

Obrázok, na ktorom je ľudská tvár, ošatenie, úsmev, osoba

Automaticky generovaný popis

Spracované podľa materiálu:

dall’itinerario aspiranti della Provincia Sicula, già sperimentato dai Salesiani Cooperatori di Messina - Giostra nel loro Centro Locale, sono stati elaborati 3 testi che si arricchiscono del materiale estrapolato dagli itinerari in uso nell’Ispettoria del Piemonte e dell’Italia del Nord-Est.

Progettazione, coordinamento e premessa ai capitoli a cura di Giuseppe Raitano, SC centro di Gela;

Ricerca e cura redazionale a cura di Mina Del Popolo, SC centro di Messina - Giostra

Počiatočná formácia 2

Formačné témy – ašpiranti asc

Pavol Grach sdb

2024

# Úvod

V druhom roku prípravy na vstup do Združenia saleziánov spolupracovníkov sa upriamime na hlbšie spoznávanie a prežívanie saleziánskej charizmy dona Bosca.

Duch Svätý oživuje život Cirkvi a jej apoštolát vo svete tým, že svojimi darmi pobáda kresťanov, aby osobitným spôsobom sprostredkovali ľuďom spásu. Každá charizma, ktorá sa rodí v Cirkvi, tlmočí dary Ducha Svätého podľa inšpirácie, ktorú Boh dáva veľkým zakladateľom reholí a hnutí.

Aj don Bosco bol už od útleho detstva inšpirovaný, aby interpretoval dary Ducha Svätého. Máme pred sebou cestu, ktorá sa zakladá na týchto dvoch bodoch

1. spoznávať duchovný život dona Bosca, jeho spôsob bytia, jeho štýl života
2. objaviť to podstatné a trvalé, čo nám, Cirkvi i svetu Duch Svätý cez neho zanechal

Ak sa v tom nájdeme, ak to naplní naše srdce a vojde to aj do nášho zmýšľania a konania, tak potom môžeme pokračovať na našej životnej ceste ako tí, ktorí sa budú usilovať znovu sprítomniť tento dar vo svojom živote.

Spiritualitu saleziánov dona Bosca si priblížime v nasledovných témach:

|  |  |
| --- | --- |
| September | Pramene saleziánskeho ducha. Spiritualita práce a spojenia s Bohom. |
| Október | Pastoračná láska – srdce spirituality. *Da mihi animas* |
| November | Výchova preventívne: rozum – náboženstvo - láskavosť |
| December | Životný štýl: patriť do strediska, ekonomická solidarita |
| Január | Saleziánska rodina dona Bosca v Cirkvi (pozri! Prvý rok) |
| Február | Saleziáni spolupracovníci v saleziánskej rodine Rodinnosť vzťahov |
| Marec | Spoluzodpovednosť za formačný a apoštolský rast |
| Apríl | Prednostná láska k mladým |
| Máj | Mariánsky rozmer saleziánskej charizmy |
| Jún | Prísľub |

# 1. Neúnavná činnosť a spojenie s Bohom

Don Bosco vnímal Ježiša Krista, Božieho Syna ako dôverne stotožneného s Bohom, s jeho láskou a s jeho plánom spásy. Z chvíľ dôverného stretnutia sa s Pánom v osobnej meditácii a z každodennej modlitby čerpal svetlo a silu, aby všetko, čo robil bolo podľa Božej vôle.

Jeho život bol charakterizovaný neúnavnou pracovitosťou, ktorá vychádzala a zostávala v spojení s Bohom. Hlavnou črtou saleziánskej spirituality je kontemplácia v akcii, spojenie s Bohom a práca. Svojím nasledovníkom zanechal pravidlo: práca a miernosť: práca, ktorá sa stáva modlitbou.

Prvá téma saleziánskej charizmy si všíma **dva aspekty osobnosti dona Bosca**. Práca, neúnavná činnosť, ako viditeľný a všeobecne známy prvok ku ktorému však hneď pridávame druhý, menej viditeľný: jeho spojenie s Bohom.

