****

Lumina pentru suflet

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

***cu sprijinul părintelui paroh Pr. Dr. Davor LUCACELA***

**Nr. 16/2021 din 18.04.2021**

**Din cuprins:**

**Identitatea lui Isus**

**pag. 2**

**Aveți curaj**

**pag. 3**

**Iubire, iubire și cam atât**

**Denisa POSPIȘIL**

**pag. 5**

**O întâmplare de Paști**

**pag. 6**

**Copilul și crucea**

**pag. 7**

|  |
| --- |
| „Cred în Dumnezeu tot așa cum cred în răsăritul de soare. Nu pentru că Îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.” – C.S. Lewis |

**Identitatea lui Isus**

***Priviți mâinile și picioarele mele, doar sunt eu!***

Doi ucenici se întorc seara târziu în grabă din Emaus la Ierusalim și au cu totul o altă dispoziție, decât atunci, când azi au părăsit locul sfânt. Alătură-te lor, condu-i la locul, unde și acum se mai ascund ceilalți ucenici. Salută-i pe apostolii prezenți. Dispoziția lor este deocamdată cu totul alta decât a celor doi, care este mereu plină de entuziasm din faptul, cum le *ardea inima.* Se pare, că și cum s-ar teme doar de marele sfat, ci și de bucuria legitimă privind întoarcerea lui Isus, despre care deja pot vorbi din propria lor experiență Petru și cei doi. Dar gândește-te la tine. Nu reacționezi și tu cu aceeași ezitare la mesajul acelora, care *l-au văzut pe Domnul?* Ai acum posibilitatea să te convingi, că neîncrederea și scepticismul pot întuneca vederea și în final și atunci, când Domnul personal se întoarce și se prezintă. Dintr-o dată Isus stă în mijlocul lor, *și ei speriați sunt încă plini de frică.*

*De ce sunteți plini de frică? De ce vă vine aceasta în minte?*

Încearcă să răspunzi sincer la această întrebare a lui Isus. Este necesar, pentru ca să poți și tu să te eliberezi de obstacolele, care te împiedică să te deschizi cu totul luminii lui Isus.

Nu izvorăște, ceea ce într-un mod atât de neoportun *îți vine în minte,* din conștient cu frica spasmodică, că ai putea să-ți pierzi siguranța, pe care ți-ai construit-o după liberul arbitru, că ai putea dintr-o dată să-ți vezi propria miopie și micime nerecunoscută? Toate acestea sunt roadele vechii minciuni, cu care vine mereu șarpele din rai. Încălcarea naturii umane prin păcat este atât de mare, încât ne face incapabili să acceptăm cea mai frumoasă și cea mai fericită realitate, cum este adevărata prezență personală a Fiului lui Dumnezeu. Ni se pare incredibil, că iubirea poate fi atât de uriașă. În același timp ne bazăm pe tipica meschinărie umană: nu acceptăm, ceea ce nu ne încape imediat și din prima în unitățile înguste de măsură și în presupunerile noastre.

De aceea, uită de tine și siguranța ta și încearcă să te bazezi cu totul doar pe Isus. *Atinge-l și convinge-te!* Domnul în trupul său glorificat nu este o vedenie și nici o fantezie, nu are nimic comun cu presupunerile magice nici cu puterile tainice ale lumii ezoterice. Când vine la tine în Euharistie, vrea să-ți *arate mâinile și picioarele,* vrea să *mănânce cu tine,* ca să fii profund convins despre **prezența sa personală și reală.** Privește de aproape rănile sale **reale**, fixează-ți privirea asupra feței sale și ascultă-l cu inima deschisă. O asemenea privire și cuvintele lui *îți va deschide și ție mintea, ca să înțelegi Scriptura,* că tot ceea ce este scris este orientat spre un singur apogeu: *Cristos a suferit și a treia zi a înviat din morți.* Prețul cel mai înalt al suferinței lui Isus nu-și are originea în durerea însăși, dar înainte de toate în aceea, că **a acceptat-o în smerenie și ascultare binevoitoare,** că în deplină încredere s-a încredințat Tatălui său, care are puterea să schimbe cu totul și să valorifice și cea mai dureroasă suferință și cea mai josnică moarte.

