

Lumina pentru suflet

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

***cu sprijinul părintelui paroh Pr. Dr. DAVOR Lucacela***

**Nr. 32/2020 din 13.12.2020**

**Din cuprins:**

**Mesagerul lui Dumnezeu**

**pag. 2**

**Istoria Adventului**

***Continuare***

**pag. 3**

**Premieră:**

**"În dar ai primit, în dar ai dat!"**

***Denisa POSPIȘIL***

**pag.**  **5**

**Sunt Neprihănita Zămislire**

**pag. 6**

**Să pășim în viață cu încrederea în Dumnezeu**

**pag. 6**

**Mesajul Reginei Păcii**

**pag. 8**

|  |
| --- |
| „Privesc viața precum un pasager important de pe Titanic: s-ar putea să nu ajung la destinație, dar măcar merg la clasa întâi” – Arthur Buchwald |

**Mesagerul lui Dumnezeu**

***Duminica a treia din Advent***

**Neteziți calea Domnului**

Evanghelistul Ioan te invită azi din nou să vii după Ioan Botezătorul în Betania pe celălalt mal al Iordanului. Au plecat într-acolo mesagerii fruntașilor evrei din Ierusalim, care sunt împuterniciți, să cerceteze întreaga problemă. Ți se oferă deci ocazia să afli mai multe despre persoana lui Ioan Botezătorul și despre misiunea lui. Pe drum roagă-l pe Duhul Sfânt, ca din această întâlnire să duci cu tine un bogat profit spiritual pentru tine și pentru cei dragi ție.

Activitatea lui Ioan are un ecou atât de mare. Ce aduce la Ioan un număr atât de mare de pelerini? Poți să te convingi, că nu este doar curiozitatea și dorința de a se întâlni cu un proroc neobișnuit îmbrăcat în straie din păr de cămilă. Lucru cel mai important, pe care îl caută la el, este *botezul pentru iertarea păcatelor.* Cine este realmente conștient, că de mare este greutatea jugului păcatelor proprii, înțelege ocazia pentru curățirea sa chiar cu prețul unui drum lung în regiunea Iordanului. Trăiesc botezul lui Ioan ca o adevărată sărbătoare a propriilor suflete. O asemenea posibilitate le dă Dumnezeu pentru prima dată și poate pentru ultima dată în viața lor. Cum respecți tu ofertele lui Dumnezeu și cum percepi ocaziile de a asculta cu siguranță „Ți se iartă păcatele? Nu te rușinează zelul celor care se căiesc la Ioan?

Astăzi însă, ești martorul unui alt interes a fiului lui Zaharia. Emisarii din Ierusalim nu au venit să-și spele propriile păcate. Se interesează de persoana acestui predicator.

*Cine ești? Cine te crezi?*

Nu este o întrebare importantă, pe care ar trebui să ți-o pui în primul rând ție? Cine te crezi? Nu ascunde nimic și recunoaște. Sinceritatea, cu care răspunzi la această întrebare, depinde măsura în care te vei deschide harului lui Dumnezeu. Nu înseamnă aceasta, că ar trebui să cauți în tine ceva mare și însemnat. Nu te teme să recunoști, că ești nimic. Esențial este, dacă poți să devii un instrument în mâna lui Dumnezeu. Nu-l vei împiedica, prin aceea că te vei considera, ceea ce nu ești, și să-ți arogi merite, pentru ceea ce nu ai făcut tu, ci harul lui Dumnezeu, poate Dumnezeu să facă uz de cuvântul său după voința sa, de faptele tale, de exemplul tău pentru folosul multor suflete. Ioan recunoaște cu toată deschiderea: *Nu sunt Mesia. Eu sunt glasul aceluia, care strigă în pustiu.* Și așa cum vezi, acest *glas* acționează foarte eficient asupra numărului mare de pelerini.

*Atunci, de ce strigi?* În realitate se întreabă: Cum de faci ceea ce noi nu facem? De ce ne provoci, prin faptul, că ești altfel decât noi? De ce oamenii au început să te urmeze pe tine și nu pe noi?