## Božie slovo

* Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. (1Kor 11,1)
* Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. (1Sol 2,9)
* Deti moje, nemilujte sa slovom a jazykom, ale skutkom a v pravde. (1Jn3,18)

Prvé dva verše nám poukazujú na to, ako sa sv. Pavol stal živým príkladom prvé kresťanské komunity. Toto nám dodáva istotu, že nasledovanie človeka preniknutého Duchom a milujúceho Krista je vec legitímna. Don Bosco miloval Krista, napodobňoval ho v jeho láske k dušiam a Duch ho prostredníctvom Márie poslal na konkrétne pole – pracovať na spáse mladých.

V textoch nachádzame aj zmienku o práci, pracovitosti, aktivite. Tá bola aj typickou charakteristikou dona Bosca

## Saleziánske postoje

* Don Bosco hovorieval: *Nebuďte nikdy nečinní! Ak vy nepracujete, pracuje Diabol! Práca! Práca!*
* Práca pre dona Bosca je oddanosť poslaniu so všetkými schopnosťami a na plný úväzok.
* Všetko, čo spolupracovník robí, je bezplatným darom pre ostatných. Neočakávajme ani materiálnu, ani morálnu kompenzáciu. Neočakávame vďaku, uznanie, vďačnosť a okamžitých výsledkov ako výsledok našej práce, pretože sila a odvaha vždy sa angažovať musí pochádzať z vkladania všetkého s dôverou do Božích rúk.
* V donovi Boscovi sa prirodzene spájala činnosť a modlitba. Jeho život sa nedelil na prácu a modlitbu. Jeho život bola láska vyjadrujúca sa týmito dvomi spôsobmi. Špecifikum saleziánskej zbožnosti spočíva v tom, že vieme robiť z práce modlitbu...
* Naliehavosť záväzkov a starostí mu nebránilo intímnemu a trvalému spojeniu s ním. Naopak, pocit, že Boh je vždy prítomný, ho na jednej strane udržiaval v neustálej bdelosti, aby urobil všetko, aby slúžil iba jemu, a na druhej strane mu to dávalo večnú radosť v mori starostí.
* Don Bosco dával prednosť modlitbe: «Modlitba je prvá vec», «Človek nezačína dobre, ak nezačína z neba». Modlitba bola pre neho "dielom skutkov", pretože modlitba "získava všetko a víťazí nad všetkým". Opakoval: "Beda tým, ktorí zanedbávajú modlitbu."
* "Dá sa povedať," povedal o. Barberis, "že sa vždy modlil: Videl som ho stokrát chodiť hore a dole po schodoch, vždy v modlitbe. Cestou sa tiež modlil. Na jeho cestách, keď nekorigoval nejaké texty, som ho vždy videl modliť sa." A don Rua dodáva: "Mnohokrát som ho pristihol pohrúženého do modlitby v tých krátkych chvíľach, keď potreboval odpočinok a bol v samote."
* Don Albera o ňom píše: "Kedykoľvek sme sa na neho obracali so žiadosťou o radu, zdalo sa, že prerušil rozhovor s Bohom, aby nám poskytol audienciu, a že myšlienky a povzbudenie, ktoré nám dal, boli inšpirované Bohom."

## Otázky na zamyslenie

* Ako sa mi darí spájať modlitbu a každodenné úsilie práce a apoštolátu?
* Čo je hlbokou motiváciou apoštolskej činnosti saleziána? Aké riziká hrozia, ak neexistuje táto hlboká motivácia?
* don Bosco spájal striedmosť s apoštolskou prácou, takmer ako jej vnútornú potrebu. Čo vyžaduje striedmosť? S akými ťažkosťami sa dnes stretávame pri praktizovaní tejto čnosti?

