**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Učíme se modlit**

Dona Boska, velkého vychovatele mládeže, vedla k modlitbě jeho matka Markéta. Napsal, že byl ještě maličký, když ho maminka naučila ráno a večer kleknout vedle bratří a společně se modlit.

Don Bosko si až do smrti pamatoval, jak ho jeho maminka učila podle katechismu ranní modlitbě. Zeptala se: „*Co musí udělat dobrý křesťan hned ráno, jak vstane*?“

Malý Jan odpověděl: „***Znamení svatého kříže.“***

*„Když se dobrý křesťan umyje a obleče, co učiní potom?“*

***„Klekne si na kolena před nějaký posvátný obraz a přítomnému Bohu zasvětí celý den s usebraným srdcem: Klaním se ti, můj Bože, a miluji tě. Děkuji ti, že jsi mi dal život, víru a chránil mě během noci. Zasvěcuji ti dnešní den i všechno, co budu konat. Pomáhej mi, ať to odpovídá tvé vůli, a proto provázej mne i všechny mé bližní. Amen.“***

Odmalička se malý Jan modlíval růženec. Tehdy to byla večerní modlitba většiny křesťanů. Při opakování padesáti Zdrávasů hovořili vesničané s Pannou Marií spíše jako s matkou než královnou. Opakovat padesátkrát totéž nebylo pro ně nic zbytečného. Připomínalo jim to práci na poli, kde museli nesčetněkrát kopnout do země, aby ji zkypřili, okopali. Při růženci mysleli lidé na své děti, na úrodu, na krátkost života, na smrt. I Jeník se učil hovořit s nebeskou Matkou. A byl přesvědčen, že ho Panna Maria vidí a slyší.

Později musel Jeník opustit na nějaký čas domov. Pracoval na malé farmě u Mogliů. Jednoho dne se vracel domů hospodářův strýc Josef. Byl upocený, v ruce nesl motyku. Bylo poledne a v Moncuccu začaly vyzvánět zvony. Unavený stařec se zastavil, sedl si na kupku sena a odpočíval. Všiml si, že nedaleko od něj klečí na seně Jeník a modlí se Anděl Páně, jak jej to učila matka. Doma se tuto modlitbu modlíval ráno, v poledne a večer.

Děda polo žertem a polo vážně prohodil: „Je to dneska pořádek. My staří si od rána do večera ničíme tělo, už nemáme ani sil, a tady se mladý poklidně modlí.“

Jeník se usmál a také polo žertem a polo vážně odpověděl: „Pokud jde o práci, moc dobře víte, že se jí nebojím. Ale moje matka mi připomínala, že když se člověk modlí, pak ze dvou zrn vyrostou čtyři klasy, a když se člověk nemodlí, pak ze čtyř zrn vyrostou jenom jen dva klasy. Neuškodilo by, kdybyste se i vy trochu modlil.“

„Jak tě tak poslouchám, tak vidím, že máme doma faráře,“ zavtipkoval děda.

*Podle knihy:* ***Teresio Bosco,* Don Bosko**

V měsíci říjnu máme možnost připojit se k modlitbě růžence každý den v 17,15 hod. v kostele svatého Vojtěcha.

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Buďme misionáři**

Svatý Jan Bosko miloval Pána Ježíše a měl rád Pannu Marii. Rád se modlil růženec, ve kterém s Matkou Boží prožíval události ze života Pána Ježíše. Jeníkovi však nestačilo, že byl sám zbožný, ale toužil, aby lidé v jeho okolí měli rádi Pána Boha.

V té době nebyla televize, filmy, a tak často přicházeli herci a na návsi sehráli divadlo. Lidé také obdivovali různé artisty, provazochodce a kouzelníky. Jan chodil na tato představení, a protože měl dobrý postřeh, tak vypozoroval, jak to kouzelníci dělají. A pak trénoval, aby se pohyboval po laně jako po zemi, a uměl kouzlit tak dobře, aby nikdo nepoznal finty, které používal.

Na neděli odpoledne sezval na louku vedle jejich domku nejenom všechny lidi z jejich dědinky, ale také mnoho obyvatel z okolních vesnic. Mezi stromy natáhl provaz a divákům předváděl skoky a přemety, tančil a běhal po provaze. Sklidil velký potlesk. Sestoupil dolů a svou šikovností dělal zdařilé kouzelnické kousky: zdvojnásobil donesená vejce, dal si přinést sklenici s vodou a vrátil ji plnou vína, zabil kuře a po chvíli je vzkřísil, polykal nože, jedl peníze, které vytahoval jiným z kapsy.