Răspunsul lui Ioan ferm și concis: Pentru că *nu-l cunoașteți pe Acela, care este în mijlocul vostru.* Aceste cuvinte nu sunt valabile doar pentru faptul, că deocamdată nu l-au văzut pe acela, pe care îl anunță Ioan. Nu l-au cunoscut nici după aceea, chiar dacă s-au întâlnit de nenumărate ori sau chiar s-au atins. Nu-l pot cunoaște, până când nu-i *vor netezi calea,* până când nu vor îndrepta buclele nesincerității, ipocriziei și prefăcătoriei, până când nu vor îndrepta movilele îngâmfării, a vanității, și a mândriei egoiste, până nu vor umple văile goliciunii și meschinăriei cu faptele evlaviei sincere, pocăinței și milostivirii. Atenționat de acest exemplu de alarmă coboară în apele Iordanului și roagă-l pe Ioan, ca prin botezul lui să-ți deschidă ochii, pentru a nu fi afectat și să umbli orb și indiferent pe lângă Isus, pentru a zări *lumina, care vine în această lume,* și să-l recunoști în frații tăi.

Realitatea tristă că aceia care au fost trimiși, *să depună mărturie* despre venirea mântuirii, se întâlnesc cu nerecunoștința și neînțelegerea, reiese din incapacitatea ascultătorilor de a se cunoaște pe sine însuși din lipsă de interes, să-l cunoască pe Acela *care este în mijlocul lor*, să audă în glasul martorilor glasul lui. Piatra de poticneală este cerința credinței și a întoarcerii. Cine se poate gândi, că un asemenea îndemn nu-l privește sau pentru el este chiar inacceptabilă? Ne putem pune condiții, că îndemnul pentru netezirea căii pentru Domnul îl vom prii doar atunci, când va corespunde persoana aceluia, care din încredințarea lui Dumnezeu o aduce? Cui i-am recunoaște din smerenie și sinceritate, că suntem păcătoși și că a venit timpul pocăinței, nu putem să ne punem propriile condiții și să cerem în mod excepțional dovezi. Dacă Ioan nu este demn să-i desfacă legăturile la încălțări, cine ne putem crede noi, indiferent de ce poziție avem?

În loc să chibzuiești asupra legitimității proorocului, întoarce deci atenția ta spre tine însuți. *Dacă ceea ce vestește este bun, respectă-le,* indiferent cine este. *Nu stinge flacăra Duhului, nu disprețui darurile proorocirii.* Ar fi mult mai mult decât bine să nu luăm în seamă realitatea, *că venirea Domnului este aproape.* Ne aduce vestea cea bună, vrea să-i oblojească pe aceia, căror la plesnește inima și să aducă la cunoștință celor întemnițați eliberarea. Dar pentru că se întâlnește și cu aceia, care nu vor să-l primească, duce *securea la rădăcină și îndepărtează copacii, care nu aduc rod.[[1]](#footnote-1)* Dacă este sigur că va veni, și va veni în ceea ce-i a lui, nu este timpul să avem dubii, ci să ne adaptăm din toate puterile, pentru a nu se întâlni cu faptul, că *ai lui nu l-au primit.* Ia-ți de aceea exemplu nu de la emisarii farizeilor, ci de la cei, care se căiesc sincer, care călătoresc spre Iordan cu singura întrebare corectă: *Ce trebuie să facem?[[2]](#footnote-2)*