## Texty na prehĺbenie

Pravidlá:

### CEI, La verità vi farà liberi, nn. 987-989 (Tal. biskupská konferencia, *Pravda vás oslobodí*)

**Ustavičná modlitba**. Ježiš sa často utiahol do modlitby a pozastavil všetky ostatné činnosti. Na konci tých privilegovaných chvíľ dôverného vzťahu s Otcom zostával v postoji lásky k nemu a v túžbe, aby sa vo všetkom plnila Božia vôľa. Čas venovaný čistej modlitbe, oslobodený od všetkých ostatných aktivít, má sám osebe hodnotu ako explicitná a vedomá aktualizácia vzťahu lásky s Bohom. Umožňujú nám tiež prenikať aj časy venované rôznym povinnostiam na modlitbu. «Ustavične sa modlite, vo všetkom vzdávajte vďaky» (1 Sol 5,17-18). Modlitba je nepretržitá, ak je láska nepretržitá, ak vo všetkom plníme Božiu vôľu: "Vždy sa modlí ten, kto spája modlitbu so skutkami, ktoré má konať, a pracuje s modlitbou... V tomto zmysle možno celý život svätého muža považovať za veľkú modlitbu. To, čo sme zvyknutí nazývať modlitbou, tvorí len jej časť."

Spojenie s Bohom nezahŕňa len modlitby v pravom zmysle slova, ale aj prácu, štúdium, rodinné a sociálne vzťahy, zábavu a utrpenie, život a smrť. Je však potrebné vyhnúť sa rozptýlenosti a všetko nasmerovať k Pánovi. Potrebujeme viac či menej dlhšie obdobia úprimnej a intenzívnej modlitby, aby sme načerpali potrebnú energiu. Potrebujeme znovu zapáliť našu pozornosť voči Pánovi často počas dňa, aj keď len na chvíľu. „Na trhu či počas osamelej prechádzky je tiež možné prednášať časté a vrúcne modlitbu. Dá sa to aj v obchode či už nakupujete alebo predávate, modliť sa dá aj počas varenia." Ako odpoveď na túto potrebu cirkevní otcovia vynašli prax krátkych strelných modlitieb, krátke a jednoduché vety, ktoré je potrebné často opakovať. Sú veľmi užitočné, pokiaľ zodpovedajú konkrétnym skúsenostiam, zostávajú čerstvé a vrúcne a neupadajú do automatického zvyku.

Orientovaní na Boha skrze modlitby a častým pripomínaním si Božej prítomnosti, môžeme žiť čoraz dlhšie a čoraz intenzívnejšie v jeho prítomnosti. Boh je v každom človeku, vo všetkom, v každej udalosti, šťastný alebo smutný, obyčajný alebo mimoriadny. Všetko chce alebo aspoň dovolí. Všetko sa nám ponúka ako dar a šanca na dobro. Ak vieme rozpoznať jeho prítomnosť a prijať jeho vôľu, ak robíme všetko najlepším spôsobom, s pohotovosťou a vnútorným pokojom, náš život sa stáva trvalým dialógom, nepretržitou modlitbou. Modlitba je pre mňa impulzom srdca, jednoduchým pohľadom upretým k nebu, výkrikom vďačnosti a lásky v skúške i v radosti.