Měl obrovský úspěch a lidé vytahovali mince, aby mu za zdařilé vystoupení zaplatili. Jeník však peníze odmítl s tím, že se mu odmění tím, když se s ním pomodlí desátek růžence a vyslechnou kázání. Doslova pak opakoval to, co kázal ráno kaplan v Murialdě. Lidé odcházeli vážní a přemýšleli nad tím, co slyšeli. Byli také uchvácení Jeníkovou zbožností a snažili se napravit podle něho i svůj život.

Svatý otec František nás vyzývá, abychom byli hlasateli evangelia ve svém okolí. A protože mnoho lidí kolem nás o Pánu Ježíši nic neví, máme se stát misionáři. Jak si máme počínat? Jako Jan Bosko. Při vhodné příležitosti říct svým kamarádkám a kamarádům o Pánu Ježíši. Jak najít vhodnou příležitost? Jeník Bosko pozval lidi na představení. My můžeme např. pozvat své spolužáky či spolužačky k nám domů a nabídnout jim pěkný film, zazpívat písničku. Můžeme je také pozvat na výlet, kde navštívíme kostel a vysvětlíme, co je na obrazech, koho představují sochy.

Každý má svoje možnosti a svůj přístup. Nejdůležitější je však, abychom sami měli rádi Pána Ježíše, modlili se k nebeskému Otci, vzývali Ducha svatého a uctívali Pannu Marii. Pán Bůh naší snaze být misionáři požehná a vnukne nám, jaké máme možnosti. Možná řeknete, že jste ještě malí. Jeníkovi Boskovi bylo deset let, když sezval na louku lidi z okolí, bavil je a pak hlásal evangelium.

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Čím budu?**

Děvčata a kluci, určitě jste nejednou přemýšleli nad tím, čím budete, až budete velcí. Kluci se vidí například jako automechanici ve firemních montérkách, děvčata vymýšlejí v duchu různé účesy jako kadeřnice. Jiní chtějí být lékaři, učiteli, starat se o zvířata. Don Bosko pocházel z velmi chudé rodiny, tatínka ztratil ve dvou letech, nemohl pomýšlet na studia, neboť rodina na to neměla peníze.

Přesto už v pěti letech v něm uzrála touha shromažďovat kolem sebe kluky a učit je náboženství. V devíti letech měl zvláštní sen, který se mu v různých obměnách opakoval ještě několikrát. Don Bosko vypráví:

*„Měl jsem sen, který se mi na celý život uložil do paměti. Zdálo se mi, že se u naší chaloupky na nějakém velmi prostranném dvoře bavilo množství kluků. Jedni se smáli, jiní si hráli, mnoho jich mluvilo tak, jak se mluvit nemá. Nemohl jsem snést, že vyslovují slova, která urážela Pána Boha. Vmísil jsem se mezi ně, domlouval jsem jim, a když to nepomáhalo, tloukl jsem je pěstí, aby mlčeli. Najednou stál přede mnou ctihodný člověk mužného věku, nádherně oděný. Bílý plášť zahaloval celou jeho postavu. Tvář zářila, že jsem do ní nemohl pohledět. Zavolal mě jménem a poručil, abych se postavil v čelo oněch dovádějících chlapců. Pravil: ,Ne bitím, ale laskavostí a přívětivostí získáš tyto své přátele.“*

V dalším ději snu poznal malý Bosko, že s ním mluví Pán Ježíš. Spasitel slíbil chlapci učitelku – Pannu Marii, která ho naučí, jak má vychovávat zanedbanou mládež.

Normálně nemůžeme ve snech vidět nějaké Boží zjevení, a proto nemůžeme brát sny vážně. Ale i z Písma svatého víme, že Pán Bůh někdy mimořádně použije snu, aby sdělil své poselství (např. anděl sdělil svatému Josefovi, že má s malým Ježíšem a jeho matkou Pannou Marií uprchnout do Egypta).

