**Kostel Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Čeřeništi** (okres Ústí n. L., dříve Litoměřice)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Novinové články:

**13. Jahrbuch der „Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung“ in Leitmeritz, Litoměřice 1937, s. 12.** Článek se věnuje historii obce Čeřeniště, zde pouze část týkající se kostela:

„Čeřeniště bylo ještě před několika lety přifařeno k Církvicím[[1]](#footnote-1), které byly zvláště v zimě obtížně přístupné. Proto se obec snažila o postavení vlastního kostelíka v Čeřeništi, což by bylo již určitě provedeno, kdyby nepřišla minulá velká válka, která zničila mnohé plány.

Úsilí o získání svatostánku pro vysoko položené osady v kopcích okolo Čeřeniště je již velmi starého data. Již 8. října 1782 požadoval správní úřad zprávu o tom, na jakých místech by bylo žádoucí zřídit nové farnosti či kaplanství. Na tento dotaz odpověděl litoměřický magistrát, že vlastního kněze by bylo třeba v oblasti za Hlinnou (*Hlinay*) či Kunraticemi (*Kundratitz*). K novému kostelu by mohly být přiděleny Hlinná, Kunratice, Vimperk (*Winterberg*), Babiny (*Babina*), Čeřeniště a možná také Tlučeň (*Tlutzen*).

20. ledna 1783 proběhlo »šetření«, kterým byla stanovena přifařená místa. Biskupská konzistoř se tehdy přimlouvala u zemského gubernia o jmenování místního kaplana pro Kunratice a navrhovala postavení kostela. Tehdy to znamenalo, že by byly vesnice Čeřeniště a Tlučeň přiděleny k tomuto území. Roku 1786 hlásily přifařené osady, čím chtějí přispět k výstavbě kostela. Obyvatelé Čeřeniště chtěli přitom konat co nejvíce. Pro potřeby provizorního umístění místního kaplana byla u sedláka Hegenbarta nalezena vytápěná světnička. 14. března 1786 byly zaslány situační plány a rozpočet nákladů na stavbu kostela z městské obce Litoměřice na krajský soud. 28. srpna 1786 schválila biskupská konzistoř pro místní kaplanství návrh obsazení a navrhla jako prvního za místního kaplana litoměřického městského kaplana Lobeho. 9. března 1787 byly zaslány nákresy a rozpočty, které činily pro kostel 3.481 zlatých 38 krejcarů a pro kaplanku 1801 zlatých 52 krejcarů, spolu s objednávkou na litoměřický magistrát, aby se mohlo co možná nejdříve začít se stavbou. 1. února 1788 předložil Johann Hegenbart z Kunratic, jménem farníků z Kunratic, Hlinné, Tlučně, Babiny, Vimperka a Čeřeniště, na magistrátu v Litoměřicích žádost o zakročení, aby se mohlo začít se stavbou časně z jara roku 1789. Magistrát přepískal žádost na krajský úřad. V dokumentu z 13. července 1790 se praví, že stále ještě nebylo se stavbou kostela započato. V relaci biskupské konzistoře z 12. srpna 1790 je ještě zaznamenáno,že pokud nebude v Kunraticích fara zřízena, budou Babiny přifařeny k Proboštovu (*Proboscht*). Babiny jsou k Proboštovu přifařeny dodnes a kostel v Kunraticích nebyl postaven, ačkoli byl povolen císařem Josefem II. a duchovní za něj bojovali již před 150 lety.

Plán na výstavbu kostela v kopcích nad Litoměřicemi odpočíval pak více než 100 let.

Krátce před velkou válkou se vynořil plán na stavbu kostelíka v Čeřeništi a bylo za tímto účelem vybrán sbírkami větší obnos. Kvůli válce však nedošlo k provedení projektu.

Brzy z jara roku 1922 byl v Čeřeništi zřízen hřbitov a v červenci toho roku tam byl pohřben první mrtvý.

