# Don Bosco, když byl dítětem

1. Markéta, maminka Jeníka Boska, učila své děti velké pravdy víry velice jednoduchým

 a prostým způsobem. Než odešli z domu, nebo když je přistihla, jak se perou, hádají

 nebo se ji pokoušejí obelhat, varovala je: ………………………………………………

2. Když byl nádherný západ slunce, anebo obloha plná hvězd, či louka plná květů a vůní, upozorňovala maminka Markéta děti na tyto krásy. „Jak krásný svět nám Bůh stvořil!

Kolik nádhery rozesel kolem nás pro nás!“ Když skončili žňovou sklizeň nebo sklizeň hroznů a všichni se vraceli znavení domů, připomínala:

„Děkujme Pánu, že jsme dobře sklidili a budeme mít co jíst. .…………………………………………….

Když někdy bouře nebo krupobití všechno zničily, nepřestávala důvěřovat.

„Bůh dal, Bůh vzal. Ví proč, asi jsme nebyli dost dobří.“

3. Od 4 let Jeník nosil dříví a vodu, čistil zeleninu, uklízel dům, čistil chlév, pásl krávy. Když byl se svými povinnostmi hotov, mohl si jít hrát. Za domem byly nekonečné prostory luk

a hájů. Hoši ze sousedství byli kdykoli ochotni si s Jeníkem hrát. Byli to živí dovádiví kluci, někdy příliš bujní a rozpustilí. Hráli si na četníky a zloděje, vyhrabávali krtky, chytali ptáky, lezli po stromech.

Najednou se vracel Jeník s odřenými koleny nebo se zakrvácenou tváří. Když ho Markéta ošetřovala, vadila se: „Co jsi zas vyváděl? Kdo ti to udělal? Jestli budeš takhle pokračovat, vrátíš se jednou s vyraženým okem. Prosím tě, řekni mi, co tě za těmi kluky tolik táhne? Dobře víš, že někteří za moc nestojí.“ …………………………………………………. bránil se Jeník.

Příště ho pustila zas. Odvaha v něm rostla rychleji než jeho postava.

4. Jeníkovi bylo 5 a Josífkovi 7. Doma měli hejno krůt a krocanů. Hoši měli za povinnost je každý den pustit na louku a dávat pozor, aby se neztratili. Přitom si hráli. Jednou si všimli, že jeden krocan zmizel. Dali se do hledání. Krocan přece není žádný malý ptáček, který může znenadání zmizet. Po cestě směrem od nich si vykračoval neznámý muž. I když nic nenesl, v Jeníkovi probudil podezření. Zavolal brášku, běželi za neznámým a zastoupili mu cestu. „Kam jste dal našeho krocana?“ obořil se na něho.

„Jakého krocana? Zbláznil ses?“ divil se cizí muž.

„Ukradl jste ho. Hned nám ho dejte, nebo budeme křičet o pomoc. Sousedé vás chytí

a dostanete výprask.“

Snadno by je umlčel několika fackami. Ale ráznost malého hocha jej zarazila.

Vrátil se a vyndal z nedalekého křoví pytel s krocanem.

Večer vyprávěli událost matce. „Jeníku, a co kdyby nebyl krocana vzal?“

„Nikdo jiný to nemohl přece být.“

„Není správné někoho podezřívat. Způsobuje to často dlouhá nedorozumění.“

„Tak jsme si měli nechat krocana ukrást? Sama vidíš, že to nebyl čestný člověk,

když kradl a lhal.“ „A co jestli opravdu jen žertoval? Neměl jsi mu hned vyhrožovat.“

„Nakonec je to moje vina, že jsem ho nenechal?“

„To neříkám. Myslels to dobře. Mám radost z vaší odvahy. Kdybyste toho muže někdy potkali, dejte mu najevo, že jste na vše zapomněli. ………………………………………………….

5. Maminka Markéta byla maminka vlídná i energická. V rohu kuchyně stála rákoska. Obyčejný pružný prut. Nikdy ho nepoužila, ale nikdy ho z kuchyně neodstranila.

Jeník měl na starosti králíky. V poklusu jim naházel trávu a utíkal za kluky.

Špatně zajistil dvířka, králíci se jeden po druhém vytratili na louku a mamince

pak dalo hodně starostí a času, než je všechny dostala domů.

„Jeníku, podej mi rákosku,“ řekla nazlobeně, když se vrátil.

„Nač ji potřebuješ?

„Podej mi ji a uvidíš.“ Tón hlasu byl nesmlouvavý. Jeník přinesl prut a na dálku

ho podával matce.

„Ty mě chceš zbít?“

„A proč ne, když tak zlobíš?“

………………………………………………….. Tehdy se maminka přestala mračit a usmála se.

Usmál se i Jeník, a v domě byla zase pohoda. Odpustila hned, jak uviděla náznak lítosti

a polepšení.

6. Jednou v létě slunce pražilo jako na Sahaře. Hoši se vrátili z vinice s velkou žízní. Maminka šla ke studni, načerpala vodu a nabídla ji nejdříve Jozífkovi. Jeník se urazil, že nedostal první. Když i jemu pak maminka nabízela vodu, odmítl. Bez řečí ji odnesla do světnice, zavřela dveře a nevšímala si ho. Chvíli venku trucoval, a pak přišel za ostatními. „Mami!“

„Něco chceš?“

„Ty mi nedáš napít?“

„Domnívala jsem se, že nemáš žízeň.“

„Už se nezlob.“

………………………………………………….

7. V Becchi bydlel nějaký Cecco. Kdysi byl bohatý, ale všechno prohýřil.

 Hoši se mu posmívali. Říkali mu cvrček. Maminky vysvětlovaly dětem jeho přezdívku bajkou o mravenci a cvrčkovi: …………………………………………………. A dopadl stejně.

Cecco byl již starý. Styděl se doprošovat pomoci, proto míval často hlad.

Když se setmělo, Markéta stavěla na okenní římsku misku teplé polévky.

Stařec přicházel chráněn tmou, aby nebyl nikým viděn, a najedl se.

Takové řeči Jeník rozuměl. Láska je víc než úspory.

Doplň chybějící:

A/ „Maminko, já si myslím, že když jsem mezi nimi, tak jsou hodnější. Nemluví sprostě.“

B/ „Jak dobrý je Pán!“

C/ „Zatímco my jsme pracovali jako mravenci, on lenošil a žil v zábavách jako cvrček.“

D/ „Maminko, uvidíš, že se to nebude vícekrát opakovat.“

E/ „Bůh tě vidí! Pamatujte si, že Bůh vidí i vaše myšlenky.“

F/ „Tohle je jiná řeč. Takhle se mi líbíš. A podala mu vodu.“

G/ „Víte, jeden nepřítel může dost znesnadnit náš život.“

*(Z knihy Teresio Bosco: Don Bosco)*