### František, Evangelii gaudium 262.264

262. Evanjelizátori s Duchom sú evanjelizátori, ktorí sa modlia a pracujú. Z pohľadu hlásania evanjelia nie sú potrebné ani mystické ponuky bez rozhodného sociálneho a misionárskeho nasadenia ani pastoračné a sociálne preslovy či praktiky bez duchovnosti, ktorá premieňa srdce. Takéto čiastkové a jednostranné ponuky oslovujú len malé skupinky a nemajú silu preniknúť hlbšie, pretože okypťujú evanjelium. Treba vždy kultivovať vnútorný priestor, ktorý poskytne kresťanský zmysel všetkým úlohám a aktivitám.[205] Bez dlhších chvíľ adorácie, modlitbového stretnutia so Slovom a úprimného dialógu s Pánom naše úlohy ľahko stratia svoj význam; zoslabneme pod vplyvom únavy alebo ťažkostí a náš zápal vyhasne. Cirkev sa nezaobíde bez pľúc modlitby; nesmierne ma preto teší, keď vo všetkých cirkevných inštitúciách pribúdajú skupinky modlitby, príhovoru a modlitbového čítania Slova, ako aj nepretržité eucharistické adorácie. Zároveň však „treba odmietnuť každé pokušenie intimistickej a individualistickej spirituality, ktorá by sa ťažko zlaďovala nielen s požiadavkami lásky, ale aj s logikou vtelenia“.[206] Existuje tu totiž nebezpečenstvo, že niektoré chvíle modlitby sa stanú iba zámienkou, ako sa vyhnúť darovaniu života v misii, lebo uzatvorenie životného štýlu do privátnej sféry môže kresťanov priviesť k tomu, aby sa utiekali k nejakej falošnej duchovnosti.

264. Prvou motiváciou evanjelizácie je Ježišova láska, ktorú sme prijali, skúsenosť toho, že nás zachránil – čo nás pohýna, aby sme ho čoraz viac milovali. Ale aká je to láska, ktorá necíti potrebu hovoriť o milovanej osobe, predstavovať ju a zoznamovať s ňou druhých? Ak necítime intenzívnu túžbu o tejto láske komunikovať, treba sa nám zastaviť v modlitbe a požiadať Pána, aby nás znova nadchol. Potrebujeme prosiť každý deň, žiadať si jeho milosť, aby otvorila naše studené srdce a vyburcovala náš vlažný a povrchný život. Keď sa pred neho postavíme s otvoreným srdcom a dovolíme mu, aby nás kontemploval, spoznáme ten pohľad lásky, ktorý objavil Natanael v deň, keď k nemu prišiel Ježiš a povedal: „Videl som ťa... keď si bol pod figovníkom“ (Jn 1, 48). Ako je dobre stáť pred krížom alebo kľačať pred Oltárnou sviatosťou a jednoducho byť pred jeho očami! Ako nám len dobre robí, keď mu dovolíme, aby sa vrátil a dotkol našej existencie, aby nás poslal zvestovať jeho nový život! To, čo nasleduje, je v podstate v slovách „čo sme videli a počuli,[to] zvestujeme“ (1 Jn 1, 3). Najlepšia motivácia na to, aby sme sa rozhodli zvestovať evanjelium, je kontemplovať ho s láskou, zastaviť sa na jeho stránkach a čítať ho srdcom. Ak k nemu pristupujeme takýmto spôsobom, jeho krása nás udiví a vždy znova nadchne. Preto je  naliehavé opätovne objaviť kontemplatívneho ducha, ktorý nám každý deň nanovo umožní spoznať, že máme k dispozícii dobro, ktoré nás robí ľudskejšími a pomáha nám žiť nový život. Niet nič lepšieho, čo by sme mohli odovzdať druhým.