Numai în lumina morții și învierii sale din morți poți să meditezi asupra faptului, ce înțelege Domnul *prin pocăință și iertarea păcatelor.* Numai privind rănile lui Isus vei înțelege, **că pocăința nu este un jug, ci un dar,** unicul instrument, care îți facilitează să rupi cătușele, care leagă gândul tău neliniștit și speriat, mica ta credință, și să rupă gratiile, care te separă de la cel mai mare dar, care este însuși Dumnezeu. Nu te teme deci să primești îndemnul vindecător al pocăinței, permite-i Apărătorului tău, să elimine și poate chiar să opereze dureros până la ultima toate excrescențele , toate tumorile maligne, care au crescut nebunește în tine, te asupresc și îți aspiră toată energia. Toate acestea sunt deci, urmările încercărilor de mândrie *să fii ca Dumnezeu.[[1]](#footnote-1)* Întreabă-i pe ucenicii lui Isus și îți vor dovedi, cât de dureros este acest proces, prin care nu ai reuși să treci niciodată cu propriile tale putere. De aceea, pentru plinătatea mărturiei despre Fiul lui Dumnezeu face parte și dureroasa experiență a propriei sale convertiri.

Numai aceia, pe care Isus îi purifică în acest fel, încât apoi pot îl pot vedea și auzi, pot primi misiunea lui, să fie *martorii lui.* Pentru că fiecare, cine spune: *„L-am cunoscut pe el” și nu păstrează poruncile sale, este mincinos și nu este adevăr în el.* Cine trebuie să vestească *în numele său*, trebuie să fie una cu el, pentru a-l vesti într-adevăr pe Cristos și nu pe sine, pentru a aduce oamenilor Vestea cea Bună și nicidecum învățătura sa personală. Isus nu trimite ucenicii săi să vestească intențiile învățate, *ci pocăință pentru iertarea păcatelor.* De aceea, adresează-te înaintea de toate acelor martori ai săi, care la fel ca și el te-au *învățat prin suferința lor ascultarea.”[[2]](#footnote-2)*

Pentru a te putea purifica, cureți de mândria vicleană și maligna, trebuie să te desparți cu mediul, pe care l-a stăpânit mândria. Așa-zisa elocvență încrezătoare a învățătorilor autointitulați îți poate suna uneori simpatică, modurile lor te îți pot impune, dar până le vei deschide inima ta, întreabă de legitimația lor încrezătoare de ucenici ai lui Isus. Este o legitimație identică, cu care se legitimează însuși Domnul, care în veci va duce pe el slăvita pecete, *că a fost ascultător până la moarte, și asta până la moartea pe cruce.[[3]](#footnote-3)*

Întâlnirea de azi cu el cei fideli lui nu a lăsat în sufletul tău un izvor de *dorință să fi martorul lui demn de credință?* Doamne Isuse, *deschide-mi Scriptura, și fă, ca inima mea să ardă, când îmi vorbești.[[4]](#footnote-4)*

***Sursa: Světlo, nr. 17/2006, pag. 3***

**Aveți curaj**

***Pr. Leo Kuchař SSS***

***Decretul sfântului papă Pius al X-lea. Quam singulari* Pr. Leo Kuchař îl numește „decretul uittat.” În următorul an 2010 se vor împlini o sută de ani de la publicarea lui și de aceea merită să fie amintit.**

Giuseppe Sarto, așa se numea papa Pius al X-lea, de mic băiat simțea o dorință de nestăpânit după sfânta împărtășanie. Atunci era obiceiul ca sacramentul mirului să fie atribuit la vârsta de 11 ani și prima sfântă împărtășanie la 12 ani de viață ale copilului. Înainte de toate Giuseppe Sarto și-a obținut accesul la parohie. Preotul paroh, nu se prea întâlnea cu oamenii săraci, și cu atât mai puțin cu copiii lor. Tatăl lui Giuseppe a fost poștaș Dar Iosif (în l. italiană Giuseppe) nu s-a lăsat înlăturat. A fost respins foarte dur la parohie. Dar parohul nu poate să schimbe legile bisericești și nu vrea să facă nici o concesiune. Numai episcopul ar putea să hotărască în această cauză. Așa că micul Giuseppe s-a strecurat până la episcop. Nici episcopul nu a vrut să schimbe legile Bisericii, aceasta o poate doar papa. Giuseppe nu a abandonat. „Atunci merg la papă la Roma!” Episcopul nu i-a dat nici o speranță: „Papa nu te va primi și nici nu va schimba nimic.” De fapt nu era vorba în mod expres de legi, ci doar de obișnuință. Este dovedit , că Giuseppe Sarto atunci la plecare a spus: „Atunci nu-mi rămâne nimic de făcut decât să devin papă și voi schimba aceste legi.”

