**Poznání v horách**

Na začátku školního roku je to s Lukášem jiné než v minulých letech. Do školy jde klidný, bez obav, že se mu budou spolužáci vysmívat kvůli náboženství. Co se stalo?

Vloni byl páťák a dost častý posměch snášel statečně. Tatínek ho k tomu naučil modlitbu: „Pane Ježíši, chci být jako apoštolové, kteří měli radost, že mohou něco pro tebe vytrpět.“ V jeho situaci mu paní učitelka v půli června ještě přitížila. Když musela odejít ze třídy, ukázala na Lukáše a řekla: „Zapíšeš ty, kdo zlobili.“

Po odchodu učitelky házel Kuba houbou po holkách a pak vyhrožoval Lukášovi, že ho zmlátí, když to na něho řekne. Hoch se známého rváče bál, ale na dotaz paní učitelky pravdivě popsal, co se ve třídě dělo.

„O přestávce se Kuba na Lukáše vrhl s výkřikem: „Teď ať ti pomůže Bůh!“

Pomohl mu Tomáš, který je nejsilnější nejenom ve třídě. Proč to udělal? Tatínek ho bere hodně do přírody a učí ho, jak má jednat správný kluk – i to, že se má zastávat slabších. Od té doby měl Lukáš od Kuby pokoj.

Před rozdáváním vysvědčení vyprávěl Tomáš, že hned příští týden jedou s tatínkem do Tater zdolávat vysoké hory. Lukáš dostal strach, aby se jeho ochránci něco nestalo a rozhodl se, že se za něho bude hodně modlit.

Tomáš se svým tatínkem měli v horách krásné počasí, a tak zdolávali jednu horu za druhou. V poslední den je však při výstupu překvapily mraky. Zahalily je tak, že neviděli na krok před sebe. Když se snažili sestoupit, tak uhnuli z cesty. Drželi se za ruce a krok za krokem klesali a věřili, že tak vyjdou z mraků. Náhle poryv větru mraky rozehnal a oni s hrůzou zjistili, že míří přímo do propasti. Tatínek s úlevou řekl: „To se za nás musel někdo moc modlit.“

Tomáš hned pomyslel na Lukáše. Po návratu z hor se ho zeptal: „Ty ses za nás modlil?“

Přikývl a dodal: „Měl jsem o tebe strach, aby se ti něco nestalo.“

Tomáš na to řekl: „Jestli se ti bude někdo kvůli Bohu smát, tak mu rozbiju hubu.“

Proto se při první cestě do školy Lukáš nebojí. Ví, že má ochránce Tomáše, který poznal, že je Někdo mocnější než lidé, a proto se k němu křesťané modlí.

**Být u toho**

Brian Cavanauch vypravuje: *„Byl jednou jeden muž, který se vydal na cestu, aby našel krásnou a tajemnou řeku. Když ji našel, sedl si na břeh a zhluboka se z ní napil; vykoupal se v ní; chytal v ní ryby; hrál si v ní. Byl prostě plný radosti z toho, že je u té řeky. Muž zůstal u řeky mnoho dní a nocí a naslouchal jejímu tajemnému učení. Než odešel, řeku si namaloval.*

*Po jeho návratu si jeho rodina, přátelé a sousedé všimli radosti, která z něj nyní zářila. Chtěli vědět, jaké tajemné nauce se tam vyučil.*

*Muž jim odpovídal: „Musíte tam jít a poznat řeku sami. Musíte sami řeku vidět, slyšet, dotýkat se jí, ochutnat její vodu, cítit její vůni. Nedokážu vám plně popsat ani vysvětlit krásu a tajemno, které jsem u řeky zažil. Slovy to nelze vyjádřit. Říkám vám: „Jděte, zakuste řeku sami.“*

*Lidé však vzali jeho obraz řeky, vsadili jej do zlatého rámu a celé hodiny na obraz hleděli.*

*Když muž viděl, co se stalo, zesmutněl. Litoval toho, že obraz tajemné řeky namaloval.“*

Existuje modlitba, která naplňuje mnoho lidí radostí. Je to růženec – rozjímání nad novozákonními dějinami spásy. Mnozí křesťané, kteří probírají za sebou jednotlivá zrníčka růžence, věnují této modlitbě mnoho času. Dělají to však rádi, protože modlitba s Pannou Marií jim proměňuje srdce.

