

Lumina pentru suflet

***Foaie Parohială editată de Parohia Romano-Catolică Orșova***

***cu sprijinul Pr. Paroh Mihai SIMA***

**Nr. 17/2020 din 30.08.2020**

**Din cuprins:**

**Calea adevărului**

**pag. 2**

**Antonietta Meo**

**pag. 3**

***Fetița moartă la 7 ani și beatificată***

**(continuare din nr. antrior)**

**Martirii vii ai zilelor noastre**

***Întâmplare din viața unei mame***

**pag. 4**

**Rugăciunea zilnică**

**pag. 6**

**Isuse, îngrijește-te Tu**

**pag. 7**

**Mesajul Reginei Păcii**

**pag. 8**

**Crezul familiei**

**pag. 8**

|  |
| --- |
| Îți spun un secret, dragul meu: nu aștepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. – Albert Camus |

|  |
| --- |
| **Fecioara Maria cu Pruncul Isus** |

**Calea adevărului**

***Duminica 22 de peste an ciclul A***

***Oricine este din adevăr ascută glasul meu.***

Isus, la ultima întâlnire a prezis viitorul de slavă al Bisericii. Explicația sa ar fi incompletă, dacă nu ar explica cu totul clar, care este calea care duce spre victorie. Despre aceasta va vorbi astăzi. Tema lui de astăzi nu aparține acelora, care sunt îndrăgite de oameni. Și totuși oamenii nu pleacă. Dacă ai vrea să eviți tema de astăzi, ar fi doar o ascundere a capului în nisip.

Domnul vorbește de fapt despre calea suferinței, dar nu ți-o prezintă ca un drum ne circulat, ne călcat. Explică în mod clar, că pe această cale va merge înainte de toate el însuși. El singur și-a ales, ceea ce-l aștepta între Getseamni ș Calvar. Mereu are în fața ochilor sufletului o imagine clară a viitoarei sale suferințe și, pe care o primește în ascultare. Poți să-ți închipui așa ceva?

Pentru că aceste zile se apropie fără amânare, Domnul simte nevoia să-i pregătească pe ucenicii săi. Le semnala aceasta cu tot, ce au auzit și au văzut de la el, dar acum vine momentul, când realitatea patimilor care se apropie și moartea o prezintă cu totul deschis. În mod repetat cu o asemenea ocazie afli, că ucenicii **nu înțeleg**. Aici însă nu este vorba de vreo parabolă sau o semnalare simbolică. Dacă uneori chiar nu au înțeles, se străduiau să cunoască adevărul în modul, că cerea explicații:***Doamne, explică-ne această parabolă*** (Mt 13,36). Dar Petru, care cel mai des ia cuvântul și în numele celorlalți apostoli, nu pune nici o întrebare lui Isus, dimpotrivă, pentru că a înțeles foarte bine, consideră ca o obligație, să-l **convingă pe Maestrul său.** Vezi în această încercare manifestarea îndrăznelii, este mai bine să ceară prin aceasta o explicație, care este sensul comportamentului său. Petru nu face aceasta dintr-o rea voință. Ar dori în final să exprime întreaga problemă pe cât posibil discret, între patru ochi.

Cu se întâmplă, că tocmai acela, pe care Isus l-a invitat să vină la el pe o mare agitată de valuri, pe care nu de mult l-a binecuvântat pentru mărturia lui: *Tu ești unsul, Fiul Dumnezeului celui viu* (Mt 16,17), dintr-o dată **nu este de acord** cu Domnul său? Se pune desigur întrebarea, dacă Petru așa cum se comportă **cu toate acestea,** sau **tocmai de aceea.**  Acest ucenic temperamental și care se aprinde ușor își creează propria imagine despre Mesia. Tocmai de aceea, că a văzut minunile și miracolele lui, că îl consideră Dumnezeu viu, i se pare inacceptabilă imaginea unui Mesia suferind, pentru că nu poate să-și păstreze observațiile sale. Cu cât crede mai mult, că stăm foarte aproape de Dumnezeu, cu atât mai demn de credință ni se poate părea propria noastră impresie. Nu ți se pare comportamentul lui Petru cu totul apropiat și cunoscut? Nu-l chemi deseori pe Domnul de o parte și nu încerci să-l convingi: „Dumnezeu să te păstreze, Doamne cred că nu te-ai gândit serios, cum ai putea încă timpurile de azi să ceri așa ceva? Doar ești puternic și ai putea să ieși în întâmpinarea concepție și cerințelor noastre, noile noastre pretenții! Plecăm de la, ceea ce am văzut și am auzit.” Nu cumva este comportamentul acelora, care ar dori să supună cuvântul lui Dumnezeu pentru propria lor cenzură?