### Charta charizmatickej identity

Čl. 23. **Spolupracovať s Bohom Otcom** Urobiť Boha zjednocujúcim stredobodom svojho života, prameňom bratského spoločenstva a inšpirátorom našej činnosti, predpokladá určitý obraz o Bohu. Nie je to Boh vzdialený, celý ponorený do svojho samotárskeho a neotrasiteľného mlčania a ľahostajný k zemi, ale je to Boh-Láska (por. 1 Jn 4,16), ktorý sa úplne dáva ľudstvu, «Otec, ktorý stále pracuje» (Jn 5.17) a delí sa o život so svojimi deťmi, snaží sa aktívne a s nekonečnou láskou vychádzať v ústrety hlbokým očakávaniam ľudí. Je to Boh, ktorý je taký vnorený do našich dejín, že sa vystavuje slobode človeka a podstupuje riziko odmietnutia, a stále sa darúva ako láska, ktorá odpúšťa (agapé).24 Tento Boh, tichý, ale účinne pôsobiaci v dejinách, pridružuje k sebe aktívnych spolupracovníkov a pracovité spolupracovníčky, ktorí vo svojich konkrétnych životných situáciách nasadzujú svoje sily do ohlasovania jeho lásky a do uskutočňovania dobrých diel, pričom od neho čerpajú silu milovať, dávať sa a slúžiť. Pre saleziánsku rodinu a jej členov «žiť v Božej prítomnosti» znamená pestovať intenzívny a neustály vzťah lásky s ním („spojenie s Bohom“), a preto cítiť sa naplnení láskou podobnou jeho láske, ktorá sa dáva dobroprajne a nezištne, a obetuje sa pre privilegovaných adresátov vlastného poslania. Znamená to tiež schopnosť chápať a prijímať znamenia jeho tajomnej prítomnosti v očakávaniach a v požiadavkách mužov a žien súčasnosti. Práve k tomuto Bohu, tajomnému Otcovi, sa don Bosco obracal so svojou naliehavou žiadosťou: «Da mihi animas, cetera tolle.» Všetkým svojím učeníkom a učeníčkam don Bosco opakuje: «Najbožskejšou z božských vecí je spolupracovať s Bohom na spáse duší, a to je zaručená cesta vysokej svätosti.»

Čl. 24. **Prežívať Kristovo zmýšľanie** 24 Por. DCE 10. 20 Don Bosco dal do stredu svojho duchovného života a apoštolskej činnosti presvedčenú oddanosť Ježišovi prítomnému v Eucharistii, pánovi domu – ako zvykol hovorievať – a božskému Spasiteľovi, ktorého spasiteľské skutky chcel napodobňovať. Zaštepení do Krista účinkom krstu sa mu nechávame pripodobňovať, vnímaví na pôsobenie Ducha Svätého až do tej miery, že môžeme so svätým Pavlom povedať: «Pre mňa žiť je Kristus» (Flp 1,21), «už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus» (Gal 2,20). Ale prijímame aj inú výzvu apoštola: «Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš» (Flp 2,5). 25 Jeho zmýšľaním bolo: bedlivé vedomie, že ho poslal Boh, že ho vo všetkom vedie Duch Svätý; bezpodmienečná poslušnosť Otcovej vôli v spĺňaní poslania, ktoré mu zveril Otec, pričom s odvahou čelil ťažkostiam a odporu (por. Jn 5, 17n); neustále a veľkodušné úsilie oslobodzovať jednotlivých ľudí od všetkých druhov smrti a odovzdať všetkým život a radosť; zanietená starostlivosť o malých a chudobných so starostlivosťou Dobrého pastiera; láska, ktorá vždy odpúšťa – až do tej miery, že sa stal obeťou na kríži; prísľub, že bude spoločníkom na ceste svojich učeníkov, ako ním bol pre dvoch emauzských učeníkov. Najmä ikona Dobrého pastiera inšpiruje a vedie našu činnosť a poukazuje na dve vzácne perspektívy saleziánskej apoštolskej spirituality. Prvou je: apoštol/apoštolka Pána Ježiša kladie do stredu svojej pozornosti človeka a miluje ho takého, aký je, bez predsudkov a vylučovania, presne ako to robí Dobrý pastier aj so zatúlanou ovečkou. Druhou je: apoštol/apoštolka nepredkladá seba samého/samu, ale vždy a výlučne Pána Ježiša, jediného, ktorý môže oslobodiť od každej formy otroctva, jediného, ktorý môže priviesť na pastviny večného života (por. Jn 10,1-15), jediného, ktorý nikdy neopúšťa toho, kto zablúdil, ale preukazuje solidaritu s jeho slabosťou a plný dôvery a nádeje ho hľadá, zachraňuje a privádza naspäť, aby mal život v plnosti. Zakoreniť sa v Kristovi a pripodobniť sa mu je pre syna a dcéru dona Bosca najhlbšou radosťou. Odtiaľ pramení láska k Slovu a túžba prežívať tajomstvo Krista, sprítomňované liturgiou Cirkvi, neúnavné slávenie sviatostí Eucharistie a zmierenia, ktoré vychovávajú ku kresťanskej slobode, k obráteniu srdca a k duchu dávania sa a služby; účasť na veľkonočnom tajomstve Pána, ktoré umožňuje nové chápanie života a jeho osobného i komunitného, vnútorného i spoločenského významu.