Avšak lidé, kteří je pozorují, jim předhazují: „Nechápeme, jak můžete s takovým zápalem opakovat tolikrát ,Zdrávas Maria´.“

„To se nedá vysvětlit, to se musí prožít. Modlete se růženec a poznáte jeho krásu.“

Mnozí lidé poslechnou a přidají se k těm, kteří se rádi růženec modlí. Podobají se muži, který prodléval u řeky a vrátil se šťastný domů. Jiní lidé se chovají stejně jako ti, kteří si pouze zarámovali obraz řeky. Takoví lidé si koupí růženec, pověsí si ho třeba i do auta, ale modlit se růženec odmítají. Do tajemství této modlitby nikdy nevniknou.

Přidejme se k těm, kteří se růženec rádi modlí, a poznáme, jak je tato modlitba krásná a jaké přináší bohaté plody.

**Nebeská zahrada**

Nastěhovali jsme se do našeho nového domku, když mi bylo šest let. Nebyl jsem sice sám, měl jsem ještě bratra a sestru. Ale zatímco já jsem šel poprvé do školy, tak sestra ji opouštěla a bratra ji za rok následoval.

Kamarády jsem měl ve škole a také v kostele, kde jsem začal ministrovat. U našeho domu však nikdo tak velký jako já nebyl. Měl jsem však dva velké kamarády: tatínka a babičku sousedku. S tatínkem jsem pracoval často na zahradě. Zvláště se mi líbilo, jak jsme vysazovali spolu stromky, protože naše zahrada byla dosud pustá. Zato babička vedle měla zahradu plnou stromů a keřů. A tak jsem si u ní pochutnával na třešních, rybízu, angreštu, meruňkách i broskvích, křupal jsem jablka a blahem jsem se tetelil, když se mi rozplývaly na jazyku sladké hrušky. Od babičky jsem si nosil domů rajčata, papriky a další zeleninu. Jak jsem rostl, tak babička slábla. Už nesela a nesklízela zeleninu, ale stromy plodily dál. A tak jsem se stal na její zahradě zahradníkem a babička byla šťastná, že jsem lezl po stromech jako opice a otrhal všechno ovoce.

Jednoho zimního dne se s námi babička rozloučila. Byla už slabá a odcházela do domu s pečovatelskou službou. Dům koupil mladý muž, který vzápětí vykácel všechny stromy, zbudoval nádherný bazén a jeho okolí „osázel“ slunečníky. Plakal jsem, když jsem viděl, jak dopadly stromy, které jsem tak miloval. Byl jsem rád, že to babička neviděla. Naštěstí už vyrostly stromy na naší zahradě, a tak jsem od jara skákal po jejich větvích a pozoroval, jakou budeme mít úrodu.

Sklidili jsme hodně ovoce. Pravidelně jsem nosil jablíčka babičce do jejího bytu. Byla moc ráda a radovala se, že to teď u ní voní jako na zahradě. Říkávala, že se těší do nebe a na nebeské ovoce. Ptal jsem se na to pana faráře, jestli budou v nebi jabloně. Pokrčil rameny, usmál se a pak řekl: „V ráji byly také stromy.“

Když babička umřela, přál jsem jí ten ráj, vždyť tady na zemi trpěla, protože byla nemocná. Vzal jsem si na hřbitov jablka a počkal jsem, až všichni odešli. Hodil jsem je na truhlu a v duchu jsem se modlil: „Nebeský Otče, prosím, vezmi si ji k sobě do nebe, do nebeské zahrady. Vždyť se tam tolik těšila.“

**Krásný věnec**

Ráno o první adventní neděli voněl kostel jehličím z velkého adventního věnce, který visel na ocelovém lanku spuštěném z půdy kostele. Lidé, kteří přicházeli na ranní mši svatou, vydechli při vstupu do chrámu údivem. Takovou nádheru tu ještě neměli.

