucinka věděla, že má nejlepšího dědečka na světě.

Pak se dědeček hlásil do služby, když odváděl vnučku do školky. Chodil schválně dříve, aby si cestu tam a odpoledne zpět s vnučkou protáhli.

I v první den nového školního roku se dědeček hlásí do služby. Doprovodí přece Lucinku do školy. Vnučka kráčí mezi ním a maminkou. Je i ve třídě a vidí, jak jeho Lucinka usedá poprvé do své lavice. Po skončení prvního vyučování jdou spolu na zmrzlinu a pak do parku, když maminka spěchá vařit oběd pro Lucinku a starší sourozence.

Na druhý den se dědeček hlásí znovu do služby. Doprovodí přece vnučku do školy. „Dědečku, už mě nemusíš vodit, půjdu s Pavlínkou,“ oznamuje Lucinka svému průvodci.

Dědečkem projede odmítnutí jako blesk. A rána bolí. Maminka to vidí a chce to zachránit, když říká: „Pavlínka půjde se svou babičkou a ty půjdeš se svým dědečkem.“

„Ne, my už jsme se tak domluvily,“ odpovídá Lucinka a je ráda, že dědeček odchází.

Ale kam jít, když najednou všechno bolí – nohy, záda i hlava? Dědeček usedá na nejbližší lavičku a nedokáže zadržet slzy. Muselo to jednou přijít, utěšuje sám sebe. Musím jí dopřát svobodu. Zajdu do kostela, všechno to svěřím Pánu Bohu.

„Pane Ježíši,“ modlí se za chvíli dědeček před svatostánkem, „pomoz mi, ať to zvládnu. Ukaž mi, co mám teď dělat. Chci chodit i nadále do služby.“

Vychází z kostela, v parčíku běží kolem kočárku Miladka, kterou honí její bráška Toník. Těhotná maminka se těžce zvedá, aby ho pozdravila: „Dobrý den, kde máte Lucinku?“

„Ta už mě nepotřebuje,“ odpovídá dědeček a jeho pohled posmutní.

„Já bych takového dědečka potřebovala,“ povzdechne ustaraná maminka.

Dědečka najednou přestávají bolet nohy, napřimuje se jako voják a říká: „Mám volnou kapacitu, mohu nastoupit do služby, třeba hned zítra.“

„A nešlo by to už teď?“ poprosí mladá žena, která potřebuje zajít s Miladkou a Toníkem k lékaři a čeká, až se probudí Jeníček.

„Jistě a rád,“ odpovídá dědeček a zkušeně se ujímá kočárku. Přitom se modlí: „Děkuji ti, Bože, že mě necháváš ve službě. Ty víš, že budu vychovávat Jeníčka pro tebe.“

Po poledni vychází Lucinka s Pavlínkou ze školy. Rozhlíží se, zdali uvidí dědečka, protože je jí po něm smutno.