Čl. 25. **Byť pozorní na hlas Ducha** Kresťanský život je zo svojej prirodzenosti životom v Duchu. Saleziánska rodina, zapojená do cesty obnovy podnietenej Druhým vatikánskym koncilom, sa usilovala prehĺbiť vzťahy s Duchom vzkrieseného Pána a stanovila si svoju identitu okolo charizmy dona Bosca, skutočného daru Ducha a prameňa spirituality, ktorá animuje jeho apoštolskú rodinu. Obrysy tváre Ducha Svätého, získané zo zjaveného Slova, mimoriadne osvecujú duchovný a apoštolský život členov rozličných skupín saleziánskej rodiny: Duch je Tvorcom a dáva život, je poslom Otca a Vzkrieseného, aby v dejinách uskutočňoval ich dielo spásy. To on uvádza veriacich do Pravdy-Krista, aby žili v ňom a z neho. Je hlasom, ktorý sa prihovára k svedomiam ľudí, aby ich otváral svetlu pravdy a disponoval ich pre dar lásky. 26 Je zvlášť živou a účinnou Prítomnosťou v kresťanských spoločenstvách, pričom ich zjednocuje v spoločenstve a v službe, a vlieva veriacim misijného ducha. To on predchádza, sprevádza a usmerňuje tých, čo sa angažujú v diele evanjelizácie. 27 25 Výzva sv. Pavla, aby sme zmýšľali ako Kristus Ježiš, neznamená len rozmýšľať ako on, ale «aby sme cítili to, čo on cítil – a na základe toho aj mysleli, rozhodovali sa a konali» (Benedikt XVI., gen. audiencia 1. júna 2005) - pozn. prekl. 26 Por. AA 29c; GS 22e. 27 Por. AG 4. 21 Členovia saleziánskej rodiny sú povolaní prijať tieto postoje voči Duchu: radosť a dôveru – v istote, že nás stále podopiera sila Ducha; vnímavosť na jeho tajomné vnuknutia; múdre rozlišovanie jeho prítomnosti v ľudských osudoch – osobných, ako aj komunitných; múdru a odvážnu spoluprácu na jeho pôsobení pre príchod Božieho kráľovstva do života ľudí, do Cirkvi a do spoločnosti; vďačnosť za charizmu dona Bosca a veľkodušnosť v uskutočňovaní jeho výchovného a

Čl. 28. **«Činná kontemplácia» dona Bosca** Mystika dona Bosca nachádza vyjadrenie v jeho hesle Da mihi animas, cetera tolle a stotožňuje sa s «extázou činnosti» svätého Františka Saleského. Je to mystika každodenného konania v súzvuku myslenia, citov a vôle s Bohom. Preto potreby bratov a sestier – zvlášť mladých – a apoštolská starostlivosť vyzývajú k modlitbe, zatiaľ čo neustála modlitba živí veľkodušné a obetavé spolupracovanie s Bohom pre dobro bratov a sestier. Je to mystika «činnej kontemplácie», ktorú blahoslavený don Filip Rinaldi, hlboký znalec vnútorného sveta dona Bosca, opísal takto: «Don Bosco stotožnil v maximálnej dokonalosti svoju vonkajšiu, neúnavnú, vyčerpávajúcu, veľmi rozsiahlu činnosť, plnú zodpovednosti, s vnútorným životom, ktorý pramenil v zmysle pre prítomnosť Boha a ktorý sa postupne stával takým aktuálnym, naliehavým a živým, že bol dokonalým spojením s Bohom. Takto v sebe uskutočnil najdokonalejší stav, ktorým je činná kontemplácia, extáza činnosti, v ktorej sa zodral až do krajnosti, s extatickým pokojom – pre spásu duší.» 30 Saleziánska rodina prijíma túto mystiku, ktorú don Bosco tak intenzívne prežíval a zanechal svojim duchovným učeníkom a učeníčkam ako vzácne dedičstvo.

