**Kruh  Radosti**

Jednou jeden vesničan energicky zabušil na těžká dubová vrata kláštera. Když bratr vrátný otevřel, vesničan se usmál a ukázal mu nádherný hrozen vína.

"Bratře vrátný", oslovil mnicha, "víš, komu chci darovat tento hrozen vína“. „Asi našemu představenému nebo nějakému otci z kláštera." "Ne, ne. Tobě!"

"Mně?" Bratr vrátný celý zčervenal radostí." "Jistě, protože jsi  se mnou vždycky jednal přátelsky a pokaždé jsi mi pomohl, když jsem něco potřeboval.

Bratr vrátný si položil hrozen vína tak, aby na něj dobře viděl, a díval se na něj celé ráno. A tu ho něco napadlo:" Proč bych tento hrozen nedonesl otci opatovi, abych udělal radost také jemu?" Vzal hrozen a zaklepal u opata. Otec opat se upřímně zaradoval. Ale vzpomněl  si, že v klášteře je jeden starý nemocný bratr, a pomyslel si: "Donesu mu hrozen, a tak se chudák trochu potěší."

Hrozen vína nezůstal dlouho v cele nemocného bratra. Toho napadlo, že by tím hroznem potěšil bratra kuchaře, který se celé dny potí u kamínek. A tak mu hrozen poslal. Ale bratr kuchař ho daroval bratru sakristiánovi, ten ho zase donesl nejmladšímu bratrovi z kláštera a ten ho dal dalšímu a ten zase dalšímu. Nakonec hozen, který putoval od bratra k bratrovi, skončil u bratra vrátného.

Tak se uzavřel kruh radosti.