*Ferește-te de rău, indiferent sub ce formă se manifestă.*

***Sursa: Světlo, nr. 50/2005, pag. 3***

**Istoria Advendului**

*Don Prosper Guéranger OSB, stareț Solemes (1805-1875)*

**Formele liturgice**

Aceasta este deci tripla venire de advent. Acesteia îi corespund forme liturgice, care își au originea în rugăciunile adecvate și în multe sentimente exprimate despre care am vorbi. Ochii credincioșilor se umplu de seriozitate, care a cuprins inima Bisericii, îmbrăcată în culori de pocăință. Aceasta ar trebui să-i introducă pe toți în aceia așteptare, cu care Israelul privea sfântul Mesia, chiar și în cenușă. În această penitență se pregătește pentru cea de-a doua venire a Domnului, plin de dulceață și mister. În timpul adventului în afara sărbătorii sfinților, Biserica renunță la cântecul îngeresc Gloria in excelsis Deo. Acest cântec l-a auzit prima dată la Betleem, deasupra ieslei Copilului ceresc. Vocile îngerești însă nu au răsunat încă, sfânta Fecioară nu a pus încă Copilul în iesle, nu este încă timpul să se cânte despre slava lui Dumnezeu în cer și despre pacea oamenilor de bunăvoință. În ritul tradițional, parcă Bisericii i-ar fi frică să întrerupă rugăciunea omanilor, care niciodată nu este prea lungă, nu-și termină liturghia cu cuvintele: Ite, missa, este (liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace), ci își alege o chemare simplă: Benedicamus Domino! – Binecuvântăm pe Domnul!

**PRACTICA DE ADVENT**

**Vigilența**

Sfânta Biserică, mama noastră, își petrece timpul de advent într-o pregătire solemnă pentru tripla venire a lui Isus Cristos. În conformitate cu exemplul fecioarelor inteligente țin lampa aprinsă pentru venirea Mirelui. Noi, care suntem copii și membre, trebuie să participăm și noi la sințămintele, care o umple, și să punem la inimă cuvintele Mântuitorului: „Să aveți umerii pregătiți și lămpile aprinse,

pentru a semăna cu oamenii, care așteaptă-și aștepată domnul” (Lc 12,35). Căci menirea Bisericii este și menirea noastră. Fiecare suflet este obiectul milostivirii lui Dumnezeu și a atenței cum este Bsierica însuși. Ea este templul lui Dumnezeu, construită din pietre vii, ea este Mireasa, pentru că o formează toate sufletele, care suntem chemate la comuniunea veșnică. Dacă este scris, că Mântuitorul și-a dobândit Biserica sa cu propriul sânge (Fpt 20,28), atunci despre fiecare dintre noi este valabil ceea ce a spus sfântul Pavel: „Cristos m-a iubit și s-a jertfit pentru mine” (Gal 2,20). Dacă avem același destin, trebuie să ne străduim împreună să ne conectăm la pregătirea, care – așa cum vedem – este îndeplinită de Biserică

**Rugăciunea**

Înainte de toate, este obligația noastră să ne atașăm de sfinții Vechiului Testament și să cerem stăruitor pe Mântuitorul și să ne achităm datoriile, pe care le are întreg neamul omenesc față de milostivea lui Dumnezeu. Pentru a ne însufleți pentru îndeplinirea acestei obligații, să ne transpunem în gândurile noastre în acele milenii, care presupun cele patru săptămâni de advent, și să ne gândim la acele întunecimi, la acele păcate ale tuturor generațiilor, în care se îneacă lumea. Ce bine ar fi dacă inima noastră ar simți recunoștința față de acela, care a salvat creația sa în fața morții, care coboară, pentu să vadă îndeaproape sărăcia noastră și păcatul nostru: Ce bine ar da inima noastră ar striga cu sentimentul de strâmtorare și încredee către Acela, care vrea să salveze opera mânilor slae, dar care vrea, ca omul să se roage cu ardoare pentru mânutirea sa. Ce bine ar fi dacă dorința și speranța noastră să se manifeste în rugăciuni aprinse ale proorocilor de demult și care Biserica ni le pune pe buze în aceste zile. Să pregătim inimile noastre în cea mai largă măsură pentru sentimentele, care le exprimă aceste rugăciuni.