Maminka Markéta chápala sen jako předpověď Jeníkova kněžského života. Často pak pozorovala, jak se v srdci jejího syna rozvíjí touha stát se knězem. Jeník se jí svěřil: „Maminko, kdybych se mohl stát knězem, zasvětil bych celý svůj život dětem. Přivábil bych je k sobě. Miloval bych je a snažil bych se, aby mě měly rády. Dobře bych jim radil a zcela bych se věnoval spáse jejich duší.“

Donu Boskovi se jeho dětské záměry splnily. Stal se knězem a vychovatelem mládeže.

Děvčata a kluci, i vy se můžete v dětství připravovat na své povolání. Můžete o něm snít, představovat si je. Avšak především se modlete, aby vás Pán Bůh zavedl na vaši životní cestu. ***Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko***

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Světélko na cestě ke kněžství**

V minulé Cestě jsme se dočetli, že Jeník toužil stát se knězem. Ale kde vzít na studia peníze, když byli tak chudí? A kde by se naučil latinu, když tehdy se bez tohoto jazyka studovat nedalo? Jeník uměl pouze číst a psát, a to mu bylo už 11 let.

V této době se konaly v Buttigliery misie – velká duchovní obnova. Lidé z celého okolí spěchali vyslechnout misijní promluvy. Pro Jeníka a jeho rodinu to znamenalo jít pěšky po práci z Becchi tři čtvrtě hodin tam a tři čtvrtě hodiny zpět.

Na kázání chodil pěšky i starý kněz, sedmdesátník Don Calosso z Murialda. Upoutal ho Jeník Bosko, který soustředěně naslouchal misijním promluvám.

Don Calosso se Jeníka na zpáteční cestě zeptal: „Rozuměl jsi něčemu z těch kázání?“

„Rozuměl jsem všemu,“ odpověděl Jeník Bosko.

„Dobrá! Povíš-li mi čtyři věty z dnešního kázání, dostaneš čtyři soldy.“

„Pamatuji si všechno. Zopakuji vám celé kázání.“

Asi půlhodinu odříkával Jeník první misionářské kázání. Don Calosso a všichni ostatní pozorně naslouchali a žasli nad Jeníkovou pamětí. A když potom Don Calosso poznal, že si pamatuje i druhé kázání, byl dojat a slzy mu vhrkly do očí. „Jak se jmenuješ, chlapče? A čí jsi? Kam jsi chodil do školy?“

„Jsem Jeník Bosko, tatínek mi umřel, když jsem byl ještě maličký. Maminka je vdova. Umím číst a trochu psát. Moc rád bych chodil do školy, ale můj bratr Toník je proti. Říká, že učením se maří čas. Musím pracovat na poli.“

„A čím bys chtěl být?“

„Knězem, abych mohl své kamarády učit náboženství. Oni nejsou špatní, ale zkazí se, poněvadž se o ně nikdo nestará.“

Upřímné a nečekané odpovědi Jeníkovy překvapovaly kněze stále více. Když došli na rozcestí, kde se dělili cesty do Murialda a do Becchi, tak se Don Calosso zeptal Jeníka: „Umíš ministrovat?“

„Trochu,“ odpověděl chlapec.

„Dobře, přijď tedy zítra ke mně, něco ti povím.“

Na druhý den po mši svaté nadiktoval Jeník knězi všechna kázání. Don Calosso mu potom řekl: „Buď dobré mysli, Jeníku. Udělám všechno pro to, abys mohl studovat.“

Od té doby chodil Jeník každé ráno na vyučování latiny k Donu Calossovi, který se mu stal také učitelem duchovního života. Čekala ho ještě trnitá cesta plná překážek. Ale Jeník byl ochoten podstoupit pro naplnění svého cíle cokoliv. Je nám příkladem úžasného nasazení - pro Pána Boha byl ochoten udělat všechno, co poznal jako vůli Boží.

***Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko***

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**„Chci být knězem.“**

Cesta Jeníka Boska ke kněžství byla velmi těžká. Denně docházel do Castelnuova za starým knězem Donem Calossem, který ho naučil za dva měsíce italskou mluvnici. Od Nového roku do Velikonoc se naučil z latiny tolik, že byl schopen překládat z latiny do italštiny a naopak. Starý kněz se z pokroků svého žáka nesmírně radoval a opakoval matce Markétě: „Jeník má zázračnou paměť, jen ho nepřestaňte ke mně posílat.“

Jeníkův nejstarší bratr Antonín však jeho studium neviděl rád. Nadával mu: „Líbí se ti lenošný život a my se budeme pořád krmit kukuřičnou kaší. Myslíš si, že my se budeme potit pro tvá studia? Tam si vezmi motyku a běž kopat jako já, my mudrců nepotřebujeme.“

Jeník musel odejít z domu do služby na statek k Mogliům. Po celodenní práci se po večerech cvičil v latinské mluvnici. Skamarádil se s kluky ze sousedství a pozval je do seníku. Mladý apoštol si sedl uprostřed na otep sena a vyprávěl, vysvětloval katechismus, zopakoval nedělní kázání, nacvičil několik písní. Jednou se ho hospodář ptal, co chce v životě dělat, když tak miluje knihy.

„Chci být knězem.“

„Ty chceš být knězem?“ smáli se mu domácí, „studia dnes stojí tisíce, tak devět, deset tisíc, rozumíš? Kde bys je nabral?“

„Nevím, kde peníze naberu, ale jsem přesvědčen, že knězem budu,“ odpověděl Jeník.

Když sloužil u Mogliů dva roky, vyhnal jednoho dne na pastvu krávy. Šel kolem strýc Michal, maminčin bratr. Zeptal se Jeníka: „Jak se míváš? Jsi spokojen?“

„Ale ne, strýčku, jak mohu být spokojen. Toužím stále po studiích a vidím, že léta utíkají. Bude mi už patnáct.“

„Rozumím. Ale nech to na mně, já to spravím. Víš co, zažeň krávy domů, rozluč se s hospodářem a běž k mamince. Řekni, že tam večer přijdu, ať mě čeká.“

Strýc dal nějaké peníze, a tak se Jeník vrátil k Donu Calossovi, který slíbil, že ho připraví na gymnazijní studia. Bratra Antonína přiměla maminka, aby se odstěhoval z domu, a tak měl Jeník konečně klid. Zdálo se být všechno dobré, když náhle zemřel Don Calosso. To byla velká rána pro Jeníka, který nevěděl, jak dál. Nakonec ho přijali do latinské třídy na základní škole v Calstelnuovo. Denně docházel z domu v Becchi a urazil tak dvacet kilometrů. Po nějakém čase mu maminka sehnala podnájem a každý týden přinesla synovi chléb a domácímu plat za pohostinství: trochu obilí, vína a vajec. Když maminka odcházela od posmutnělého Jeníka, tak mu říkala: „Jeníčku, miluj především Pannu Marii.“

Ve škole to měl Jeník zlé. Spolužáci se mu posmívali, že mu bude brzy šestnáct a teprve začíná chodit do školy. Smáli se mu, že pochází z malinké vsi Becchi a nosí dlouhý kabát, koupený u vetešníka. Na posměšky spolužáků odpovídal Jeník úsměvem.

Jeník si přivydělával prací u kováře a jeho maminka se domluvila s paní Mattovou z Chieri, že v novém školním roce za 21 lir měsíčně poskytne Jeníkovi byt. Chlapec si u sousedů a známých vyprosil dárek na studia – nějakou výbavu, šaty, prádlo. A tak mohl po prázdninách v roce 1831 nastoupit na gymnázium v Chieri. Bylo mu šestnáct let, zatímco jeho spolužáci byli o čtyři roky mladší.

***Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko***

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Konečně knězem**

Během gymnazijních studií uzrálo povolání Jana Boska ke kněžství. Rozhodl se vstoupit do semináře v Chieri. Podle tehdejšího zvyku svlékl začínající bohoslovec ve své farnosti světský šat a pan farář jej oblékl do posvěcené kleriky. Maminka Markéta mu k tomu řekla: „Když ses narodil, zasvětila jsem tě Panně Marii, když jsi odcházel na studie, doporučovala jsem ti především úctu a oddanost k Panně Marii, nyní tě prosím, odevzdej se jí úplně. Miluj ty, kteří ji milují, a staneš-li se knězem, rozšiřuj neustále oddanou úctu k této milostivé Matičce…“

Na slunečních hodinách na dvoře chierského semináře býval nápis: „Afflictis lente, celeres gaudentibus horae“ – Zasmušilým jdou pomalu, veselým hodiny utíkají. Když Bosko tento nápis četl poprvé, zaradoval se a pravil: „Budeme veselí a léta nám uplynou rychle.“ Bosko byl skutečně seminaristou veselým, sotva však zazněl zvonek zvoucí ke studiu, ustoupila veselost vážnosti, tichosti a soustředění. Nikdo neviděl Boska rozhněvaného, nikdo ho neslyšel stěžovat si na stravu, na pořádek a podobné věci. Nesmíme si však myslet, že mu šlo všechno lehce. I on musel svou povahu a její živé sklony často velmi namáhavě přemáhat.