După cum vezi, Domnul respinge cu fermitate asemenea sugestie. Primește acest lucru la fel ca Petru, care nu se apără în niciun fel și ascultător se retrage în fundal. Învață din exemplul lui, cum să primim mustrările corectoare. Domnul îl dojenește pe Petru, și asta foarte sever, dar aceasta nu înseamnă că iubirea lui față de ucenic s-a schimbat. Petru nu este cu nimic mai mic, față de ceea ce a fost. Nu trebuie să ne temem de atenționări, pentru că ne conduc mai aproape de adevăr.

Ascultă cu cea mai mare atenție, de ce propunerile, excepțiile și observațiile asemănătoare sunt inacceptabile pentru Isus atât de milostiv: pentru că urmăresc interese *de loc dumnezeiești, ci umane.* Isus nu a venit în această lume, ca prin minunile sale și prin puterea sa să ușureze și să facă viața mai plăcută, sensul venirii sale nu este să îndepărteze din calea noastră orice obstacol, și ceia ce ni se pare dificil. Miracolele și cuvintele sale trebuie să ne convingă, că este Dumnezeul preaînalt și Domnul a tot, ce este creat. Din minunile lui cunoaștem, că există și o altă ordine, care scapă înțelegerii noastre naturale. Ceea ce avem nevoie să înțelegem înainte de toate, este realitatea, că putem avea încredere nelimitată în el și în cazul, în care tocmai nu înțelegem. Nu poți să ai impresia, că în carapacea logicii umane vei putea introduce oceanul înțelepciunii divine. Și acea viață, pentru Dumnezeu ne-a creat și care ne așteaptă la el, ar deprecia cu totul, dacă ai vrea să reduci totul la înțelegerea umană. Aceasta ar fi un mic noroc uman în comparație cu *lucrurile sale divine.*

Care sunt *interesele divine?* Să salveze ceea ce a pierit. Domnul a părăsit veșnica lui fericire și a plecat pe drumul crucii, pentru a ne salva. A făcut ca fericirea lui să fie, ca prin suferința sa să ne readucă fericirea desăvârșită. Ne-a arătat de atâtea ori puterea sa dumnezeiască, dar nu a folosit-o în avantajul său, nu și-a creat nici o ușurare nici simplificare, nu a evitat nimic, ci a băut potirul suferinței sale până la fund. Puterea sa și-a manifestat-o, prin aceea, că și în ceasul celei mai mari umilințe a declarat fără echivoc: *Da, eu sunt Regele. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu.* (In 18,37).

Aceasta este siguranța, de care poți să te sprijini în siguranță. Nu te forțează să vii după el. Dar dacă vrei să vii după el, nu pui să cauți alt drum, decât acela, pe care a mers el înaintea ta. Crucea nu este scopul, ci poarta fericirii divine, bucuria salvării acelora, cărora jertfa ta făcută de bună-voie aduce eliberarea. Aceasta este o fericire atât de mare, *încât omul nici nu se gândește niciodată la așa ceva.* (1 Cor 2,9)

|  |
| --- |
| ***Antonietta Meo*** |

*Pentru milostivirea lui Dumnezeu, vă îndemn, fraților, să aduceți pe voi înșivă într-o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie liturghia voastră spirituală.* Nu dorești să dai ***un*** nou sens vieții tale conform cu îndemnul apostolului? Întoarceți privirea la Cel Răstignit și spune-i: *Doamne, dacă ești, poruncește-mi să vin la tine!* (Mt 14,28). *Sufletul meu este însetat de tine, tânjește după tine trupul meu ca un pământ arid.* (conf. Psalmul responsorial).

