PRÍHOVOR HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO

DONA ANGELA FERNANDEZA ARTIMEHO

PESTROFAREBNÁ TVÁR DONA BOSCA DNES

Mnohé nádherné príbehy, ktoré nás potešujú a povzbudzujú

Drahí čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano, pozdravujem vás z celého srdca. Vy dobre viete, že pre dona Bosca Il Bollettino Salesiano bol najvzácnejší prostriedok, čo mal, na to, aby šíril správy o veľkom dobre, ktoré Boh robí prostredníctvom našej saleziánskej rodiny.

Môj príhovor na január spočíva v tomto. Počas sviatku dona Bosca budem v Panama City, v meste, ktoré pociťuje priam výbušnú úctu k donovi Boscovi: v deň jeho sviatku sa na procesii zúčastňuje minimálne sedemstotisíc ľudí. Jeden plagát vyhlasuje: *San Juan Bosco tan panameño como el Canal!* (Don Bosco tak patrí k Paname ako Panamský kanál!) Niekoľko dní predtým sa s mladými a s pápežom zúčastníme na Svetových dňoch mládeže.

Píšem práve v čase, keď sa začína zasadnutie generálnej rady a členovia rady sa zhromažďujú okolo hlavného predstaveného po tom, ako štyri mesiace skúmali a sprevádzali na piatich kontinentoch to či ono dielo z 1936 diel v saleziánskom svete.

Ako prvé sme venovali niekoľko hodín vzájomnému podeleniu sa o pocity a životné príbehy z týchto mesiacov; a moja myseľ zalietla z jedného miesta na druhé pri počúvaní takých mnohorakých a pekných svedectiev, občas aj podnetných a provokujúcich.

Preto som dal môjmu príhovoru tento nadpis. Don Bosco má dnes naozaj pestrofarebnú tvár.

* Počul som jedného člena rady rozprávať o tom, ako v Jakutsku, v meste Jakutsk uprostred ruskej Sibíri, šesťtisíc kilometrov severne od Moskvy, saleziánska komunita vybudovala svoj dom uprostred miestnych obyvateľov, z ktorých je len máličko kresťanov-katolíkov (a skutočne, na Eucharistickej slávnosti bolo v tú poslednú nedeľu pätnásť veriacich), a naďalej žije so svojím malým stádom, prežíva s ním jeho radosti i ťažkosti.
* S hlbokým pohnutím som počúval o tragických nepríjemnostiach mnohých chudobných rodín a o krutých prekážkach, ktoré sužujú migrantov na hraničných mexických prechodoch v Nuevo Laredo, Ciudad Juarez, Tijuana a mnohých ďalších. Saleziáni sú tam, aby posilňovali rodiny, usilovali sa o formačnú cestu s chlapcami a dievčatami, snažili sa držať ich mimo reťazí drog a obchodu so sexom.
* Urobilo na mňa dojem, čo rozprával iný z mojich bratov saleziánov po návšteve v Nigérii, Ghane a Sierra Leone. V tejto posledne spomenutej krajine navštevujeme mladých, čo sú vo väzniciach, práve ako to robieval don Bosco ako mladý kňaz pred 170 rokmi s mladými v turínskych väzniciach. Bola to skúsenosť, ktorá ho tak silno poznačila, že trpel veľmi silnými bolesťami žalúdka kvôli tomu, čo videl. Preto sa rozhodol, že strávi svoj život tak, aby zabránil tomu, že by iní mladí skončili tak hrozne a bezcieľne. Dnes v tejto časti sveta realita nie je lepšia ako tá, s akou sa stretol don Bosco. Ale títo mladí majú každodennú návštevu a podporu priateľa saleziána.
* V inej africkej krajine som bol hosťom v jednom saleziánskom dome, v ktorom prijímame deti a dospievajúcich, traumatizovaných únosom ohavnými ľuďmi, ktorí chceli predať ich životné orgány. Našťastie po ich záchrane políciou sú zverení nám, aby sme im poskytli starostlivosť a pomoc, kým nenájdeme ich rodiny. Často s nami zostávajú roky.
* Ja sám som sa podelil o pekný zážitok počas návštevy rôznych saleziánskych domov v Kórei, kde žijú chlapci, poväčšine dospievajúci a mladí – pričom sa cítia naozaj ako v rodine –, ktorých súd odsúdil ako vinných z „menších zločinov“. Namiesto toho, aby boli zatvorení do väzníc pre mladistvých, niekoľko mesiacov alebo aj rok žijú v saleziánskom dome, pričom sa riadia dôsledným a láskyplným resocializačným programom. Bolo radosťou počuť od troch sudcov, že vyše 85% z týchto chlapcov sa opätovne natrvalo začlení do spoločnosti a už sa nevráti k páchaniu kriminálnych činov. To je ďalšia z tvárí dona Bosca dnes. Tentoraz s ázijsko-kórejskými črtami.

Zatiaľ čo som počúval tieto pekné a dojímavé príbehy, myslel som na dona Bosca. Ako sa musí cítiť šťastný zo svojich synov a zo svojej saleziánskej rodiny – ktorí sú naďalej tak dobre verní povolaniu, ktoré im Boh daroval.

Je nemožné nepripomenúť sen dona Bosca z roku 1876, keď vystúpil na vysokú skalu a uvidel „ľudí z každého národa, každého druhu oblečenia, každej farby. Uvidel som množstvo ľudí, ktorých neviem, či svet toľkých pojme. Poznal som tých v prvých radoch: boli tam mnohí saleziáni, ktorí viedli akoby za ruku skupiny chlapcov a dievčat. Potom prišli iní s inými skupinami; potom ešte ďalší a ďalší, ktorých som už nepoznal a už som ich nedokázal rozlíšiť, ale bolo ich neopísateľné množstvo. V prvých radoch som ich stále poznal; potom idúc ďalej som nepoznal už ani misionárov. Vtedy si moja Sprievodkyňa opäť vzala slovo a povedala: ‚To všetko, čo si videl, je celá žatva pripravená pre saleziánov. Vidíš, aká je obrovská? Saleziáni nielen v tomto storočí, ale aj v budúcich storočiach budú pracovať na svojom poli...‛

A mal som radosť, keď som počul všetky tieto správy, ktoré sú len „špičkou ľadovca“ veľkého dobra, ktoré my všetci robíme. A myslím, že dnes má don Bosco tú pestrofarebnú tvár, o ktorej by bol pravdepodobne iba sníval.

Delím sa s vami o tieto úvahy, milí čitatelia Bollettino Salesiano, pretože si myslím, že musíme hovoriť iným o toľkých krásnych veciach, ktoré existujú a ktoré sa uskutočňujú. Pred nejakým časom som sa naučil túto zásadu: „Strom, ktorý padá, narobí viac hluku ako les, ktorý v tichosti rastie.“ Zdá sa mi, že je absolútne pravdivá. A to, o čo som sa s vami podelil, je iba malá časť toho lesa, ktorý rastie v tichosti.

Želám vám šťastný sviatok dona Bosca. Budeme na seba všetci pamätať v Paname, uprostred krásneho množstva mladých „zo sna“.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január 2019)