Šest let seminárního života uteklo jako sen. V sobotu před svátkem Nejsvětější Trojice ho posvětil turínský arcibiskup mons. Fransoni na kněze. První mše svatá Dona Boska byla tichá, od světa téměř nepozorovaná. Nedá se vypsat, co při ní prožíval novokněz. Všechna studia, všechny námahy a trampoty, všechna příprava na kněžství stojí za milost první mše svaté.

Don Bosko se rozhodl prohloubit si svá studia a naučit se kněžskému způsobu života v kněžském ústavu v Turíně. Ve městě se v té době hodně stavělo, a tak se sem hrnulo mnoho mladých dělníků. Jedni se učili řemeslu – zedníky a tesaři, jiní se museli spokojit s mícháním malty a nošením cihel. Ubytovali se, jak mohli, někteří obývali po pěti nebo po šesti podkrovní světničky nebo půdy turínských domů.

Kromě pracující mládeže poznal Don Bosko ještě mnoho mládeže jiné, potulující se po městě bez práce a bez noclehu. Zdržovali se zvláště na okraji města, na pobřeží řeky Pádu a na místech vyhlédnutých na staveniště. Mnoho jich pocházelo ze zanedbaných rodin; jiné rodiče posílali, aby žebrali a kradli.

Don Bosko pozoroval, že tito mladí lidé nežijí dobře. Starší kazili mladší. V malých hloučcích se pohybovali po městě, nebo hráli o peníze; rouhavá a sprostá slova byla slyšet na všech stranách. Když se k nim Don Bosko přiblížil, tak někteří utekli, jiní se mu posmívali, další si ho nevšímali.

Když se vracel smutný domů, vzpomněl si, že takové scény jednou už viděl a prožil ve snu. Vzpomněl si i na vzácnou paní, která mu ve snu slíbila, že mu pomůže získat zkaženou mládež pro Krista. Poklekl k vroucí modlitbě, a prosil Pannu Marii, aby uspíšila, co mu ve snu předpověděla.

***Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko***

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Don Bosko začíná své dílo**

Don Bosko prosil Pannu Marii, aby svou přímluvou pomohla začít hlásání evangelia mezi zanedbanou mládeží. A Panna Maria na modlitbu odpověděla.

Bylo to 8. prosince 1841, o svátku Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Don Bosko se připravoval na mši svatou. Do sakristie nakoukl mladík z ulice. Kostelník ho ztloukl a vyhnal.

Don Bosko ho však zavolal zpět a pozval ho na mši svatou. Po skončení bohoslužby si s chlapcem povídal. Dozvěděl se, že mu rodiče zemřeli, že je zedník a neumí číst ani psát.

„Ale zpívat a pískat umíš, že ano?“

Chlapec se usmál a Don Bosko se zaradoval, že získal hochovu důvěru. Proto se ho zeptal: „Pověz mi, milý Bartošku, byl jsi už u prvního svatého přijímání?“

„Ještě ne.“

„Modlíváš se ráno a večer?“

„Zapomněl jsem se modlit.“

„A chodíš do náboženství?“

„Ne. Stydím se tam chodit, protože malí kluci vědí víc než já.“

Don Bosko na nic nečekal. A když hoch projevil ochotu, začal ho učit hned. Po půlhodinové rozmluvě chlapec slíbil, že přijde zas.

„Příští neděli přiveď i své kamarády. Něco pěkného vám přichystám…“

Příští neděli přišlo za Donem Boskem devět chlapců. Za měsíc jich bylo už 24. Brzo stoupl jejich počet na stovku.