***Sursa: Světlo, nr. 35/2005, pag. 3***

**Antonietta Meo (1930 – 1937)**

**Ultima scrisorică**

În luna următoare, în luna mai Antonietta primește și sacramentul mirului. În seara, care precede aceste eveniment, scrie cu litere mari în jurnalul său: *Voi fi ostașul lui Dumnezeu!* Apoi boala ei avansează repede. Spre disperarea părinților singură începe să vorbească despre moarte. Când tatăl îi recomandă: „Dar copilă, cum să nu plâng,” îi răspunde: *Trebuie să te forțezi. În rest eu din cer nu te voi lăsa să plângi.* Suferă și de astm, tușește din greu, nu poate să stea drept în șezut și este dependentă de pat. Dar când este întrebată, cum se simte întotdeauna răspunde: *O duc bine.*

În ziua de 2 iunie scrie ultima scrisorică. Mama își aduce aminte: „M-am așezat lângă patul ei și am scris, ceea ce Antonietta cu mare greutate mi-a dictat: *Dragă Isus al meu cel răstignit te iubesc, te iubesc foarte mult! Aș vrea să fiu la tine pe Calvar. Dragă Isuse, dă-mi puterea necesară, ca să rezist durerilor, pe care ți le jertfesc ție, pentru păcătoși.*

|  |
| --- |
| ***Ultima scrisorică*** |

**În acel moment a năpădit-o o tuse cruntă și o puternică vomă, dar imediat ce acestea au slăbit din intensitate, a vrut să-mi dicteze în continuare: *Dragă Isuse, spune-i Duhului Sfânt, să mă lumineze cu iubire și să mă umple cu darurile sale. Dragă Isuse, spune-i Mamei lui Dumnezeu, că o iubesc foarte mult și că vreau să fiu cu ea. Dragă Iususe, vreau să-ți spun mereu, că te iubesc foarte mult. Dragă Isuse, îți consfințesc pe părintele meu spiritual. Dă-i harurile necesare. Prea scumpul meu Isuse, îți încredințez pe părinții mei și pe Marketa. Copilul tău îți trimite atâtea sărutări. –* Dintr-o dată m-a cuprins un sentiment de revoltă, când am văzut, cum suferă, și în atacul de furie am împăturit foaia și am aruncat-o în cutie.

Câteva zile mai târziu dr. Vecchio, medicul personal al papei,l-a chemat pe prof. Milan la Antonietta și i-a cerut ajutorul. I-a spus că starea fetiței este foarte serioasă, trebuie deci să fie transportată la spital pentru o nouă operație.

Medicul papal a rămas să vorbească cu Antonietta. Se mira, că suporta asemenea dureri fără să se vaite. Soțul meu i-a povestit despre scrisorelele, pe care le-a scris. Ne-a cerut, dacă poate să citească ultima, și eu nu am avut curajul să nu-i satisfac rugămintea lui.

Am scos scrisoarea din sertar, unde cu o zi înainte am aruncat-o și i-am arătat-o. După ce a citit-o a spus, că ar dori să vorbească despre Antonietta papei, și și-a cerut permisiunea, ca să ia scrisoarea cu el. Am răspuns puțin nedumerită: - Eu…eu nu știu… dacă… - Dar doamna Meo, a spus, totuși este papa. – În ziua următoare în fața casei noastre s-a oprit o mașina cu numere de Vatican. O delegație specială numită de papa Pius al XI-lea, a adus copilului binecuvântarea apostolică. Papa ne-a transmis, că a fost profund mișcat de scrisoare. De asemenea, profesorul Milani, care o ruga pe Antonieta, să o transmită Domnului și să-l roage pe Domnul să-i dea darurile, pentru care ea însăși l-a rugat.”

**Ploaia de crini**

Între timp cancerul a năpădit tot trupul. Pieptul, cutia toracică a Antoniettei a fost atât de ștrangulată de tumoare încât îi strangula inima. Suferea o groaznică asfixiere. A fost necesar să-i scoată trei coaste, dar având în vedere slăbirea pacientei intervenția putea fi efectuată doar cu anestezie locală. Mama se străduia să o înveselească, i-a promis o călătorie la mare, dacă va rezista acestor intervenții. Antonietta i-a răspuns: *Mămico, bucură-te și fi veselă … nu vor trece nici zece zile și voi pleca de aici.* Ceea ce nimeni nu presupunea: prin aceste zece zile Antonieta și-a anunța ziua și ora morții sale.