**Recomandarea fiecărei sfinte împărtășanii**

Giuseppe a devenit realmente papă în 1905 a emis primul său decret despre sfânta împărtășanie. Are titlul *Sacra Tridentina Synodus* și ne învață, că nu este permis ca să se interzică, ca, creștinii să acceseze sfântă împărtășanie în fiecare zi.

Pentru creștinii de azi un asemenea decret pare de neînțeles. Niciun preot nu face nimănui greutăți, dacă vrea să se împărtășească zilnic. Astăzi chiar este permis ca sfânta Euharistie să fie accesată de două ori pe zi, când creștinii participă la două sfinte liturghii. Aceasta însă nu a fost înainte un lucru evident. Papa Pius al X-lea s-a adresat Conciliului Tridentin, care recomandă în mod evident împărtășania zilnică. Practica din secolele următoare însă, este inversă. Jansenismul, mișcarea, pe care ulterior Biserica a condamnat-o, a influențat viața religioasă. Venerația față de Sfânt Euharistie a fost foarte subliniată, dar privirea unilaterală și depășirea se apropiau de erezie. Cine este demn să-l primească pe Isus în pâinea euharistică? De fapt nimeni. Și Maica lui Dumnezeu cică trebuie să se simtă nedemnă, chiar dacă este plină de har și nu a păcătuit niciodată. Poate creatura să primească hrană de la Creatorul său? Și noi recunoaștem, că suntem nevrednici, când foarte aproape de sfânt împărtășaniei spunem: „Doamne, nu sunt vrednic, să vi sub acoperișul meu.” Dacă aici am pune punct, ar trebui realmente să ne întoarcem în bănci. Dar rugăciunea continuă: „Dar spune numai un cuvânt, și sufletul meu va fi vindecat.” Cuvântul, pe care Isus îl rostește și care vindecă, este sfânta împărtășanie însuși. Nu vom deveni mai vrednici, dacă vom rămâne îndepărtați de Euharistie, ci atunci când o primim.

Ca o cerință a smereniei și a respectului jansenismului[[5]](#footnote-5) a introdus ceva ca o „grevă”. Și o serie de femei evlavioase accesau sfânta împărtășanie doar la marile sărbători. Pentru o împărtășanie lunară a fost nevoie de aprobarea confesorului, pe care însă credinciosul nu o primea, pentru că preotul avea o educație jansemită încă din seminar. Pius al X-lea însă le-a pus capăt sperietorilor jansemiste.

**Împărtășanie timpurie pentru copii**

Papa Pius al X-lea. cu cel de-al doilea decret a avut succes? *Quam singulari* a fost promulgat în anul 1910. Anul următor, adică în 2010 am sărbătorit jubileul de o sută de ani. Decretul ar rămas oarecum necunoscut printre păstorii Bisericii. Papa, prin decretul privind împărtășania timpurie a copiilor la vârsta preșcolară nu numai că a permis-o, ci a cerut-o în mod direct. Când copilul ajunge la vârsta „deosebirii” unei pâini obișnuite de pâinea euharistică, trebuie să fie pregătit pentru prima împărtășanie (prima sfântă spovadă). Această deosebire face posibilă și „deosebirea” dintre bine și rău, ceea ce este o premisă pentru sfânta spovadă. Înainte de toate nu se cere nici o introducere completă în catehism. Criteriul este CREDINȚA ȘI DORINȚA.

Când copilul merge cu părinții la biserică și părinții accesează sfânta împărtășanie, copilul deseori cerșește: „Și eu vreau!” Asta încă nu spune foarte multe și poate izvorî din dorința naturală de imitare. Dar când copilul întreabă: „De ce nu poate veni Isus și la mine?”, pentru părinți este deja un semn alarmant.

**Sete de Domnul în suflet curat de copil**

Motivele, pe care le menționează pp, sunt ușor de înțeles. Sfânta împărtășanie nu este „sens unic”. În mod obișnuit dorim noi înșine să hotărâm, dacă vom accesa, sau nu împărtășania. Dar împărtășania – în limba latină communio – spune ea însăși, că este vorba de o unire a două personae.

Să-i punem lui Isus o întrebare retorică: „Cât de des vrei, să te primim?” El este Partenerul nostru. Și el poate să spună ceva despre aceasta. Nu ne va da niciun alt răspuns decât: „Atât de des, cum va fi posibil!”

Să ne închipuim, că Pius al X-le. a pus o întrebare retorică asemănătoare: „În cât tip vrei să intri în sufletul unui copil botezat?”Răspunsul nu poate fi altul decât: „Atât de devreme, cât este posibil!”