Hodiny na věži odbili sedmou hodiny, lidé už pomalu vstávali, protože pan farář začínal vždycky přesně. Ale tentokrát nevyšel ze sakristie ani po pěti minutách.

„Co se děje?“ šeptali lidé mezi sebou. „Pan farář je nemocný? Nestalo se mu něco?“

Po čtvrt hodině už byla situace kritická. Všichni věděli, že i kdyby byl kněz nemocný, tak by dal vědět. Ještě nikdy se nestalo, že by duchovní správce přišel byť jen o minutu později do zpovědnice. A to se zpovídá pravidelně půl hodiny přede mší svatou.

Kostelník poslal na faru dva ministranty. Otevřel jim kněz v županu, který jej narychlo přehodil přes pyžamo. Na omluvu blekotal: „Věšel jsem do půlnoci věnec a neslyšel jsem budík.“

Než vyšel pan farář s půlhodinovým zpožděním ze sakristie, tak už všichni lidé v kostele věděli, že jejich otec zaspal. Vzali to s úsměvem, zvláště když to bylo kvůli krásnému věnci. Ale kněz se neusmíval, omluvil se a díval se více před sebe než na věřící.

Babička Otáhalová mu rozumí. Ví, že jejich poctivý kněz nemůže snést svoje selhání, když jinak je přesný a na sebe přísný. Musím mu pomoci, rozhoduje se.

Vstává a jde do sakristie. Na evidentně schváceného kněz spustí: „Vítám Vás mezi námi. Teď jste teprve náš!“

Směje se a tiskne ruku knězi, který v rozpacích říká: „Nechápu, jsem tu už půl roku.“

„Bála jsem se k vám jít ke zpovědi, protože jste byl tak dokonalý. Teď vidím, že jste jako my a ke zpovědi přijdu.“

Všichni v sakristii se smějí. Směje se i kněz a říká: „Děkuji, že jste mi to řekla, polepším se. A příští neděli budu mít kázání o tom, že si máme umět vzájemně říct, co neděláme dobře. A na to máme adventní dobu, abychom se změnili. A nás budou čekat radostné Vánoce.“

**„Neříkejte to rodičům!“**

Otec Jakub oslavil nedávno padesátku. Lidé ve farnosti ho mají rádi také proto, že je „dobrák od kosti“. Zvláště děti to však nejednou zneužívají. Zlobí v náboženství a kněze to mrzí.

V týdnu před adventem mu už došla trpělivost. Celou hodinu mu narušili dva ministranti, kteří by měli dávat ostatním dobrý příklad. Ale bylo tomu naopak – stahovali celou třídu. „Už toho mám dost,“ zvolal rozzlobený kněz, „řeknu o tom vašim tatínkům.“

Šimon i Jožka se toho lekli. Oba jejich tatínkové často pomáhají na faře i v kostele. Nedají na pana faráře dopustit. A tak po celý zbytek hodiny seděli provinilci jako zařezaní a kněz byl rád, že má konečně klid.

Po skončení vyučování přišli oba k panu faráři a omluvili se. Šimon se osmělil: „Pane faráři, prosíme vás, neříkejte to rodičům!“

Kněz přemýšlí a pak říká: „Dobře, neřeknu to na vás, ale v sobotu ve čtyři vás čekám v kostele, potřebuji zdatné pomocníky.“

Oba osmáci hned souhlasili a byli šťastni, že to takto dopadlo. Moc dobře věděli, co by doma bylo, kdyby si pan farář na ně stěžoval.