Pentru că mereu radia de bucurie, mama își punea o întrebare, dacă fetița suferă realmente. S-a dus la medicul curant și a vrut să-i fie clar: „Domnule doctor, eu nu cred … spuneți-mi adevărul, spuneți-mi, Antonietta suferă foarte mult în ralitate? – „Doamna Meo, ce întrebare îmi puneți! Cum puteți spune așa ceva! Tăceți. Durerile sunt insuportabile.” – M-am întors la pătuțul ei … nu am fost capabilă să-mi stăpânesc vocea și pentru prima dată i-am spus: - Antonietta, binecuvânteaz-o pe mămica ta, binecuvânteaz-o pe mămica ta. – Cu un mare efort mi-a făcut semnul crucii pe frunte.”

Preotul a adus sacramentul pentru muribunzi. Antonieta a sărutat cu delicatețe crucea de la prima împărtășanie. La răsăritul soarelui în data de 3 iulie 1967 la pătuțul ei a venit tatăl, i-a îndreptat pernuța și a vrut să o sărute. Antonietta i-a șoptit: *Isuse, Maria, … mămico, tăticule …* Acestea au fost ultimele ei cuvinte. În ziua următoare au dus micuțul sicriu alb în bazilica Sfintei Cruci a Ierusalimului. Curând după moartea ei au apărut primele ei biografii și s-a petrecut prima însănătoșire, s-a extins narațiunea despre sfințenia ei. În anul 1972 a fost terminat procesul diecezan pentru pregătirea beatificări. Antonietta, cu al doilea nume Tereza (după Tereza de Lisieux), odată, privind-o pe această sfântă a spus: *Ea a promis, că va lăsa să cadă o ploaie de haruri. Eu voi trimite o ploaie de crini, pentru că în cer mă voi ruga necontenit pentru mântuirea sufletelor…*

***Sursa: Světlo, nr. 34/2005, pag. 4-5***

**Martirii vii ai zilelor noastre**

***Întâmplare din viața mamei, care a trimis o scrisoare revistei Betendes Gottes Volk***

Sunt mamă a doi copii mici, care încă un merg la școală. Soțul meu și eu ne-am bucurat foarte mult de cel de-al treilea copil al nostru.

**Prima vizită la medic**

Ca de obicei la 10 săptămâni de sarcină m-am dus la medicul ginecolog, pentru a-mi confirma sarcina și să-mi calculeze termenul aproximativ pentru naștere.

**Șoc**

A fost un șoc pentru mine, când medicul mi-a spus după consultul cu ultrasunete, că, copilul are la ceafă o cută mai mult și,că, cu siguranță are „Sindromul Dow”. Nu am putut să cred, că medicul știe de acum cu atâta siguranță, că port în sânul meu un copil cu handicap, dar el era realmente convins și pretindea aceasta. Mi-a spus să mă odihnesc prin somn și apoi să revin.

Am părăsit cabinetul cutremurată și am încercat să-mi pun în ordine gândurile. Mi-a fost destinat, să cresc un copil handicapat? Am suficientă forță pentru aceasta? Cât de greu este acest handicap? Ce va spune familia mea?

**Reacția**

Cu cât mai mult mă gândeam la aceasta, cu atât mai mult am fost sigură: Dacă trebuie să nasc un copil cu handicap, voi mai primi destulă putere, să port și această soartă. Mai multe griji îmi făceau reacțiile familiei mele. Părinții mei, înainte de toate tatăl meu, nu a vrut să aibă în familie un „infirm”. Și frații mei și cumnații au insistat: „În ziua de azi nu mai este necesar să duci până la capăt o sarcină cu un asemenea copil!” În final nici soțul meu nu a avut destul curaj să preia o responsabilitate pentru un copil infirm. Nu știa, dacă este capabil vrea să fie capabil. Cu toții mă sfătuiau mereu: „Avortează-l și vei termina cu problemele!”