Kde se však měl Don Bosko s tolika kluky setkávat? Po tři roky mohli hoši rušit nedělní klid v Kněžském ústavu, kde jim dovolili skotačit na tamním dvoře staří kněží Don Guala a Don Cafasso. Ale hochů přibývalo, dvůr byl těsný…

Don Cafasso získal pro Dona Boska místo v sirotčinci, který zbudovala ze svého majetku markýza Barolová. Zde měl Don Bosko k dispozici venkovní prostor 20x5 metrů, uvnitř mohl upravit ze dvou místností kapli sv. Františka Saleského. Na první mši svatou přišlo 150 hochů.

Sem však se svými hlučnými kluky nechodil Don Bosko dlouho. Stížnosti na rámus, pošlapané a utrhnuté květiny, a to v blízkosti dívčího ústavu – vše vyústilo v rozhodnutí markýzy, aby si hledal Don Bosko pro nezvedené uličníky místo jinde.

Chlapců však bylo již tři sta. Když dostal dovolení hrát si s nimi na nějakém prostranství, záhy přišel zákaz a stěhování jinam. Nakonec nezbývalo Donu Boskovi nic jiného, než s kluky chodit na vycházky. Zástup kluků znepokojil starostu Markýze Cavour, který mu průvody zakázal.

„Poslechnu,“ odpověděl Don Bosko, když mi to přikáže arcibiskup.

Mons. Fransoni, turinský arcibiskup, byl však Boží muž a dílu Dona Boska žehnal.

Don Bosko přesto věděl, že dlouho to takto nepůjde. Modlil se a staral, jak dál…

***Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko***

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Láska k Donu Boskovi**

Každou neděli přibývalo chlapců, kteří docházeli k donu Boskovi. Podařilo se mu pronajmout louku od bratří Filippových. Za několik neděl to už nebyla louka, ale udupaná hlína, tráva do kořínků zničená. Dostal výpověď. Ptal se sám sebe, kam půjde s kluky příští neděli. Chodil po okraji louky se schýlenou hlavou a prosil o pomoc Matku Boží.

Sotva se domodlil, přišel muž menší postavy a nabídl mu místo, kde by mohl s kluky pobývat. Byla to stará kůlna, kde bývala kloboučnická dílna, pak tam sušívaly pradleny prádlo, nyní se tam proháněly myši a lítali netopýři. Oba muži se dohodli, že za kůlnu a přilehlý pozemek zaplatí don Bosko 320 lir ročně. A může přijít už od příští neděle.

Don Bosko se vrátil na louku a zvěstoval klukům velkou novinu. Nejprve bylo do okolí slyšet jásot a pak modlitbu růžence ze stovek hrdel šťastných chlapců. Nikdo kromě všemohoucího Boha nevěděl, že kolem Pinardiho kůlny vyrostou obrovské salesiánské ústavy. O Velikonocích v roce 1846 posvětil don Bosko kůlnu upravenou na kapli. Uvnitř kůlny, 15 metrů dlouhé a 6 metrů široké, a venku na prostranství se modlilo a zpívalo 600 hochů.

Markýza Borolová, která zaměstnávala dona Boska za plat 600 lir ročně, chtěla mít kněze jenom pro své ústavy, ve kterých se starala o děvčata, která ztratila rodiče. Don Bosko odmítl své chlapce opustit, a tak dostal výpověď. K této zprávě se přidružilo vyčerpání z nadměrné práce i starostí. Don Bosko dostal prudký zápal plic a chrlení krve. Nemoc se zhoršovala. Všechno nasvědčovalo tomu, že kněz brzy zemře.

Smutné zprávy se roznesly po všech staveništích, kde pracovali Boskovi chlapci. Lidé viděli, kolik lásky rozžehl kněz v srdcích hochů. Vroucně se modlili, zavazovali se nelehkými sliby, postili se o chlebě a vodě. Don Bosko se uzdravil. Jeho chlapci propukli v jásot, když se poprvé po nemoci objevil na balkoně svého bytu. „Moje děti, drahé děti! Pán Bůh vám zaplať za vaše modlitby, kterými jste zachránily můj život. Děkuji vám za vaši velkou lásku. Vám zasvětím všechny dny mého života, které mi Pán Bůh dá…“ Don Bosko nemohl v dojetí pokračovat dál. I chlapci byli dojati a plakali.