Byly opět zahájeny přípravy pro výstavbu kostela a Katolickému ústřednímu spolku pro stavbu kostelů v severních Čechách (*Katholischen Zentralverein für Kirchenbauten in Nordböhmen*) spolu s místními činiteli, zejména slečnou Mily Hortig, se podařilo obstarat potřebné peníze. Byly získány pozemky pro stavbu kostela. Stavební parcela byla urovnána a navezen materiál, takže se roku 1936 mohlo přikročit k výstavbě kostela. V sobotu 10. května 1936 se konalo položení základního kamene, tak tedy doufejme, že bude stavba kostelíka Matky Boží v Čeřeništi brzy dokončena.“

**Leitmeritzer Zeitung, ročník 66, 1936.** Po celý rok tento regionální tisk sledoval stavbu kostela v malých zprávičkách z okresu:

**8.5.1936**, s. 8:

 „**Položení základního kamene ke kostelíku Panny Marie** se koná v sobotu 10. května na den Matek. Očekává se při této slavnostní události četná účast a svou přítomnost přislíbily také již některé spolky z okolí. Po vysvěcení základního kamene může každý dát do předem připravených obálek odpovídající finanční dar a položit jej na základní kámen. Více než 20.000 Kč ještě chybí do celkové sumy stavebních nákladů a doufá se, že mnozí domácí i přespolní přispějí svými dary.“

**20.5.1936**, s. 6:

 „**Položení základního kamene kostela P.Marie Pomocné.** Sváteční slavnostpoložení základního kamene kostela P. Marie Pomocné se konalo v sobotu 10. května za obrovské účasti místních i přespolních. Církevní ceremonie vedl generální vikář Dr. Šelbický z Litoměřic, jemuž asistovali kanovník Jaroslav Varhulik z Litoměřic, katecheta Rudolf Jenatschke z Ústí n. Labem a farář Altmann z Proboštova. Slavnosti se oficiálně účastnili: Spolek pro stavbu kostela (*Kirchenbauverein*), zástupci obcí z Čeřeniště, Babiny, Němčí (*Nemschen*), učitelské sbory obecných škol v Čeřeništi, Malečově (*Malschen*)a Proboštově, hasiči z Čeřeniště, Babiny, Němčí, Tašova (*Taschow*), Podpůrný spolek pro vysloužilé vojáky ze Střekova, Tělocvičný spolek Proboštov, Ženský spolek z Rýdče (*Ritschen*) a jako zástupce města Litoměřic městský rada Hahm. Sbírka na kostel vynesla 1.000 Kč.“

**10.7.1936**, s. 10:

 „**Spolek pro stavbu kostela. Velká prosba.** Náš kostelík Matky Boží, který má být vysvěcen 15. srpna, bude ještě krásnější než jsme mysleli. Pomník naší lásky k P. Marii; to musí být také okna zhotovena v odpovídajícím provedení. Zejména tři chórová okna, skrze která padá světlo na oltář a tabernákl, by měla být obzvláště krásná. Ale to stojí peníze! Na to již žádné nemáme. Jméno dárce bude uvedeno na okně. Pokud bude okno pořízeno z vícero menších darů, usnesli jsme se, že bude věnování uvedeno jako »Marienkinder«. Nezklamte naše naděje, pomozte nám ještě jednou, vaše obětiny budou tisíceronásobně odměněny.“

**17.7.1936**, s. 11:

 „**Stavba nového kostela** pokračuje nyní ke svému dokončení zvolna. Krov je již hotov, takže se v těchto dnech započne s kladením krytiny. Bohužel pro vysoké náklady muselo být upuštěno od původního plánu opatřit kostel dekorativní omítkou (*Edelputz*). To proto, že zbylé peníze budou použity na vnitřní výbavu. Skoro nové harmonium s 10 rejstříky bylo darováno, dárci nejvřelejší díky! Farní obec by ráda měla ke svěcení ještě pluviál, koberec a alespoň dva svícny. Venkovská poloha kostela na terasovité stráni, v pozadí s Kamenným vrchem (*Steinberg*), je ideálně krásná.“

**5.8.1936**, s. 6:

 „**Svěcení kostela.** Den vysvěcení kostela se blíží a ještě je třeba toho tolik zaopatřit na zařízení ještě mnohé přichystat. Je zapotřebí ještě mnohých darů zvenčí, aby bylo 15. srpna vše hotovo. Také místní jsou žádáni aby něco přispěli.“

**7.8. 1936**, s. 8:

 „**Vysvěcení mariánského kostela.** 15. srpna 1936 (svátek Nanebevzetí P. Marie) se bude konat svěcení zvonů a kostela. Sváteční program je následující: o půl 9 pochod spolků a dovezení zvonů. V 9 hodin vysvěcení zvonů, poté jejich zavěšení. V 10 hodin sváteční kázání. O půl 11 vysvěcení kostela. V 11 hodin slavnostní mše. V 15 hodin vážná hodina: Vlast a Víra u Božího domu. Závěr slavnostní požehnání.“