Numai sora mea mai mare m-a sfătuit, să mă ascult doar pe mine, pentru ca să nu am reproșuri toată viața. În orice caz mă va ajuta să-mi cresc copilul, indiferent cum va fi. În sufletul meu am fost împărțită, că totuși copilul îl vreau, pe partea cealaltă a fost frica de disperare, că voi rămâne cu totul singură și va trebui să ascult criticile întregii familii, și mereu oscilam, dacă voi reuși să înving acestea. M-am hotărât, că mă voi duce la medic încă o dată. Sper că toate se vor întoarce spre bine.

**A 2 vizită la medic**

A doua oară stăteam liniștită pe pat și mă uitam cu strâmtorare la aparat și speram într-o minune. Ființa din sânul meu a fost încă mică. Eu personal nu am văzut prea multe. Medicul meu însă a declarat din nou: „Sindrom Down.” Nu este niciun dubiu și deci o singură posibilitate: avortul! Orice altceva este în ziua de azi lipsă de responsabilitate în fața societății! Cât de mult m-a atins acest răspuns! Cât de mult m-a neliniștit acest răspuns! Niciun refugiu, nicio promisiune, nimic. Tristă și neajutorată am plecat acasă.

**Neajutorarea**

Ce ar fi trebuit să fac? M-a gândit în toate felurile. Toți erau aceiași în afară de sora mea. Pentru mine exista doar avortul. Și soțul a insistat asupra acestui pas. Dar cu cât mai târziu am reflectat asupra acestui fapt, cu atât mai mult nu luam în considerare o asemenea „soluție” în discuție. Am fost sigură, că cu conștiința păcatului pentru avort nu voi putea trăi mai departe.

**Schimbare la medic**

M-am hotărât singură, să-mi schimb medicul. Cu medicul de până acum nici nu am mai vrut să mă întâlnesc. Am găsit de urgență un medic ginecolog, care a fost dispus să trateze copilul meu. Tremurând am așteptat hotărârea și termenul stabilit și am sperat în înțelegerea și sprijinul acestuia, că și o sarcină cu un copil cu handicap poate fi dusă până la capăt, în orice caz am așteptat altă soluție decât avortul, chiar și o minune.

**Sprijinul prietenilor**

Între timp, câțiva oameni, care au aflat de soarta mea, și-au manifestat disponibilitatea să mă sprijine, pentru ca să duc sarcina până la capăt. Mă sprijineau de asemenea cu rugăciunile lor și eu nu m-am simțit atât de însingurată. Și eu l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea putere, lumină, ca să iau hotărârea corectă și să pot rezista de-a lungul întregii sarcini, trăită în nesiguranță. Mai mult am avut în grijă încă alți doi copii.

**Prima vizită la noul medic**

Eram foarte nerăbdătoare să aflu noul termen. Am fost nervoasă. În final s-a întâmplat! Stăteam culcată și așteptam, când medicul începe să consulte copilul meu. L-a studiat timp îndelungat și mi-a spus, că nu poate constata nimic anormal, poate că numai degetele sunt puțin mai scurte decât în mod obișnuit. După părerea lui port în mine un copil cu totul normal, dar 100% nu poate spune, pentru că „Sindromul Down” se vede cel mai bine după câteva săptămâni de sarcină. Acum această limită este depășită. Trebuie să fiu răbdătoare până la naștere și apoi vom vedea realmente, dacă copilul este sănătos, sau nu. Pentru avort nu a insistat deloc. Hotărârea îmi aparține în totalitate.

**Sentimente confuze**

Am fost recunoscătoare, pentru că am în sfârșit speranța că totul nu arată atât de rău! „Dumnezeul meu!” Ce dacă, copilul pe care îl așteptăm nu este afectat deloc? Nu am avut nici curajul să mă gândesc la aceasta. Sentimentele mele erau un mare haos. Rudele mele au insistat în continuare: „Siguranța este siguranță!” Dar hotărârea mea a fost definitivă. Chiar dacă cineva nu ar dori să mă sprijine, nu o voi face! Dar la intervale regulate mă cuprindea frica, mă neliniștea și dorea să mă sperie. Dacă copilul cu toată speranța medicului va fi handicapat? Voi fi realmente capabilă să mă îngrijesc cu adevărat de un copil cu handicap? În asemenea clipe l-am sunat pe medic, m-am deplasat la el, și am dorit să mă liniștească. Mă întărea rugăciunea și sprijinul altor oameni să depășesc această situați de criză. A fot foarte greu și lungile luni de sarcină, cu multe ascensiuni și căderi, cu multe discuții grele. Și căutarea nașului a fost destul de anevoioasă, numai sora mea a fost dispusă, fără a avea în vedere, cât de mult va fi copilul meu handicapat, va sta lângă mine și lângă copilul meu.