V sobotu úderem čtvrté jsou oba v kostele. Hned je upoutá hromada větviček a konstrukce pro velký adventní věnec. „Hoši,“ vysvětluje jim pan farář. „Zhotovíme spolu velký adventní věnec a zavěsíme jej otvorem v klenbě – kdysi tam vysíval lustr. Kromě nás tří o tom nikdo neví, bude to zítra překvapení pro celou farnost.

Kluci se pouštějí s chutí do práce a přitom si s panem farářem povídají. Blízkost kněze a jeho upřímnost jim otevírá srdce a oni poznávají, jak ubohé bylo jejich chování v náboženství. Pletení věnce se jim daří, a když na věži odbíjí sedmá hodina, tak začínají věnec zavěšovat otvorem v klenbě. Cítí se hodně důležití, protože kněz je k tomu nezbytně potřebuje. Loučí se krátce po osmé a těší se, jak lidé zítra při pohledu na obrovský věnec vydechnou údivem.

Na druhý den farnost vskutku krásně prožívá první adventní neděli, jejíž poselství zvěstuje i první světlo na adventním věnci. Po mši svaté kněz veřejně děkuje za pomoc Šimonovi a Jožkovi, klukům, kteří se od středeční hodiny náboženství tolik změnili.

**Spolu to dokážeme**

Když si lidé na začátku občanského roku přeji vše nejlepší, tak jsou u toho nejméně dva. Ukazuje to na skutečnost, že šťastný nemůže být člověk sám. Opravdovou radost zakouší člověk jenom ve společenství s druhými v rodině, ve farnosti, mezi kamarády nebo jinde.

Tato pravda je napsána i v Bibli, kde po stvoření prvního člověka říká Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Gen 2,18) A tak Bůh přivedl muži ženu, aby žili spolu.

Snad i Vás dojme příběh dvou manželů. Oba byli postiženi, a tak si nemohli najít partnera pro život. Když se seznámili a chtěli se vzít, tak jim to lidé rozmlouvali: „Potřebujete zdravého partnera, a ne nemocného.“

Oni se však měli rádi a Bohu za svou lásku děkovali. Věřili, že dohromady budou natolik silní, aby zvládli život.

Při svých vycházkách došli k řece, kde si mohli vypůjčit loďku, aby dopluli na druhý břeh. Zprvu se lekli: vždyť ona byla slepá a on po dětské mozkové obrně nemohl pohybovat rukama.

Pak si však řekli: „Spolu to dokážeme.“

Muž přemýšlel nahlas: „Já vidím, a tak budu u kormidla určovat směr.“

Žena se pak chytla vesel a snažila se stejnoměrně zabírat oběma pádly. Nějakou dobu trvalo, než se oba ve svých funkcích sladili. Řeku pak šťastně překonali. Lidé, kteří je předtím od plavby zrazovali a nabízeli jim, že je převezou, tak jim po přistání mohutně tleskali. A protože se dozvěděli, že oba snoubenci mají krátce před svatou, tak jim přáli šťastnou životní plavbu v manželství.

Lidé si často na začátku roku přejí, aby byli šťastni. I my si takto můžeme přát s vědomím, že šťastní můžeme být jenom tehdy, když se budeme mít rádi s druhými.

**Bouřlivá diskuze**

Před začátkem postní doby se rozvinula mezi staršími ministranty bouřlivá diskuze. Vyprovokovalo ji oznámení pana faráře, že „církev sice půst nenařizuje, ale staletá zkušenost ukazuje, že půst od jídla je důležitý pro duchovní život každého křesťana“.

Začal to patnáctiletý Jarek. „Půst patří do středověku, kdy se lidé trápili, a mysleli si, že se to Pánu Bohu líbí. Ale on nechce, abychom se trápili.“

Přidal se o rok mladší Jirka. „Půst můžeme nahradit dobrým skutkem.“

Postu se zastal Vašek, který studuje první rok na gymnáziu, „Četl jsem, že půst je zdravý. Organismus si odpočine, je to pro něho dobré.“

Diskuze pokračovala ještě nějakou dobu, ale už nic nového nepřinesla.

