PRÍHOVOR HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO

DONA ANGELA FERNANDEZA ARTIMEHO

VIETOR EŠTE VEJE

SVÄTÝ FRANTIŠEK XAVERSKÝ A DON BOSCO

DVAJA OHROMNÍ MISIONÁRI VČERAJŠKA A DNEŠKA

 Pred mesiacom som bol v meste Goa v Indii. Goa je klenot vsadený do majestátneho indického kontinentu. Sú tam tie najkrajšie pieskové pláže na svete a tie najočarujúcejšie morské panorámy. Medzi palmami, ktoré zdobia horizont, som zahliadol kostoly postavené v XVI. a XVII. storočí. Jednou z nich je Bazilika dobrého Ježiša, ktorá sa stala pútnickým strediskom najmä pre kresťanov a pre veriacich iných náboženstiev, pretože uchováva pozostatky svätého Františka Xaverského, misionára z Navarry a žiaka svätého Ignáca z Loyoly, zakladateľa jezuitov. Svätý František Xaverský evanjelizoval Ďaleký východ. Zomrel v Číne v roku 1552, ale jeho relikvie zostávajú v tejto nádhernej bazilike, ktorá sa nachádza vedľa katedrály a kostola svätého Františka Assiského. Táto budova, v ktorej sú jeho telesné pozostatky, bola postavená v rokoch 1594 až 1605. Uchováva sa tu jeho telo, ktoré bolo predtým pochované v truhle plnej vápna a o dva roky neskôr prevezené – zázračne celé a neporušené – najskôr do Malaccy a potom do Goy, kde sa pripomína a uctieva podmanivým spôsobom. A tam som mal to privilégium, sprevádzaný inými saleziánmi a laikmi, sláviť Eucharistiu na oltári a na hrobe tohto veľkého jezuitského svätca misionára.

Požiadal som o možnosť sláviť omšu ku cti svätého Jána Bosca, pričom som dona Bosca žiadal o jeho príhovor. Prečo?

František Xaverský bol pravdepodobne najväčším misionárom v histórii. Žil ledva **46 rokov, no v priebehu desiatich rokov vykonal neuveriteľnú misionársku prácu. Tu v** Goe začal svoj apoštolát výrazne „donboskovským“ spôsobom: začal vo väzniciach a s deťmi. Chodil po uliciach, po námestiach a pozýval deti do kostola. V kostole ich učil katechizmus pomocou ľahkých a veselých piesní, ktoré predtým on sám zložil.

V dejinách Cirkvi je don Bosco nepochybne ďalším veľkým misionárom. Preto moje eucharistické slávenie bolo jednoduché, dojemné a duchovne precítené. Predložil som Pánovi prostredníctvom príhovoru svätého Františka Xaverského a dona Bosca saleziánske misie vo svete a naše prednostné rozhodnutie pre chlapcov, dievčatá a mladých sveta, najmä pre tých najchudobnejších.

**„Namiesto mňa pôjdu moji synovia“**

Niekto by sa mohol pýtať, prečo predstavujem dona Bosca ako veľkého misionára, aj keď v skutočnosti nikdy nebol misionárom „ad gentes“. Don Bosco poslal svojich synov saleziánov na kraj sveta, ale osobne nikdy nebol misionárom vo vzdialených krajinách, hoci po tom veľmi túžil. Existuje nespočetné množstvo listov, v ktorých don Bosco píše, že jeho najvrúcnejšou túžbou vždy bolo odísť do misií. Hovorieval: „Namiesto mňa pôjdu moji synovia.“

To je nevšedná pravda: don Bosco odovzdal svoj silný impulz a svoj misijný zápal duchu Kongregácie.

Na vystihnutie veľkého misionárskeho srdca dona Bosca možno postačí tento jednoduchý údaj: keď don Bosco 31. januára 1888 zomrel, nás saleziánov SDB v tej chvíli bolo 754. Dovtedy už don Bosco poslal na misie do Ameriky 20 percent svojich saleziánov, celkovo 153.

A to vari nie je skutočný misionársky zápal?!

V tomto starobylom kostole v Goe som vdychoval silu misionárskeho nadšenia a ďakoval som Pánovi za zázrak misií. Duch Svätý viedol a sprevádzal evanjelizačnú prácu prvých misionárov františkánov, dominikánov a jezuitov... aj synov a dcér dona Bosca v celej Ázii. Dnes je v Indii 2.786 saleziánov SDB a niekoľko tisíc našich zasvätených sestier z rôznych kongregácií (Dcéry Márie Pomocnice, Sestry misionárky Márie Pomocnice kresťanov, Sestry katechétky Márie, Nepoškvrnenej Pomocnice, ...). Naozaj obrovské dielo Ducha Svätého.

Na čistých plážach Goy som myslel na antifónu zo sviatku dona Bosca: „Pán mu dal múdrosť a rozvahu aj šírku srdca, ako je piesku na morskom brehu.“

Po slávení Eucharistie mal ten istý deň konkrétnu tvár mojich štyroch spolubratov SDB, ktorí sprevádzali skupinu detí zachránených pred potulným životom na ulici. Bola to skupina 40 chlapcov vo veku od 10 do 15 rokov, s ktorými sme strávili pekné dopoludnie. Ich oči žiarili zvláštnym svetlom. Títo chlapci sa u saleziánov cítia doma. Chodia do školy, dostávajú formáciu a vzdelanie, ktoré im otvorí vynikajúcu budúcnosť. Chlapci sa usmievali a nádherne spievali. Vopred sa naučili povedať po španielsky: „Hola y Hasta la vista! Ahoj a dovidenia!“ Na konci sme sa veľmi srdečne rozlúčili, skutočne oddane, a urobili sme si veľké množstvo spomienkových fotiek.

Pred 170 rokmi chlapci z Valdocca v Turíne robili to isté s našim milovaným donom Boscom. A jeho misionárske srdce dnes naďalej bije v srdci jeho synov a dcér, aby deti tohto sveta mohli nájsť ďalšie Valdocco a ďalšie Mornese.

Na čistých plážach Goy som myslel na antifónu zo sviatku dona Bosca: „Pán mu dal múdrosť a rozvahu aj šírku srdca, ako je piesku na morskom brehu.“ Je to úplná pravda. Srdce dona Bosca a jeho synov nemá hraníc.

Dnes s milosťou spoločenstva medzi Cirkvou, ktorá už je v nebi, Cirkvou oslávenou, a Cirkvou, ktorá naďalej kráča, ktorou sme my tu na tomto svete, naši misionári svätý František Xaverský a svätý don Bosco naďalej žehnajú misie a pomáhajú Pánovi žiť pre tieto národy a pre týchto chlapcov a dievčatá, budúcich obyvateľov neba.

 V Goe som zažil a pocítil, že pamiatka na minulé výpravy nevymizne s časom, ale poháňa ako vietor v plachtách podstatné a najautentickejšie prvky života a evanjelizácie v úžasnom a nepretržitom spojení.

V tomto mesiaci venovanom Márii prosme našu Matku a Pomocnicu, aby naďalej sprevádzala misie v Pánovi v celom svete a aby saleziánske misie mohli byť naďalej verné – aj dnes tak, ako boli vždy.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, máj 2019)