**Nașterea**

Se apropia timpul, când copilul meu trebuie să vină pe lume. Încă o dată m-a cuprins panica și din nou m-a îndreptat către medic. L-am întrebat pentru a nu știu câta oară. Putem spera, a spus. Piciorușele, mâinile, spatele, pulsul cardiac, căpșorul, toate par, așa cum trebuie, vă trebuie doar răbdare. Puteam să sper cu adevărat?

Termenul meu a venit cu puțin înainte. Soțul meu și cu mine, cu sentimente amestecate am plecat la spital. Ce ne așteaptă în timpul cel mai apropiat? Vom avea puterea, să primim soarta? După aproximativ două ore copilul a venit pe lume. Țineam în mână o fetiță cu părul negru. A fost o naștere bună fără complicații. Țineam în brațe o fetiță micuță cu părul negru. Agil se uita în jurul ei și a fost foarte frumoasă. „Ați născut o fetiță sănătoasă, vă felicit!” Soțul a rămas fără cuvinte și nu-i venea să creadă. Cu siguranță la final medicii vor găsi ceva! Cum este posibil, că, copilul finalmente este cu totul sănătos? Această veste s-a extins foarte repede. Nimeni nu a vrut să creadă că realmente am născut un copil cu totul sănătos. Pentru toți a fost un miracol incredibil, cu atât mai mult, când nici după zile de consultații medicii nu au constatat nimic deosebit.

**Acasă**

Acum sunt acasă cu mica mea comoară. Avem o bucurie imensă de copilul nostru sănătos, care privește lumea cu ochii mari și răbdător, ca și cum ar presupune, că în afară de el mai am încă alți doi copii, și de aceea nu-i pot oferi timpul în întregime. Este atât de frumos cu părul său negru. „Dumnezeule drag, îți mulțumesc, că mi-ai dat putere să îndur toate acestea și am dus această sarcină până la capăt!” Din nou și din nou repet această rugăciune. De la oamenii, care m-au susținut tot timpul cu rugăciunile lor, am aflat că, copilul meu a venit pe lume în seara duminicii dedicate sfântului rozariu. A fost oare un semn din cer?

**Curajul**

Vreau să povestesc această întâmplare și altor soți și soților, pentru a avea curajul și în timpul greutăților, în nevoi și în situații delicate, pentru a spera împotriva minții, în încrederea în Dumnezeu și să-l roage să le dea putere și ajutor și niciodată să nu se comporte împotriva conștiinței lor. Într-o liniștită recunoștință *o mamă fericită.*

*Din Betendes Gottes Volk 1/2004*

***Sursa: Světlo, nr. 20/2004, pag. 10-11***

**Rugăciunea zilnică**

***Pater Palmatius Zillingen SS CC***

80% de succese sunt silință. Îi laud pe cei silitori, nicidecum pe cei înzestrați. Unii dintre cei dotați sunt în final risipitori, pentru că se cred înzestrați. Silitorii deseori obțin mai mult decât cei înzestrați. Silința înseamnă mult, poate chiar totul.

Și la Dumnezeu sunt religios mai mult sau mai puțin înzestrați. Marile daruri înseamnă și însemnate misiuni. Pe cel înzestrat din punct de vedere religios îi așteaptă o judecată mai dură decât oamenii mici ai zilei obișnuite. La Dumnezeu este valabilă silința mai mult decât înzestrarea. 80% de succese vin din silință și nicidecum din înzestrare.

Pur și simplu trebuie să fi silitor. Trebuie să depui efort, pentru a-l găsi pe Dumnezeu. Trebuie să-ți faci timp zilnic pentru Dumnezeu, apoi vei face și progrese.