**12.8. 1936**, s. 6:

 „**Dary pro mariánský kostelík.** Anonymní chórová okna; paní Dr. Spiegelhauer, Litoměřice, dva stříbrné svícny; paní Röβler, Povrly, provaz ke zvonu. – Peněžní dary: Páter Wilhelm Schlössinger, dominikánský prior, Litoměřice, 300 Kč; pan Ing. Dr. Vogt, starosta města Litoměřic, 100 Kč; 50 Kč: děkan Protze, Církvice; anonymní milosrd. sestra D., Lebau; paní Heller, Zababeč; sochař Wenzel, Úštěk; Dobytčí pojišťovací spolek Haslice, na památku zemřelého Antona Staudlera z Čeřeniště; Paul, Libouchec; farář Altmann, Proboštov, 40 Kč; 30 Kč: kněžna Löwenstein-Haid; jedna žena za svého nemocného muže; Nitsch, Brno; 20 Kč: K. Husnik, Nikolsburg; sestra Bautsch, pečovatelský ústav;Dr. Paul Totzauer, Litoměřice; sestry sv. Hedviky, Eisgrub; rodina Burianova, Haslice; Nosák, Vnior; paní Werner, Byňov; 10 Kč: arcibiskup Schwind, Ústí n. L.; Roller, Brno; milosrdné sestry sv. Kříže, Duchcov; Preise, Varnsdorf; Dušková, Příbram; paní řídící Thiele, Pokratice; milosrd. sestra, Wagstadt.

Ještě 5 Kč dary a peníze za pohlednice. – U příležitosti svěcení kostela v sobotu 15. srpna bude vypraven o půl 8 ráno autobus z litoměřického náměstí do Čeřeniště.

**17.8. 1936**, s. 8:

 „**Kostel v Čeřeništi** byl v sobotu vysvěcen. Celá ves a široké okolí se účastnilo slavnosti, která byla uvedena povznášejícím způsobem představením ochotníků.“

**4.9. 1936**, s. 9:

 „**Bohoslužba.** V nově postaveném čeřenišťském kostele bude v sobotu 6. září v 10 hodin a ve středu 9. září od 7 hodin čtena svatá mše.“

**11.9. 1936**, s. 9:

 „**Svaz Němců** (*Bund der Deutschen*). Naše místní skupina pořádá 20. září dožínkovou slavnost. Program slavnosti je stanoven následovně: ráno v 10 hodin dožínková bohoslužba v novém kostele, přitom vysvěcení obilného věnce a polních plodin. Následně kladení dožínkového věnce k pomníku padlých, zde krátká pobožnost. Ve 14 hodin pobožnost s požehnáním v našem svatostánku. V ½ 15 řazení slavnostního průvodu, který je pořádán pod heslem »rok zemědělců«; potom následuje: slavnostní průvod ke kostelu, tam dožínková oslava a slavnostní řeči. Později dožínková tancovačka v sále pana Antona Staudlera. Všichni jsou na tuto akci nejsrdečněji zváni.