**Întoarcerea**

Dacă vom îndeplini această primă obligație, ne vom gândi la aceea ce-și dorește Mântuitorul să genereze prin venirea sa în inima noastră: este o venire plina de dulcegării și mister și este urmarea sa, că a venit nu numai pentru faptul, ca să viziteze turma sa, ci pentru a manifesta grija sa pentru fiecare oaie individual, și pentru cea care a fost pierdută. Pentru a înțelege aceste imens mister, să ne gîndim la faptul, că nu-i putem fi plăcuți Tatălui nostu ceresc, dacă nu va vedea în noi pe Isus Cristos, Fiul său, acest Mântuitor plin de bunătate, care vrea să vină la fiecare dintre noi, și dacă nu vrem să ne transformăm în El, pentru a nu mai trăi noi, dar El să trăiască în noi. Scopul întregului creștinism este de a schimba omul în înfățișarea lui Isus Cristos. Este o menire măreață, care ni-o cere Biserica, când spune cu sfântul Pavel: „Voi sunteți copiii mei preaiubiți, de aceea vă nasc din nou în dureri, până când nu veți avea asemănaea cu Cristos (Gal 5,19).

Dar la fel ca și la prima sa apariție în această lume Mântuitorul dumnezeiesc s-a prezentat de la început sub chipul unui copil și a trăit printre noi, până a ajuns la plinătatea maturizării, care a fost necesară, pentru a duce la capăt jertfa sa, tot astfel vrea sa ne supună și pe noi la această dezvoltare, creștere. Acum de Crăciun se naște în suflet și se revarsă asupra întregii Biserici harul nașterii sale, căreia nu toți credincioșii îi sunt fideli. Care este deci situația, în care sufletul se apropie de această inexprimabilă solemnitate? Unii, și aceștia din păcate sunt în minoritate, trăiesc din plin viața Domnului nostru, care este în ei, și fac uz de fiecare moment pentru înmulțirea acestei vieți. Alții, și aceștia sunt majoritatea, sunt totuși vii, dar sunt bolnavi, apatici, nu tânjesc după progresul vieții dumnezeiești, pentru că iubirea lor s-a răcit (Ap 2,4). Restul nu se bucură de viață, dar se găsesc în moarte. Pentru aceștia, Cristos a spus: „Eu sunt Viața” (In 14,6).

În advent Mântuitorul vine să bată la ușa tuturor sufletelor, aici într-un mod sensibil, acolo într-un mod tainic. Vine să ne roage, să-i facem loc, pentru a se putea naște în noi. Dar chiar dacă cazarea pentru care ne roagă, este a lui, pentru că el a construit-o și a păstrat-o, trebuie să se plângă, că „într-a lui a venit, și ai lui nu l-au primit” (In 1,11), cel puțin majoritatea dintre ei. „Celor care l-au primit, le/a dat puterea să devină copii ai lui Dumnzeu ” (In 1,15urm).

Pregătiți-vă deci, ca să trăiți, cum în voi se naște unul mai frumos, mai puternic mai fericit, decât l-ați cuoscut până acum, pregătiți-vă suflete credincioase, pentru ca să vă apărați această inestimabilă comoară, pentru a nu avea altă viță decâct viața primită de la el, altă inimă, decât a lui, alte fapte decât ale lui. Învățați să culegeți din cuvintele sfintei liturghii acele cuvinte, care înmulțesc iubiea voastră și care ating Inima Mirelui. Deschideți la perete porțile, pentru a-l primi cu noua sa venire voi, care l-ați avut la voi, dar nu l-ați cunoscut; pe care l-ați ospătat, dar nu l-ați gustat. El se întoarce cu o nouă sensibilitate. A uitat, că l-ați refuzat, vrea să reînnoiască totul în voi (Ap 21,5). Faceți loc Copilului ceresc, care vrea să crească în voi. Acest moment este aproape: ce bine ar fi ca inima voastră să se trezească, pentru a nu vă surprinde în somn, vegheați și vă rugați. Și pentru voi sunt valabile cuvintele liturghiei privind întunericul, pe care numai Dumnezeu îl poate alunga, despre rănile, pe care numai bunătatea lui le poate vindeca, despre amețeala, care se retrage numai prin puterea lui.