Don Bosko odjel ke své mamince. Její péče i rodný kraj přispěly, že se kněz přes léto zotavil a chystal se na návrat do Turína. Don Bosko si najal v Pinardiho domě čtyři pokojíky. Pan farář z Castelnuova mu poradil: „Vezmi si k sobě maminku.“

Don Bosko přemýšlel. Maminka už není mladá, zaslouží si odpočinek u svého syna Josefa. Mohu ji vytrhnout z klidu vesnice a přivést ji do ruchu města? Mé starosti o kluky budou jejími starostmi. Mohu tak těžkou oběť žádat od své maminky? Po dlouhých modlitbách navrhl mamince, zda by se nepřestěhovala k němu do Turína.

„Když myslíš, že je to vůle Boží, půjdu,“ odpověděla dobrá žena.

Jak správné bylo toto rozhodnutí, ukázal čas. Matka Markéta se stala matkou všech chlapců. Její ženské ruce i mateřské srdce vytvářely pro dona Boska i jeho kluky domov, ve kterém všichni matku Markétu milovali.

***Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko***

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Dílo Dona Boska**

Don Bosko se svými spolupracovníky se nestaral o své chlapce jenom v neděli, ale otevřel i večerní školu, kde získávali hoši základy vzdělání. Především se naučili číst a psát i počítat. Procvičovali se ve slohu, učili se orientovat na mapách v zeměpisu, společně zpívali. Dům Pinardiho přestal stačit, proto se přistavovaly další budovy s kostelem sv. Františka. Nadaní žáci vycházeli denně do turínských škol, mnozí získávali dovednosti ve vlastních učňovských dílnách.

Deset roků byla věrnou pomocnicí Dona Boska jeho maminka Markéta. Prala, uklízela, vařila. Zpočátku hodně sama, postupně s dalšími spolupracovnicemi a s chlapci, kteří se ujali některých domácích prací. 25. listopadu 1856 Markéta zemřela. Don Bosko sloužil za ni mši svatou v mariánském kostele La Consolata. Sem chodívala za svého života nejraději. Po mši svaté si klekl Don Bosko před milostný obraz Panny Marie a modlil se: „Svatá Panno Utěšitelko, zaujmi nyní uprázdněné místo. V tak veliké rodině se neobejdeme bez matky. Kdo nám bude matkou, ne-li ty? Všechny své hochy ti svěřuji. Bdi nad jejich životem a nad jejich duší!“

Don Bosko nechtěl zůstat na práci s mládeží sám. Jeho dílo se mělo šířit dál mimo město Turín, za hranice Itálie. K tomu však bylo třeba založit společenství spolupracovníků, kteří budou žít jako řeholníci: bez osobního majetku, v poslušnosti představenému a neuzavřou manželství. Takovému společenství se říká kongregace. V té době však vláda byla nepřátelská vůči církvi. Říct něco o úmyslu založit kongregaci by vyprovokovalo zákaz veškeré činnosti. Don Bosko musel postupovat opatrně – vychovávat si své spolupracovníky, ale nemluvit o kongregaci.

Už v roce 1847 potkával Don Bosko malého desetiletého chlapce. Hošík prosíval, jak to bylo zvykem, o obrázek nebo medailku. Don Bosko místo obrázku napřáhl levici, pravicí učinil posunek, jako by chtěl levou ruku rozetnout, a pravil: „Michálku, ber!“

„Co mám brát?“ tázal se Michálek usmívajícího se Dona Boska.

Za pět roků oblékal Don Bosko Michala Ruu do kleriky. Tehdy mu také odpověděl na otázku, co mám brát: „Michálku, ode dneška se budeme dělívat se vším na půl.“

Don Rua, prohlášený za blahoslaveného v r. 1972, byl prvním nástupcem Dona Boska. Ale vraťme se do roku 1854, kdy se v pokoji Dona Boska shromáždili Rua, Cagliero, Rochetti a Artiglia. Slíbili, že budou žít podobně jako sv. František Saleský, který se ve své době snažil o obnovu církve. Tato skupinka byla začátkem budoucí velké kongregace, jejíž členové se podle sv. Františka Saleského jmenují saleziáni.

Ještě za života Dona Boska vznikla i ženská větev salesiánů – sestry Panny Marie Pomocnice, první představenou byla Marie Mazarelová.