Jirka si všímá, že dosud nic k tomu neřekl Klement, který bude letos promovat na lékařské fakultě. Poté se chce ženit, ale dosud moc rád ministruje. „Řekni nám k tomu také něco. Co na to říká lékařská věda?“

Klement na výzvu odpovídá: „Pokud vím, tak rozumný půst organismu prospívá. Ale to není na postu to hlavní. Nevím, jestli mně budete rozumět, a tak jsem zatím nic neříkal.“

Kluci chtějí, aby se problém vyřešil, a proto žádají Klementa o jeho názor.

„Tak dobře,“ souhlasí Klement. „Když jsem se zamiloval do Kristýnky, tak jsem se nemohl dočkat, až se uvidíme. Často jsem na schůzku spěchal z přednášek anebo ze cvičení. Neměl jsem čas se ani najíst. A když jsme byli spolu, tak nebylo jídlo pro mne důležité. A protože jsem zamilovaný i teď, když spolu chodíme už dva roky, tak je to s tím jídlem pořád stejné. Vezmu si do kapsy rohlík a víc nepotřebuji. Mám radost z toho, že je pro mne Kristýnka víc než jídlo a všechno ostatní. Myslím, že s postem je to podobné. Když se zřeknu jídla, tak mám radost z toho, že mi ke štěstí stačí samotný Pán Ježíš. Mnoho lidí jsou otroky jídla. Stále vymýšlejí něco dobrého, věnují tomu hodně času i peněz. Při postu nemusíme hladovět, ale vezmeme si prosté jídlo, třeba jenom krajíc chleba. A přitom si můžeme říct: „Pane Ježíši, nemusím mít dobré jídlo, ty mi stačíš. A mám z takové lásky radost.“

Ministranti mají o čem přemýšlet. A můžeme přemýšlet i my na začátku postní doby.

**Tvář ministranta**

Americká legenda vypráví, že kdysi jeden indiánský kmen sídlil na úpatí posvátné hory. Byla tam kamenitá půda a život pod horou nebyl proto lehký.

*Náčelník toho kmene si jednoho dne zavolal své tři syny a řekl jim: „Zemřu a jeden z vás mě nahradí. Vystupte na vrchol hory a doneste mi dar. Kdo donese dar nejlepší, stane se po mně náčelníkem.“*

*Všichni synové vystoupili na horu a po několika dnech se vrátili.*

*První přišel nejstarší syn a v rukou nesl velmi opatrně a něžně nádherný květ.*

*Druhý syn přinesl otci barevný, jemný kulatý kámen vyhlazený dešti a větry.*

*Jako poslední se dostavil nejmladší syn. V jeho tváři se odrážela krása, kterou na hoře uviděl. Řekl otci: „Já jsem nic nepřinesl. Když jsem totiž stál na nejvyšším vrcholu posvátné hory, spatřil jsem na druhé straně překrásné prérie plné rostlin a lesů. Viděl jsem tam také řeku a průzračné jezero. Představoval jsem si, že by se tam mohl přestěhovat náš národ, aby se nám lépe žilo. Byl jsem unesen pohledem, který se mi naskytl. Nemohl jsem jej však vzít do rukou a donést. A nic krásnějšího jsem tam nahoře neviděl. Proto odpusť, otče, že jsem nesplnil tvé přání.*

*Starý náčelník se usmál a řekl: Ty budeš novým náčelníkem, protože jsi nám přinesl dar vize lepšího života.*

Prožíváme postní dobu, ve které vstupujeme do zpovědnice, abychom prosili za odpuštění a představili tam i vizi lepšího života. Změna přitom nemusí být až tak zásadní, jako tomu bylo u indiánského mladíka.