Și voi, creștinilor, pentru care această veste bună ca și cum nu ar fi, pentru că inimile voastre sunt moarte de atâtea păcate, chiar dacă această moarte vă ține în carapacea voastră de buni ani de zile, chiar dacă de curând v-au produs răni proaspete, iată, vine la voi acum, acela care este viață. „De ce ați vrea să muriți? El nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă si să trăiască (Ez 18,31). Marea sărbătoare a nașterii sale va fi ziua milostivirii generale pentru toți aceia, care îi permit să intre.Toți aceia vor începe să trăiască cu el. Toată viața anterioară va fi învăluită și va domina harul acolo, unde s-a înmulțit nedreptatea (Rm 5,29).

Și dacă dulceața acestei dulci veniri nu vă atrage, pentru că inima voastră încă nu poate înțelege încrederea sau pentru că îndelungata suferință în nedrpetate, nu mai cunaștetți ce înseamnă să respiri în dragoste și tandrețe a Tatălui, a cărui invitație ați disprețuit-o, gândiți-vă măcar la venirea plină de groază, care va urma după venire, care umple sufletele. Acela, disprețuiește copilul, care trebuie să se nască, să se gândească bine, dacă este capabil să lupte cu Dumnezeu în ziua, când nu va veni să mântuiască, ci să judece. O asemenea frică nu este proprie numai păcătoșilor, ci este sentimetul, care trebuie să-l experimenteze fiecare creștin. Este acea frică, care în sine subjugă, dar dacă o compensează iubirea, care este proprie celui care regretă, care caută la tatăl iertarea, atunci această frică strălucește ca un fulger neașteptat, care pătrunde sufletul până la rădăcini. Îi readuce aminte sărăcia lui, dar și milostivrea Mirelui. De aceea, nimeni în acest timp nu trebuie să dispere.

Adventul este înainte de toate, așa cum o semnalează cuvintele sfântului Ioan Botezătorul, pe care Biserica le repetă des: - Pregătiți calea Domnului; Cei drepți să se pregătească pentru noi meniri. Păcătoșii să încerce să rupă lanțurile, care-i leagă, să lase obiceiurile care-i fac sclavi, și fac o muncă titanică pentru conducerea Duhului Sfânt. Înainte de toate să se roage împreună cu Biserica. Și când Dmnul va veni, pot spera, că nu va rămâne să stea în prag, dar va intra înăuntru, așa cum a spus: „Iată, stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu și îmi deschide, la acela voi intra” (Ap 3,20).

**Sursa: *Světlo nr. 49/2007, pag.4-5.***

**"În dar ai primit, în dar ai dat!"**

***Denisa POSPIȘIL***

Citind această foaie parohială, am constatat, că și aceasta poate fi o cale de comunicare între noi creștinii. Astfel m-am hotărât să încerc, ca pe această cale, să schimbăm câteva opinii, sentimente și trăiri creștine.

        Citind fragmentul din Evanghelia lui Matei 10,8, și văzând realitatea din jurul meu, m-am decis să scriu câteva rânduri.

      Sunt mamă a doi copii și constat pe zi ce trece, că cea de-a doua poruncă a lui Isus nu mai este respectată nicăieri: Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii. Aşa cum eu v-am iubit, aşa să vă iubiţi unul pe altul. (In 13,34).  Sunt mamă și cred, că este porunca fundamentală, pe lângă prima poruncă: „Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, și din tot cugetul tău. (Mt 22,37)

     Cuvântul iubire înseamnă dragoste, apreciere, tandrețe, afecțiune, sentimente pe care, din păcate, le regăsim tot mai puțin la cei din jur. În locul bucuriei pentru realizările semenilor regăsim invidie, ură; în loc să vedem latura pozitivă la apropiații noștri suntem mai înclinați să accentuam parțile rele ale acestora și chiar să ajungem să-i bârfim.

     În această lume, bunul Dumnezeu, ne-a înzestrat pe fiecare cu anumite daruri sau anumiți talanți, așa cum este amintit și în Parabola talanților (Mt 24,14-28). Astfel, fiecare am primit talant după propria pricepere:  unuia i-a fost dat cuvântul înţelepciunii, altuia, cuvântul cunoaşterii; unuia credinţa, altuia, darul vindecărilor; unuia i-a fost dată varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor.

  Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toți talanții pe care i-am primit în dar și să nu-i îngropam asemenea slujitorului care a primit un talent, ci să-i lucrăm asemenea slujitoruli care a primit cinci talanți.

     În zilele noastre, când vedem în televiziuni și citim în presa scrisă, cât de pline sunt spitalele, pot spune că cel mai de preț dar este sănătatea, degeaba avem de toate dacă aceasta lipsește.   
   Cu siguranță avem cunoscuți tineri sau batrani care sunt bolnavi, ce ar fi să le dăm o mână de ajutor sau pur și simplu să ne facem timp și să-i sunăm, însă fără să cerem ceva în schimb.

  Fiecare am primit un talant de la Dumnezeu, să încercăm să punem în valoare acel dar care să ne ajute să ne apropiem de El iar când ajungem în fața Lui, să ne poată spune: "În dar ai primit, în dar ai dat!"

**Sunt Neprihănita Zămislire**

***Jan Jenins FSSPX***

Dintre toate misterele, referitoare la Preasfânta Fecioara Maria, la prima vedere misterul cel mai greu ni se pare misterul neprihănitei zămisliri. Maria este Mama lui Dumnezeu, putem deci să înțelegem într-un anumit mod maternitatea ei divină pe baza analogiei cu alte mame. Ridicarea ei la cer ni se poate părea o consecință logică a fidelității sale ca recompensă pentru ea. Dar neprihănita zămislire?

Învățătura Bisericii, așa cum știm, spune, că Maria a rămas fără pata păcatului originar. La zămislirea ei în sânul sf. Ana nu a fost afectată de vina lui Adam și Evei, nu a fost atinsă de păcat. În ceia ce privește meritele Fiului său a fost protejată de la începutul existenței sale de orice contact cu păcatul.

Când Maica lui Dumnezeu i-a apărut Bernadettei Soubirous la Lourdes, a folosit expresia „concepție” în cel mai propriu sens. Nu a spus: Eu sunt concepută fără prihană ci a spus: Sunt Neprihănita Zămislire. Și realmente, protejarea fizică față de păcatul originar este expresia interioară a faptului, cine este Ea de fapt – este Neprihănita Zămislire, este planul, ideea, prin care se realizează intenția lui Dumnezeu.

Ce înseamnă – „Neprihănită”? Desigur, conform sensului de bază neprihănit este acel lucru, ce este fără prihană, fără vină. Dar într-un sens mai pozitiv înseamnă și ce este curat, ferit de defecte. În aceste sens neprihănita zămislire înseamnă ideea eliberată de orice amestec al greșelii, concepției, care corespunde într-un mod desăvârșit totului, ce ar trebui să ne dorim.

O asemenea impresie a existat în gândul lui Dumnezeu înaintea începerii timpurilor. După misalul tradițional în timpul sfintei liturghii, în celebrarea de sâmbătă, în amintirea Fecioarei Maria se citește un fragment din Cartea Înțelepciunii: „De la început, înaintea veacurilor am fost creată.” Maria a existat în mintea lui Dumnezeu de la început ca un model desăvârșit a ceea ce trebuie să fie omul mulțumită harului lui Dumnezeu. Corespunde ca nimeni altul acestui ideal, după care tânjește Dumnezeu la fiecare dintre noi la acest nivel, în care ne atribuie haruri. Ea a avut harul alegerii la cel mai înalt nivel și în cel mai ridicat grad al deplinătății.

Despre Răscumpărător vorbim ca despre Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a făcut trup și a locuit între noi.

***Sursa: Světlo, nr. 48/2010, pag. 4***

**Să pășim în viață cu încrederea în Dumnezeu**

***Pater Urs Keusch***

***Pentru Dumnezeu nicio nevoie de a noastră nu este prea mare***

Oamenii suferă o pierdere de credință în creștere în timpurile noastre. Altora le-ar face mare plăcere să creadă, dar nu pot. Alții suferă din cauza copiilor săi, care nu vor să audă nimic despre Biserică și credință. Alții nu-și pot rezolva grelele probleme de suferință psihică. Altora li se destramă căsnicia.

|  |
| --- |
| ***Isuse, am încredere în tine!*** |

Sunt de asemenea familii, pe care le strâmtorează problemele financiare. Tot mai mulți oameni, să spunem așa, peste noapte pierd locul de muncă. Unii nu sunt capabili să suporte presiunea de la locul de muncă. Cineva poate fi incurabil și i se pare, că medicul l-a lăsat de-o parte.