În viața religioasă nu este vorba de lucruri complicate. Practic este vorba de un pic de silință și transpirație. Altfel îi ajutăm pe oameni, când le prezentăm fraze bombastice umflate în loc de pâinea țărănească, pe care a copt-o Isus. Căci în esență este vorba de lucruri simple. Despre căutarea lui Dumnezeu și întoarcere. Această întoarcere trebuie să e manifeste în viața noastră în așa fel, încât să se vadă undeva. Aceasta este simplu și în esență este totul.

Cu alte cuvinte – avem nevoie zilnic de un sfert sau o jumătate de oră pentru Dumnezeu. Preoților le-aș spune – ai nevoie zilnic de o oră întreagă. Și dacă această oră îți lipsește, este greu să explici ceva. Nu este necesar, să enumeri motivele, pentru care pastorația sa viața ta religioasă nu au avansat mai departe. Dacă nu ai nici o trăire reală cu comunitatea și cu Dumnezeu, ce vrei să povestești despre el? Numai cuvinte? Dacă nu l-ai trăit pe Dumnezeu, cum vrei să-l iubești? Cine este căsătorit, este căsătorit în fiecare zi. Dacă ești unit în mod real cu Dumnezeu, ești unit cu Dumnezeu în fiecare zi. Zilnic trebuie să te pui în fața judecății lui. În fiecare zi eșuezi, în fiecare zi trebuie să te rogi, ca, și în aceste condiții să te iubească mai departe, să-ți dea putere și să te binecuvânteze. Și în fiecare zi trebuie să te întrebi: „Cât de mulțumit ești de mine, Dumnezeul meu? Și în fiecare zi trebuie să citești în Sfânta Scriptură, ce crede de fapt Dumnezeu despre viața ta. El gândește cu totul altfel decât tine.

***Sursa: Světlo nr. 22/2004, pag. 9***

**Isuse, îngrijește-te Tu!**

***Preotul nepalez Don Dolindo dintr-o pornire interioară a scris aceste frumoase cuvinte despre deplina consfințire în mâinile lui Dumnezeu.***

De ce vă lăsați stăpâniți de neliniște și să fiți duși în confuzie? Lăsați grijile voastre pentru lucrurile voastre mie, și totul se va liniști.

Adevărat vă spun, că fiecare act adevărat, orb, deplin de consfințire în mâinile mele va genera faptul, că veți obține, ceea ce vă doriți, și situația spinoasă se va rezolva.

A vă consfinții mie nu înseamnă să vă temeți, să vă neliniștiți și să aveți îndoieli, iar apoi să vă adresați mie cu rugăciuni emoționante, ca să vă ajut.

A vă consfinți mie înseamnă să închideți liniștiți ochii sufletului, să mă lăsați pe mine, ca eu să vă transfer pe celălalt mal ca un copil, care doarme în brațele mamei sale.

Ceea, ce generează rezerva voastră și ceea ce vă afectează cel mai mult, este cugetarea voastră, gândirea voastră, grijile, oftatul în credință, că trebuie să faceți singuri totul cu orice preț sau doriți să schimbați acestea.

Cât de multe generez Eu, dacă un suflet mi se adresează mie în nevoile spirituale sau materiale, mă privește pe mine în timp ce spune: „Îngrijește-te Tu!” – și apoi închide ochii și se odihnește la mine.

Aveți puține haruri, când vă străduiți, pentru a le obține; aveți puține haruri, când rugăciunea voastră către mine este plină de încredere. În suferință vă rugați, să vă iau suferința, dar să o iau în așa fel, cu vi-l închipuiți voi. … Vă adresați mie, dar doriți, să mă adaptez ideilor voastre. Sunteți ca și bolnavii, care cer îngrijirea medicului, dar ei însăși își prescriu tratamentul

Să nu faceți astfel, ci așa, cum v-am învățat în rugăciunea Tatăl nostru: „Sfințească se numele tău,” ceea ce înseamnă: „Să fi slăvit cu nevoia și suferința mea!”

„Facă-se voia ta așa în cer ca și pe pământ” ceea ce înseamnă: „Fă uz de acest interes al meu, așa cum îți apare cel mai bine pentru viața temporară și veșnică!”

