**Sestra Marie Bona Alžběta Gadušová**

Narodila se v rolnické rodině jako šesté z osmi dětí 19. září 1917 v Nemešanech nedaleko mariánského poutního místa Levoča na Slovensku. Měla šest bratrů a starší sestru Marii. S maminkou často jezdívala na Spišskou Kapitulu, kde potkávala řeholní sestry. Oslovena jejich životem sama již jako dítě zatoužila zasvětit svůj život Bohu a tuto svoji touhu zrealizovala velmi brzy. Sama vzpomínala, že už se nemohla dočkat, až skončí školní rok, aby mohla na svátek sv. Anny roku 1931 přijít do Břežan k sestrám sv. Hedviky, které znala z jejich cest na Slovensko. To jí ještě nebylo ani čtrnáct let. Dva roky pak dojížděla z Břežan do měšťanky v Hrušovanech nad Jevišovkou a později v Brně absolvovala kuchařský kurz. Do noviciátu Kongregace sester sv. Hedviky vstoupila v provinčním domě v Břežanech dne 31. srpna 1936 a přijala řeholní jméno Bona (jméno je  z latiny a znamená „dobrá“). Slavnosti obláčky se účastnila také její sestra Marie, která se poté rozhodla následovat svou o třináct let mladší sestru Alžbětu. Již o rok později také vstoupila do noviciátu v Břežanech a obdržela řeholní jméno Jiřina. Sestra Bona složila první sliby 15. září 1938 v Břežanech a věčné sliby přesně o pět let později v Nezamyslicích.

Po většinu svého života sloužila jako kuchařka. Po záboru Sudet byla 18. prosince 1938 z Břežan přeložena do kláštera v Nezamyslicích, kde sestry vedly penzionát a klášterní školu. V letech 1942 – 1945 pracovala v Domově důchodců v Buchlovicích, poté krátce v nemocnici ve Valticích. V prosinci 1945 se vrátila do Břežan, kde pracovala jako ošetřovatelka u dětí s mentálním postižením. Od konce roku 1948 sloužila jako ošetřovatelka v Domově důchodců v Lamperticích. Poté pracovala znovu jako kuchařka, a to od roku 1956 v nemocnici v Červené Vodě a od roku 1962 v Břežanech v tehdejším ústavu sociální péče. Jakmile dosáhla důchodového věku, musela na příkaz státních úřadů o svátku sv. Hedviky roku 1971 odejít do internačního kláštera v Mukařově u Prahy. Také zde byla zaměstnána v kuchyni. Zde se znovu setkala se svou rodnou sestrou Jiřinou, která sloužila v refektáři (jídelna sester). V roce 1974 sestru Bonu v Mukařově srazilo auto a její zranění levé nohy mělo již trvalé následky.

V roce 1996 se mohla se svými šesti spolusestrami vrátit z Mukařova do Břežan. Zde obětavě vykonávala domácí práce v komunitě sester, nakolik jí síly dovolovaly. Její zálibou bylo až do vysokého věku háčkování deček, které pak s radostí rozdávala. Se zájmem také četla mnohá (nejen) křesťanská periodika a v poslední době zvláště promluvy papeže Františka. Přes svůj vysoký věk měla přehled o dění ve světě, čímž často předčila i nejmladší spolusestry. ☺

Bůh jí do konce života daroval bystrý rozum. V posledních letech, když už nemohla sloužit prací, sloužila svou modlitbou. Denně strávila mnoho hodin v kapli s růžencem v ruce a vyprošovala všem Boží požehnání. Sestry jí často svěřovaly své úmysly, aby je „promodlila“. S velkou láskou pamatovala na svou rodinu i rodiny svých spolusester až po nejmenší děti, které měla ve zvláštní oblibě. Měla široký okruh těch, za které se modlila. Svým zájmem o každého člověka a také svou šibalskou povahou si získala srdce mnoha lidí.

I přes těžkou nemoc, která se v posledních letech objevila, si zachovala radostného ducha a kříž bolesti nesla ve skrytu s velkou trpělivostí. V závěru života onemocněla zánětem průdušek. Tato nemoc ji velmi vysílila, ale přesto si přála být denně v kapli na mši svaté. V úterý 10. března přijala v kruhu svých spolusester svátost nemocných, viatikum a plnomocné odpustky. I v tento den odpoledne projevila velkou touhu být v kapli, kde se před Pánem modlila až do večerní mše svaté. Po skončení bohoslužby, které se účastnili také klienti zdejšího Domova, bylo dojemné sledovat, jak přicházeli pozdravit nemocnou sestru Bonu. Nikdo z nás netušil, že je to jejich poslední rozloučení. V noci se ještě modlila růženec. Její poslední slova byla „Pán Bůh zaplať!“ Zemřela pokojně ve spánku 11. března 2015 v době ranních modliteb spolusester.

Děkujeme za její věrnost ve službě Bohu a lidem a za vše, co pro nás všechny svými vytrvalými modlitbami u Pána vyprosila. Kéž jí za to odmění věčnou radostí!