Ministrant Aleš si dal při postní svaté zpovědi předsevzetí: „Nebudu se u oltáře už nikdy bavit a budu se dívat na oltář.“

Jeho tvář se od té doby u oltáře změnila. Aleš sice nevidí krásu jako onen syn náčelníka, ale vnímá daleko více přítomnost Krista. A to se odráží na tváří chlapce tak, že to všichni vidí.

Kéž se změní i naše tvář po svatopostní svaté zpovědi.

**Navikulář**

Čtrnáctiletý Petr patří k ministrantům, na které se může pan farář spolehnout. Vypracoval se v jedinečného thuriferáře (thus = kadidlo). Umí perfektně rozdmýchat oheň v kadidelnici, kterou před Velikonocemi vyčistil a naleštil.

Už týden před svátky ho prosil o tři roky mladší Ondra: „Vezmi mě k sobě za navikuláře.“ (navicula = loďka)

„Nemáš nárok,“ odbyl ho Petr, „nemáš na to.“

„Prosím,“ žadonil Ondra ještě přede mší svatou na slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Petr si však vybral Šimona, který je sice teprve čtvrťák, ale je šikovný a bystrý.

Ve mši svaté k přípravě darů uhlíky v kadidelnici přímo žhnou. Pan farář se usmívá a vkládá na ně zrníčka kadidla. Mohutný voňavý kouř stoupá a symbolizuje tak naši modlitbu, která se vznáší k nebi. Připravené dary chleba a vína na oltáři jsou takto předkládány k Bohu. Přítomní ministranti sledují nádherný stoupající dým a jejich oči tak hledí vzhůru. Až na jednoho, na Ondru, který hledí do země. Petr si toho všímá a do srdce mu bodne výčitka: kouř se tlačí nahoru, Ondra je tlačen k zemi. Ale musí to tak být? Kdyby šel Ondra se mnou a pan farář by vzal s „jeho“ loďky kadidlo, tvář by mu zářila a oči by provázely obláčky kouře.

Dobře jsem udělal, hájí se ve svědomí Petr, Šimon to umí, Ondra by se mi tady pletl pod nohama, musel bych ho postrkovat.

Ale svědomí to neuspokojuje: svátek má dnes Ježíš, on vstal z mrtvých. A Ježíš určitě není rád, když Ondra pláče, odstrčený jako vždy a všude. Kdyby stál s loďkou u oltáře, jeho oči by zářily nad všechny ostatní. Pane Ježíši, zítra půjde se mnou, modlí se v duchu Petr a cítí, že modlitba se zmrtvýchvstalému Kristu líbí.

Po mši svaté Petr obejme kolem ramen smutného Ondru. Ten se poleká, co zase zkazil. Hlavní ministrant mu však říká: „Zítra budeš navikulář. Pojď, trochu si to nacvičíme.“

Na druhý den opět stoupá u oltáře kouř k nebi, tentokrát provázený šťastnýma očima Ondry, který přitom tiskne loďku ke svému srdci, které tluče zcela pro Ježíše.

**Andělské vnuknutí**

Zasedání obecního zastupitelstva.

Mezi přítomnými občany je v první řadě maminka s jedenáctiletým Vaškem. Vzadu za plným sálem lidí je tatínek se čtyřmi Vaškovými sourozenci: staršími Aničkou a Petrem a mladšími Klárkou a Terezkou.

