**Justin Francis RIGALI** se narodil jako nejmladší ze sedmi dětí, dne 19. dubna 1935 v Los Angeles. Jeho sestra Charlotte vstoupila do Kongregace sester sv. Josefa a bratr Norbert se stal jezuitou. Jako chlapec navštěvoval nejprve Církevní školu Sv. Kříže a poté v roce 1949 vstoupil do Malého semináře v Hancock Park (Los Angeles); tamtéž začal studovat filosofii a teologii.

Na kněze byl vysvěcen (kardinálem James F. McIntyrem) 25. dubna 1961 v Los Angeles, kde začal i pastoračně působit. V témže roce (1961) dosáhl titulu bakaláře teologie a v říjnu byl poslán do Papežské severoamerické koleje v Římě. Studoval kanonické právo na římské Gregoriánské univerzitě, kde dosáhl doktorátu v roce 1964. Během prvních dvou zasedání koncilu vypomáhal jako asistent. Zpět do Ameriky se vrátil v létě 1964 a krátce působil v duchovní správě. Ještě téhož roku se však znova vrátil do Říma a zahájil studia na Papežské církevní akademii, kde se dva následující roky připravoval na dráhu vatikánského diplomata; v té době již také začal vypomáhat na Státním sekretariátu v anglické jazykové sekci. Od září 1966 do února 1970 byl sekretářem Apoštolské nunciatury na Madagaskaru a v roce 1967 byl jmenován papežským komořím - monsignorem. Od roku 1970 stál v čele anglické jazykové sekce vatikánského Státního sekretariátu a pracoval jako překladatel a tlumočník do angličtiny. V té době provázel papeže Pavla VI. při audiencích a zahraničních cestách, ale rovněž vypomáhal jako kaplan v karmelitánském klášteře a přednášel na Papežské církevní akademii. Na zahraničních cestách později provázel i papeže Jana Pavla II. a jako člen papežova doprovodu navštívil v roce 1987 Filadelfii. V roce 1980 byl jmenován papežským prelátem a o čtyři roky později (1984) se stal osobním kaplanem Řádu maltézských rytířů.

V červnu 1985 byl jmenován titulárním arcibiskupem bolsenským a současně i prezidentem Papežské církevní akademie v Římě. Biskupské svěcení mu udělil papež Jan Pavel II. dne 14. září 1985 v katedrále sv. Pankráce v Albanu nedaleko Říma. Za heslo své biskupské služby si vybral *„Slovo se stalo tělem“* (Jn 1,14). Od roku 1986 je také členem Řádu Sv. Hrobu.

Z pozice prezidenta Papežské církevní akademie zastával i mnoho vlivných postů v rámci římské kurie, např. v Radě pro veřejné záležitosti církve, Kongregace pro biskupy a Papežské radě pro laiky. V prosinci 1989 byl jmenován sekretářem Kongregace pro biskupy a následujícího roku se stal i sekretářem Kardinálského sboru.

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 25. ledna 1994 arcibiskupem v St. Luis (Missouri - USA) a do úřadu ho uvedl v březnu téhož roku kardinál Bernardin Gantin, který byl v té době prefektem Kongregace pro biskupy (tedy jeho přímým nadřízeným). Během působení v St. Luis - městě známém jako „Řím Západu“ - projevoval mimořádný zájem o zlepšení kvality školství a stal se uznávaným a schopným zvláště v administrativních záležitostech. V lednu 1999 přivítal na pastorační návštěvě v St. Luis papeže Jana Pavla II.

Dne 15. července 2003 bylo zveřejněno jeho jmenování arcibiskupem ve Filadelfii. Jako *„muže věrného Svatému otci a učení církve“* ho charakterizoval jeho předchůdce na arcibiskupském stolci kardinál Anthony Bevilacqua. Avšak dříve než byl uveden do úřadu arcibiskupa v říjnu 2003, byl jmenován (28. září) kardinálem (konzistoř se pak konala 21. října 2003). Ve Filadelfii se nesl jeho episkopát ve znamení mnoha palčivých problémů, kterým musel čelit, např. souvisejících s výzkumem kmenových buněk (jež charakterizoval jako *„smutné vítězství politiky nad vědou a etikou“*), registrovaným partnerstvím, otázkami interupce, svěcení žen (což nazval *„pseudo-svěcením očerňující pravdu svěřenou církvi samotným Kristem“*), či pedofilií (v březnu 2011 suspendoval 21 kněží).

Po dovršení 75. let, jak předpisuje Kodex církevního práva, podal do rukou Svatého otce abdikaci, který však jeho mandát v úřadu arcibiskupa prodloužil.

*Zdeněk Mareš*