Don Bosko zemřel 31. ledna 1888 v péči svých saleziánů. Zvěst o jeho smrti vzbudila rozruch a zármutek. Noviny šly na dračku, obchodníci zavírali obchody a vyvěšovali nápisy: „Zavřeno pro smrt Dona Boska.“

O Hromnicích 2. února se konal slavnostní pohřební průvod. Na sto tisíc lidí tvořilo špalír ulicemi, dvacet tisíc kráčelo průvodem. Ti všichni věřili, že zemřelý Don Bosko je u svého Pána v nebi. Církev to slavnostně potvrdila 1. dubna 1934, kdy byl Don Bosko prohlášen za svatého.

***Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko***

**1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska**

**Chaloupky**

Salesiáni – duchovní potomci svatého Jana Boska, muži i ženy působí dnes v celém světě. Salesiánská střediska jsou otevřená všem dětem a mládeži. Záchranou jsou pro děti z ulice, které nemají pěkný domov, jsou chudé a zanedbané.

My se však vraťme o několik desítek let zpět do doby, kdy u nás vládli komunisté. Nesnášeli salesiány, zakazovali jim s mládeží pracovat, věznili je, jejich střediska jim zavřeli anebo je zabavili. Salesiáni se však nevzdali, pracovali tajně. Riskovali. Kdyby je při výchově dětí a mládeže chytili komunisté, tak by je tvrdě potrestali.

O prázdninách pořádali salesiáni „chaloupky“. Byly to vlastně tábory v horských chalupách nebo domečcích v zapadlých vesnicích. Křesťanské děti, které do chaloupek přijížděly, nesměly salesiány prozradit. Volaly je „strýčku“, „teto“ nebo jejich křestními jmény. Navenek tedy působily chaloupky jako místa rodinné rekreace. Přesto museli být všichni v chaloupkách ve střehu, protože komunisté po nich pátrali.

Podívejme se do jedné chaloupky na okraji jedné vesničky na Vysočině. V domečku je našlapáno snad patnáct dětí. Dvě tety dokončují s dětmi úklid po snídani. Všichni vědí, že zanedlouho přijde mezi ně kněz. Objevuje se znenadání. Pro všechny je to Jindra, který je oblečen jako turista samotář, který zdolává okolní kopce. Všichni se shromažďují kolem stolu. Kněz si ověřuje, zdali je zamknuto a zopakuje s dětmi, co se bude dít, kdyby přišli komunisté.

Kněz se modlí: „Pane Ježíši, shromáždili jsme se ve tvém jménu, věříme, že jsi uprostřed nás. Máme tě moc rádi a jsme šťastni, že si můžeme o tobě povídat. Svatý Jane Bosko, ochraňuj nás, ať se nám nic zlého nestane.“

Kněz se rozhlédne po dětech, které na něm visí svýma očima a mají otevřené srdce pro slovo Boží. Podívá se na malá okna. Přes husté záclony není zvenku dovnitř vidět. Kněz vypráví o Pánu Ježíši, děti se ho ptají, on se ptá jich. Krásné setkání až do chvíle, kdy se všichni leknou prudkého zabušení na dveře. Kněz je rázem pryč, na stole se objevují karty rozložené jako uprostřed hry. Jedna z tet jde otevřít dveře. Dovnitř se vřítí dva muži v pláštích a jeden přes druhého křičí: „Kde je ten farář?“

Nikdo neodpovídá. Děti mlčí. Teta se odváží říct: „Co tu řvete, děti se polekají.“

Muži prohlédnou každý kout, záchod i půdu. Nikoho nenajdou. V očích dětí se stává kněz hrdinou, kterého asi odnesli andělé, aby ho komunisté nechytili. Muži prohlížejí domeček, nic však nenajdou, ani křížek. Křída, kterou byl ještě před chvílí kříž namalován, je nezajímá. Odcházejí se nepořízenou. Neomluví se. Brblou a nadávají na kněze, který jim unikl.

Konečně je v chaloupce klid. Jedna z tet zamyká dveře, druhá pozoruje okénkem odcházející komunisty. A když jsou dost daleko, tak dává povel k jásotu: „Aleluja! Chvalme Pána!“

V chaloupkách vyrostlo ve víře mnoho děvčat a chlapců. Dnes už jsou to rodiče nebo babičky a dědečci, kteří předávají víru svým potomkům. Díky tobě, svatý Jane Bosko, díky tvým salesiánům za chaloupky, které zůstávají nezapomenutelné.