Vašek bude dnes odměněn za statečný skutek. Co se vlastně stalo. Bylo to v zimě. Dopoledne padal mokrý sníh, všude byla břečka. Po poledni se náhle ochladilo. Za zatáčkou pod dlouhým kopcem vzniklo na silnici takřka kluziště. Srazila se tam dvě auta. Najednou tam byl houf lidí, někteří pomáhali, jiní jenom stáli. Jediný Vašek však zaslechl vzdálený hukot kamionu nad vesnicí. Jeď ho zastavit, zaslechl vnitřní vnuknutí. Rozjel se na svém kole do kopce vstříc kamionu. Silnice tu byla mokrá, ale posypaná. Kamion se blížil. Jak ho zastavím? ptal se Vašek sám sebe. Musím se postavit před něho, jinak si mě nevšimne. Vašek staví kolo napříč silnice a mává na přijíždějícího obra. Řidič si ho všímá a brzdí, jak může. Troubí, protože ví, že na krátkou vzdálenost kamion nezabrzdí. Vašek slyší troubení i vnuknutí v duši – utíká i s kolem mimo silnici. Zachránil tak sebe i mnoho lidí, neboť za zatáčkou by neovladatelný kamion smetl všechno, co by mu stálo v cestě.

Starosta volá Vaška na pódium, kde mu celý sál tleská. První muž obce se ho ptá: „Vašku, jak jsi to dokázal?“

„Vnukal mi to anděl strážný, a tak jsem ho poslechl.“

„Věděl jsi, že riskuješ?“

„Panna Maria taky riskovala, když poslechla anděla a stala se Matkou Božího Syna.“

„Od koho to víš?“

„Pan farář nám to říkal v náboženství.“

Lidé tleskají nejenom v této chvíli, ale i později, když starosta oznamuje, že zastupitelstvo se jednomyslně rozhodlo darovat za mimořádný statečný skutek Vaškovi mimořádnou odměnu – dvoutýdenní pobyt u moře pro celou rodinu. Dostali tak dovolenou, kterou by si sedmičlenná rodina nemohla nikdy dovolit.

**Nejsme závisláci**

Ministrantský výlet! Jak se na něj kluci už dlouho dopředu těšili. Teď je tu. Rodiče svážejí své kluky na nádraží, kde na ně čeká pan farář. Nikdo kromě něho neví, kam na výlet pojedou. Cíl cesty vyluští cestou ve vlaku. Rodiče se místo letošního výletu dozví až těsně před odjezdem. Od toho okamžiku budou mít spojení jedině s otcem Josefem, protože kluci své mobily nechali doma.

„Nejsme závisláci,“ odpověděli rodičům, kteří se divili, s jakou lehkostí nechávali své mobily doma.

„Nejsme závisláci,“ volají kluci na rodiče, kteří jim mávají při rozjezdu vlaku.

„Nejsme závisláci“ je heslo tohoto výletu, kde nejsou kluci závislí ani na tom, že by museli vědět, kam jedou.

Otec Josef je na takový výlet dlouho připravoval. Hoši nepožadují na výletě nic: ani dobré jídlo, ani zábavu. Stačí jim, že jsou spolu s Pánem Ježíšem a s kamarády.

Ve vlaku si vyluští, že jedou „pod nebe“. To jsme se toho dozvěděli, chce se jim brblat, ale zvolané heslo je uklidní.

Vlak je doveze vysoko do kopců. Kostel s prázdnou farou je nejvýše položenou vesnici, a je tedy nejvíce „pod nebem“.

Po celé tři dny kluci pracují, modlí se a povídají si v jídelně kolem dubového stolu, na kterém se už dávno nejedlo. Mají na sebe čas i na vycházkách v kouzelné přírodě Vysočiny. Po třech dnech se má jet domů, ale nikomu se nechce. Kluci poznali, jak osvěžující je odevzdat v modlitbě všechno Pánu Bohu. Kolik strachů takto zmizelo z chlapeckých srdcí.

I mezi kluky je to teď jiné. Otec vedl kluky tak, aby poznali své plusy a mínusy a že je trapné se jeden před druhým vyvyšovat: „Moje vlasy… já to umím nejlíp… já mám svaly… jenom na mně je spolehnutí…“

„Byl to bezva výlet,“ sdělují každý svým rodičům a pak si s nimi dlouho povídají.

A své mobily u toho mít nemusejí. Teď i rodiče vidí, že jejich kluci nejsou závisláci.