Când cineva îmi spune realmente (dar așa se și comportă): „Facă-se voia ta” sau „Îngrijește-te Tu”, fac uz de toată atotputernicia mea, ca să rezolv situația fără ieșire.

Și când vezi, că răul devine și mai rău în loc ca situația să se îmbunătățească? Nu te neliniști! Închide ochii și spune-mi cu încredere: „Fie voința Ta și îngrijește-te Tu!”

Eu îți spun, că mă voi îngriji, că voi interveni ca medicul și că voi face și minuni, dacă va fi nevoie.

Când vezi, că starea bolnavului se înrăutățește, nu te neliniști, închide ochii și spune: „Îngrijește-te Tu!” Și eu îți spun, că mă voi îngriji!

***Sursa: Světlo, nr. 36/2004, pag. 5***

**Mesajul Reginei Păcii**

„Dragi copii, vă invit să vă decideți din nou să îl iubiți pe Dumnezeu mai presus de orice. În acest timp când, datorită spiritului societății de consum, se uită ce înseamnă să iubești și să păstrezi cu iubire adevăratele valori. Vă invit din nou, copilași, să îl puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața voastră. Nu permiteți satanei să vă atragă prin lucruri materiale, voi însă copilași, decideți-vă pentru Dumnezeu, care este libertate și iubire. Alegeți viața și nu moarte sufletului. Copilași, în acest timp în care meditați asupra patimilor și morții lui Isus, vă invit pe toți să vă decideți pentru viața voastră care a înflorit prin înviere, și ca viața voastră să fie reînnoită astăzi prin convertire, care vă va duce către viața veșnică. Mulțumesc că ați răspuns chemării mele.” (***Glasnik mira, 03/1996)***

**CREZUL FAMILIEI**

**Cred**

în Dumnezeu Creatorul, Tatăl fiecărui om, care este izvorul întregii paternități și maternități, bogat în milostivire și blând pentru fiecare dintre copiii săi, pe care îi iubește cu iubirea lui personală înainte de toate pe cei săraci și însingurați, care au cea mai mare nevoie de înțelegere și iertare.

**Cred**

în Isus Cristos, fratele fiecărui om, care a trăit în familia din Nazaret și a împărțit acolo bucurii și dureri ale fiecărei familii.

**Cred**

în dragostea Lui, care se apleacă spre fiecare durere, care primește păcătoșii, care schimbă inimile oamenilor și cere de la aceia, care îl urmează, renunțare, perseverență și mărinimie.

**Cred**

că Isus Cristos este Domn, pentru că dragostea lui a fost fidelă până la moarte, demnă de admirat până la învierea din morți; pentru că ne-a unit pe toți într-o familie, în jurul aceleași mese, pentru a ne da ca hrană trupul său că exemplu a slujirii sale, ca stil al deschiderii, de ospitalitate și iertare.

**Cred**

în Duhul Sfânt, care conduce viața familiei umane la unitate și pace, care vorbește inimii fiecărui om, pentru a trezi răspunsul credinței și a faptelor.

**Cred**

că Sfânta Treime este familia lui Dumnezeu și prin respirația iubirii sale trăiește și speră fiecare familie, că se îndreaptă în brațele sale divine ca la orizontul binelui infinit.

**Cred**

că Biserica este familia tuturor creștinilor, și mulțumesc Domnului, că am găsit în ea lumina Evanghelia și indulgența în sacramente.

Amin.

***Sursa: Světlo, nr.* 16/2004 p. 15**

**Așteptăm sugestiile, criticile și comentariile Dumneavoastră, la adresa de e-mail:** [**monimex\_f@yahoo.com**](mailto:monimex_f@yahoo.com) **Tel.: 0722 490 485 sau 0742 519 115.**

***Dacă aveți adresă de e-mail, puteți să o transmiteți și vi se pot trimite pe e-mail aparițiile acestei Foi Parohiale.***

**TOTUL ESTE G R A T U I T!!!**

**Orice critică, orice sugestie sunt binevenite.**

**Vă mulțumim.**

Traduceri: IF

Corecturi: Mihaela Leoreanu

Claudia Boștină Oprișan

Maria Fickl