Oamenii tineri au pierdut trăirea mai profundă a iubirii și fidelității. Nu-și găsesc în viață personală sensul și deseori se lasă atrași de practici oculte. Nu sunt capabili să suporte acea presiune psihică, abandonează studiile lor, și se dedică gândurilor de suicid.

„Eu voi muri încă în această săptămână,” mi-a spus o tânără. „Duhul, pe care l-am chemat mi-a spus asta.” A fost plină de neliniște și tremura din tot trupul…

Uneori preotului în fața unei asemenea situații i se pare că stă în fața unui munte înalt. Când i-am povestit unui prieten despre acest munte, mi-a spus: „Și la mine este la fel. Acel munte cade peste mine și mă va distruge.., Când în rugăciune i-am spus Domnului meu acestea, am auzit în inima mea vocea: „Nu v-am spus, că dacă veți avea credința cât o sămânță de muștar, veți putea muta munții?” Am înțeles: ne lipsește credința. De aceea, m-am rugat la Domnul: „Cred în Tine. Cred în iubirea ta atotputernică, care este capabilă să ajute mulți oameni, care s-au încredințat grijii mele.” Când, plin de această încredere, am vorbit cu Domnul meu, muntele a dispărut și eu am fost din nou fericit.”

Cred, că în această își are originea marea nevoie a oamenilor zilelor noastre. Multora dintre noi ne lipsește credința cu dimensiunea unui bob de muștar. Sau, ce se întâmplă de fapt, ne lipsește încrederea în Dumnezeu cel viu, care ne este atât de aproape și așteaptă, că vom veni la el cu nevoile noastre. Prin aceea că Fiul său a devenit om, a venit la noi atât de apropae, și cu toate acestea atâția oameni sunt atât de departe de el!

De-a lungul tuturor anilor a îngrijirii pastorale am trăit experiența, că nu este un dar mai mare și o mai mare activitate decât o profundă și inimoasă încredere în bunătatea providenței lui Dumnezeu, pentru care nimic nu este imposibil.

În Biblie se repetă mereu: „Nu vă temeți!” Cineva a investit un efort și a constatat că aceasta se repetă în Biblie de 366 de ori. Aceasta înseamnă pentru fiecare zi din an odată, inclusiv în anul bisect.

Aceste cuvinte enunțate de Dumnezeu și îngerii lui „Nu vă temeți!” are aceeași însemnătate ca și: „Nu vă temeți, indiferent ce se întâmplă, sunteți mereu în mâna lui Dumnezeu. Nu uitați asta niciodată. Și pericolul tău este în mâna lui Dumnezeu. Refugiază-te la el, și nevoia ta, necazul tău, durerea ta, problema ta, strâmtorarea ta va deveni pentru tine o binecuvântare.”

|  |
| --- |
| ***Pater Urs Keusch*** |

Sunt cu totul sigur, pentru că asta trăiesc zilnic. Nu există nici un alt mesaj, care ar fi atât de clar și atât de plin de consolare ca mesajul lui Dumnezeu despre dragostea lui milostivă, pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin intermediul sfintei surori Faustina. Pe icoana Domnului Înviat este înscris un titlu: „Isuse, am încredere în Tine!” Această înseamnă același lucru ca și: „Nu te teme de viitor, nu te teme de aceea, ce te apasă sau te poate apăsa. Eu sunt Domnul vieții, Eu sunt și Domnul problemelor tale.”

În înscrisurile sfintei Faustina este demnă de admirație propoziția. Cristos spune: „Fericit este omul, care are încredere în mine. Eu mă voi îngriji de el.” Cunosc oameni, care într-o asemenea încredere biblică merg prin viață oarecum orbește și trăiesc lucruri, care aduc aminte de miracole biblice.