Čl. 34. **Práca a umiernenosť** Uplatňovanie apoštolskej lásky obsahuje požiadavku obrátenia a očisťovania, čiže smrť starého človeka, aby sa narodil, žil a rozvíjal nový človek, ktorý podľa obrazu Ježiša, Otcovho Apoštola, je ochotný každodenne sa obetovať v apoštolskej práci. Darovať sa znamená vyprázdniť sa, a vyprázdniť sa znamená dať sa naplniť Bohom, aby sme zo seba urobili dar pre druhých. Odstup, odriekanie, obeta sú neodmysliteľné prvky, nie však pre záľubu v asketizme, ale jednoducho kvôli logike lásky. Nejestvuje apoštolát bez asketiky a nejestvuje asketika bez mystiky. Kto dáva celého seba samého do služby poslania, nepotrebuje mimoriadne pokánie; stačí, ak s vierou prijíma a s láskou obetuje ťažkosti života a námahy apoštolskej práce. **Askéza, ktorú odporúčal don Bosco**, má rôzne aspekty: *askézu pokory*, aby sme sa necítili byť ničím iným ako sluhami pred Bohom; *askézu umŕtvovania*, aby sme sa stali pánmi seba samých, strážili svoje zmysly i svoje srdce, a bdeli, aby vyhľadávanie pohodlia nevysušilo našu veľkodušnosť; *askézu odvahy a trpezlivosti,* aby sme dokázali vytrvať v činnosti, keď naráža na tvrdú realitu; *askézu zanechania*, keď nás udalosti bližšie privádzajú ku Kristovmu krížu.

Čl. 36. **Saleziánsky duch modlitby.** Saleziánska modlitba je modlitba apoštolská. Je to pohyb, ktorý vychádza z činnosti a dosahuje Boha, a je to pohyb, ktorý od Boha opäť privádza k činnosti a vnáša ho do nej, pretože myseľ a srdce sú naplnené jeho láskou. Don Bosco nevenoval dlhý čas modlitbe, ani nepoužíval zvláštne metódy alebo formy (stačili mu „zbožné úkony dobrého kresťana“), pretože činnosť a modlitba u neho boli úplne jedno. Mimoriadna práca, ktorá ho zaneprázdňovala od rána do večera, nenarušovala jeho modlitbu, ba naopak – podnecovala ju a usmerňovala. A modlitba, pestovaná v hĺbke srdca, živila v ňom obnovené energie lásky, aby sa úplne celý venoval dobru svojich chudobných chlapcov. Samotný názov oratórium, ktorý dal svojej prvej inštitúcii, má naznačovať, že všetko v tomto priestore bolo modlitbou alebo sa mohlo stať modlitbou; a že dobro, ktoré sa v tom dome konalo, bolo ovocím modlitby: modlitby dona Bosca, jeho spolupracovníkov a jeho chlapcov. Rozptýlená modlitba je teda typická pre tých, ktorí prežívajú spiritualitu dona Bosca a uskutočňujú jeho poslanie – avšak bez toho, aby sme vynechávali chvíle výslovnej modlitby, živenej