 **Seznam darů. Děkujeme.** Během svěcení kostelíka P. Marie byly vybrány tyto dary (v Kč): paní Schaffran, Čeřeniště, květiny a svíce; vdova po učiteli Maria Patzoll, Č. Kamenice, vázy a 100; továrník Zimmer, Ústí n. L., 100; paní Wallin, Ústí n. L., na oltář 200; paní Dinnebier, Makovice, 100; sl. Emilie Kamer, Litoměřice, dříve učitelka domácích prací v Čeřeništi, 50; neznámý, Lovosice, 50; Marienkinder Lovosice, 30; 20 Kč: paní prezidentová Scharf Litoměřice, paní prez. Schindler Tschalositz, ředitel litoměřického měšťanského pivovaru Neumann, Fleischer Pokratice, Marie Lipelt Tlučeň, pán a paní Grund Střekov; obsah zvonkového pytlíku 150 Kč, obětinový talíř 96 Kč, pohlednice a přeplatky 280 Kč. Mimo to bylo darováno: socha sv. Antonína od paní Grumich z Babiny, *Kommunionsbanktuch* ručně vyšívaný, pět oltářních váz, pro slavnostní tabuli mléko, kompot aj., paní Anna Standler z Čeřeniště; oltářní závěs a ubrus, ruční práce, paní Resi Hortig z Ústí n. L.; oltářní ubrus, ruční práce, paní profesorová Muschik z Litoměřic; rochetu, ruční práce, paní Fanni Egerer z Litoměřic; závěs a stříbrný svícen, paní řezníková Dobrovsky; cingulum sl. Paula Storm, poštovní úřednice z Litoměřic; látku na dvě mešní roucha neznámý dárce, zpracováno klariskami z Litoměřic; potřebné kostelní prádlo od křížových sester z nemocnice v Děčíně; kommunionsbanktuch a cingulum od jeptišek z M. Ostravy; svícen od preláta Šelbického; zvonařství Franze Zickenrotha z Litoměřic dalo aspergilus a oltářní zvon; 120 Kč paní Genoveva Pfanmüller z Frauenfeldu, 80 Kč E. Meiβner z Nového Varnsdorfu; 50 Kč paní Františka Loh, manželka řídícího učitele, Miřejovice, anonymní dárce z Liberce a anonymní dárce z Babiny; 25 Kč poštovní úředník Peh; 15 Kč vrchní strážmistr Adamec, Polepy, Ida Kürschner, Č. Lípa, El. Winchheim, Habartice; 20 Kč anonym, řídící učitel Teichmann, Čeřeniště, farář Altmann, Proboštov, vdova po řídícím učiteli Walter, Jezvé, ředitelka Schulz, Lovosice, A. B., Havraň, řádové sestry z Andělské Hory, Ernst Seidl, Vejprty, Anton Röscher, Blatno; 10 Kč Geiβler, Frýdlant, Adamec, Nymburk, Riedl, Sulbirbad, Sladky, Děčín, August Thiele, Čeřeniště, Bin & Sverlich, Liberec, Zürnstein, Liberec, Marie Gaube st., Pohoří, Nedwed, Proseč, Lola H., M. Lázně, Hlouschek, Radčice, Hoffmann, Libochovany, řídící učitel Kašpar, Litoměřice; 500 pohlednic s vyobrazením kostela, Alois Winter, „Union“ Litoměřice. Bůh všem zaplať. Čeřeniště mohlo dosáhnout svého cíle, aby zvony vlastního kostela zněly nad vsí a údolím, nejen díky obětavé práci mnohých, ale i zázračným Božím dopuštěním. Když jsou všichni, kteří pracovali na velikém díle děkovně připomínáni, tak zvláštní dík patří panu faráři Altmanovi z Proboštova, který vedle své kněžské práce na sebe vzal důstojné uspořádání slavnosti. Právě tak byl nezištně činný pan učitel Schieβner a pokladník pan Franz Staudler s paní. Paní Budweiser, sestra pana faráře, obstarala přípravu slavnosti. Měšťanský pivovar Litoměřice daroval sváteční pivo. Pan a paní řídící z Proboštova potěšili svým zpěvem z chóru kostela. Dík náleží také novinám „Leitmeritzer Zeitung“, které reklamou v nejširším měřítku podporovaly stavbu kostela.

Spolek pro výstavbu kostela Čeřeniště.“

**21.10.1936**, s. 8:

 „**Návštěva kostela Panny Marie.** Děkan Franz Steiner z Litoměřic navštívil v sobotu, 18. října, poprvé nově postavený kostel. Jeho vstup doprovodilo 20 děvčat z litoměřického Katolického dívčího spolku veselým zpěvem. Děkan Steiner pronesl na oltářním stupni rozšafnou řeč, po níž následovala pobožnost a zpěv.Příští bohoslužba se bude konat v sobotu (na *Christkönigssonntag*), 25. října, v 10. hodin. Jinak je mše (*Betsingmesse*) vždy ve středu ve čtvrt na 8.“

**16.11.1936**, s. 7:

 „**Kostel Panny Marie. Bohoslužby.** Vestředu 18. listopadu ve čtvrt na 8 mše (*Jahresgedächtnismesse*) za zesnulou paní Marii Annu Hortig. Příští bohoslužba se koná v sobotu, 22. listopadu, v 10 hodin.“

**30.12.1936**, s. 7:

 „**Jitřní mše** *(*asi půlnoční*, Mette)* **v kostele Panny Marie.** První půlnoční mši (*Christmette*) vedl děkan Franz Steiner z Litoměřic. Čeřenišťští zpěváci předvedli svůj nejlepší um. Nemalou měrou přispěla k vánoční náladě podívaná na krásné jesličky instalované v kostele, dar Katolického ženského spolku ze Žalhostic. Srdečné „Pán Bůh zaplať!“ všem těm, kteří pomáhali zařizovat první vánoční slavnosti v novém kostele.“

1. K Proboštovské faře bylo Čeřeniště přifařeno roku 1928. (pozn. J.L.) [↑](#footnote-ref-1)