Nu există nicio problemă irezolvabilă pentru noi, oamenii, care ar impune limite încrederii în Dumnezeu, atotputerniciei și iubirii sale. Și Dumnezeu nu poate fi slujit mai bine, decât atunci când îl slujim cu încrederea și credința unui copil.

Cine se trezește într-o mare criză materială sau spirituală, ar trebui să se roage rugăciunea „Isuse, am încredere în Tine!” cu voce tare de 20, 30 , 100 de ori. Ar trebui să o exprime cu voce tare și cu inima încrezătoare, atât de mult, până când va simți o siguranță interioară: Dumnezeu m-a ascultat. Aceasta se manifestă într-o liniște interioară profundă, pe care ne-o poate dărui Dumnezeu, într-o profundă siguranță a apropierii și grijii lui Dumnezeu.

Astăzi nu este posibil să subliniem oamenilor în mod suficient, să aprofundeze zi de zi încrederea lor în grija și iubirea lui Dumnezeu. Ceea ce este posibil acum, când zilnic citim cel puțin câteva rânduri într-o carte de lectură spirituală, care întărește și aprofundează încrederea noastră în Dumnezeu. Acestea trebuie să le privim ca pe un har, este manifestarea iubirii lui Dumnezeu, când totul în viața noastră merge în felul, în care ne-am așteptat, când uneori trăim ceva asemănător cu însingurarea, umilire, puțină durere sau boală, Dumnezeu dorește să ne atenționeze asupra iubirii sale și să ne atragă spre el ca pe copiii săi.

Mulți fac marea greșeală, chiar greșeala sorții – vin cu nevoile lor la Dumnezeu foarte târziu, nu au încredere în El. Mai curând telefonează până la exasperare prietenilor și le repetă problemele lor atât de mult, până când ei înșiși și „jertfa” lor sunt epuizate. Desigur, trebuie să ne încredințăm și altora, dar așa cum spune Tibias, „caută sfatul la un înțelept” (4,18). Și cine poate fi mai înțelept, decât Tatăl nostru cresc? Numai că mulți merg la el, când apa le ajunge la gât, și cred, că este suficient să puște o rugăciune micuță, ca totul să se rezolve. Nu este iresponsabil?

Se comportă ca niște oameni, care de două ori pe zi trimit o listă de corespondență în bancă pe care scriu: Trimiteți-mi 100 000 de euro. Evident, nu vor vedea banii niciodată. Nici la Dumnezeu nu putem obține ceva într-un mod atât de simplu. În marile nevoi și necesități ale vieții noastre trebuie să-l rugăm pe Dumnezeu cu mare seriozitate, cu mare insistență și perseverență (coparp cu Fpt 12,5). Același lucru îl spune sf. Francisc de Salles: „Cel mai bun mod de rugăciune este rugăciunea din puține cuvinte, dar nu într-un timp foarte scurt.”

***Sursa: nr. 50/2003, pag. 6***

**Mesajul Reginei Păcii**

„Dragi copii! Astăzi sunt cu voi într-un mod deosebit și vă aduc binecuvântarea mea maternă de pace. Mă rog pentru voi și mijlocesc pentru voi, în fața lui Dumnezeu, ca să puteți înțelege, că fiecare dintre voi este un purtător al păcii. Nu veți avea pace în inimile voastre, dacă inima voastră nu este în pace cu Dumnezeu. De aceea, copilași, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru că rugăciunea este temelia păcii voastre. Deschideți-vă inimile și dați-i timp lui Dumnezeu ca El să devină prietenul vostru. Când veți realiza adevărata prietenie cu Dumnezeu, nu va exista nici o furtună care să o poată distruge. Mulțumesc că ați răspuns chemării mele. ***Sursa: Glasnik Mira, Medjugorije 06/1997.***

|  |
| --- |
| Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate. - Albert Einstein |

**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.**

Traducerea: Iosif Fickl

Corectură: Maria Fickl

1. Compară cu Lc 3,9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Compară cu Lc 3,10 [↑](#footnote-ref-2)