### Z príhovorov dona Bosca

Ó, vy všetci, ktorí chcete nájsť neuhasiteľný zdroj útechy, a chcete mať šťastie, buďte svätí! Aj sa chcete stať svätým, ale poviete si: kto sa môže usilovať o takúto vec? Mali by ste mať čas neustále sa modliť a byť v kostole po celú dobu; Človek by musel byť bohatý, aby bol schopný porozumieť, študovať, uvažovať. Je veľkou chybou myslieť si, moji dobrí priatelia, že je to nebezpečná ilúzia. Aby ste sa stali svätými, nie je potrebné mať všetok svoj voľný čas, ani byť bohatý alebo gramotný. Nedostatok zamestnania spôsobuje, že človek je nečinný, bohatstvo ho často robí nešťastným a veda ho často robí hrdým. Koľko vecí teda potrebujeme, aby sme sa stali svätými? Len z jedného. Musíte to chcieť. Áno, ak chcete, môžete byť svätí; Nechýba vám nič iné ako vôľa. Nie je pravda, že svätosť pozostáva z takých ťažkých a mimoriadnych vecí, že len málo ľudí môže byť schopných dosiahnuť tento stupeň. Nie, spočíva v tom, že robíme dobre všetky veci, ktoré treba urobiť. Príklady svätých sú ľudia, ktorí žili v biednych podmienkach a uprostred súžení aktívneho života.

Robotníci, poľnohospodári, remeselníci, obchodníci, nevoľníci, mladí ľudia sa posvätili, každý vo svojom vlastnom štáte. A ako sa posvätili? Robili všetko, čo museli, aby urobili dobre. Svätosť nespočíva vo veľkých túžbach a túžbach, pretože človek by sa márne usiloval o veľké veci, ak nie je schopný robiť malé veci dobre. Toto je klam, s ktorým sa stretávajú mnohí, ktorí nie sú schopní trpezlivo znášať problémového človeka a potom si myslia, že sú dosť dobrí na to, aby vydržali akékoľvek nepohodlie na ceste cnosti; Teraz sú vždy netrpezliví, ale veria, že pri iných príležitostiach by boli schopní vziať všetko trpezlivo; Nie sú schopní plniť si svoju povinnosť, keď ide o ľahké veci, a veria, že to môžu robiť vo veľmi ťažkých veciach. Boh je konečným cieľom našich skutkov, preto musíme robiť veci nie z obyčajného vkusu, zvyku alebo účelnosti, dokonca ani z nevyhnutnosti a tým menej pre pozemský cieľ, ale musíme si stanoviť vyšší a vznešenejší zámer a mať za cieľ iba Boha, jeho slávu, v ktorej spočíva dobro našich duší. Ak si teda chceme zaslúžiť nebo svojimi každodennými skutkami, musíme mať predovšetkým čistý úmysel, čiže robiť ich, aby sme sa páčili jedine Bohu. Ako hovorí sv. Pavol: "Či už ješ alebo piješ, alebo robíš niečo iné, všetko rob na Božiu slávu." Ten, kto robí všetko z lásky, úcty a poslušnosti Pánovi, pracuje na Božiu slávu a v Pánovom mene, pretože to chce Pán a páči sa Mu, alebo preto, že nás k tomuto dielu viedol slovom alebo príkladom. Každá malá práca, ktorú robíme z povinnosti alebo z lásky k blížnemu, každý býk alebo smútok, ktorý trpíme napodobňovaním Ježiša Krista, každý odpočinok alebo úľava od nášho povolania, aby sme mohli lepšie plniť svoje povinnosti, to všetko sú veci, ktoré slúžia Božej sláve a sú vykonané v Jeho mene.

### Ján Pavol II., Novo millennio ineunte 34

... bolo by pomýlené myslieť sa, že bežní veriaci sa môžu uspokojiť s povrchnou modlitbou, neschopnou naplniť ich život. Zvlášť vzhľadom na početné skúšky, ktorým dnešný svet vystavuje vieru, boli by nielen vlažnými kresťanmi, ale aj "ohrozenými kresťanmi". Vystavovali by sa totiž nebezpečnému riziku, že ich viera by postupne upadala, a napokon by podľahli príťažlivosti klamných náhrad, prijímali alternatívne náboženské ponuky a oddali sa výstredným formám povery. Preto je potrebné, aby sa **výchova k modlitbe** stala významným bodom každého pastoračného plánovania.