Cuvintele de început, în limba latină ale decretului *Quam singulari* fac referință la imensa iubire a lui Isus pentru copii: *”Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora care sunt ca ei.”[[6]](#footnote-6)* Decretul *Quatum singulari* a căzut în uitare, pentru că este înfășurat de un munte de necunoscute, prejudecăți, greutăți practice și cu obstacole răuvoitoare.

**Greutăți și obstacole în zilele noastre**

* Am vorbit cu un teolog de teologie pastorală. Despre existența decretului nu știa absolut nimic.
* Obiecția cea mai frecventă a fost, că nu pot copiii să înțeleagă misterul Euharistiei. Și cei adulți îl înțeleg mai bine?
* Copiii sunt pregătiți pentru prima împărtășanie în cadrul învățăturii religioase. Nimeni nu trebuie „să iasă din regulă”. ȘI de ce nu? A trăi singur prima sfântă împărtășanie, nu cuprinde în sine nici o contradicție. Asemenea copii trăiesc prima sfântă împărtășanie ca o sărbătoare de familie, în comunitatea altora și ca un interes comun.
* Se obiectează, că părinții doresc prin împărtășania timpurie a copilului să fie ceva mai bun și vor să aibă un copil mai evlavios. Dar ei urmează calea, care este deschisă pentru oricine! Nu ar trebui ca toți părinții să se străduiască, ca acești copii ai lor să fie introduși cât mai repede în credință?
* Astăzi, tronează o toleranță exagerată în accesarea sfintei împărtășanii. Cu toții, care participă la sfânta liturghie, trebuie să aibă dreptul de a accesa sfânta împărtășanie. Și aceia, care nu-și fac un examen de conștiință, care trăiesc într-o relație nepermisă, în final chiar și „frații despărțiți.” Dar această „toleranță” nu-i privește pe copii, chiar dacă au o inimă curată, trebuie să aștepte!
* Pregătirea pentru prima împărtășanie timpurie, este problematică, dacă copilul nu crește într-o familie religioasă și evlavioasă. Pentru prima sfântă împărtășanie timpurie este strict necesară și inevitabilă o atmosferă religioasă vie în familie. Uneori însă este suficient, ca unul dintre părinți să fie credincios și să aibă o influență hotărâtoare asupra educației copilului.
* Mulțumim lui Dumnezeu, dar mai avem încă mulți credincioși și familii exemplu. Copiii lor au toate premisele pentru o sfântă împărtășanie timpurie. De ce nu fac uz de ele? Din lipsă de cunoaștere sau de frică? Martirii creștini au fost capabil mai curând să moară, decât să fie despărțiți de împărtășania lor. Merită să aduci orice jertfă, să depășim orice obstacole și orice prejudecată cu vederea scurtă, ca să nu ne lăsăm respinși. Există o mulțime de lucruri pentru care trebuie să luptăm în viață. Și Giuseppe Sarto a fost un asemenea luptător.

Și în încheiere un citat din Evanghelie: *Nu te teme… El te cheamă [[7]](#footnote-7)*

*Din Kriche heute 3/2009*

***Sursa: Světlo, nr. 17/2009, pag. 6***

**IUBIRE, IUBIRE ȘI CAM ATÂT**

***Denisa POSPIȘIL***

Meditând asupra realității zilelor noastre, am decis să abordez un subiect atât de complex, cum este iubirea.

Aparent acest concept este simplu, dar în realitate este foarte complex. Cu siguranță fiecare dintre noi am făcut, cunoștință cu acest sentiment plăcut, numit IUBIRE.

Omul, pe parcursul vieții cunoaște mai multe tipuri ale iubirii și anume iubirea față de părinți, față de Dumnezeu, față de aproapele…

Iubirea pentru părinți este unică, fiecare copil are încredere totală în iubirea mamei, în iubirea tatălui. Pentru un copil, părinții sunt "eroii lui", așa cum scrie și un mare jucător Michael Jordan: „Eroii mei sunt și au fost părinții mei. Nu am văzut pe nimeni altcineva drept eroii mei." Copil fiind am făcut și eu multe năzbâtii, pentru care am fost pedepsită, pe merit, însă până seara am uitat de supărare și tot la părinți m-am întors și am așteptat îmbrățișarea și pupicul de noapte bună, deci iubirea le-a șters pe toate.

De fapt, copiii sunt rodul iubirii dintre părinți. Iubirea dintre părinți a fost dintotdeauna binecuvântată de Dumnezeu. De aici și sacramentul căsătoriei.

O altă iubire, care ne cucerește sufletele, este sădită în inimile noastre de la naștere și confirmată în sacramentul botezului este iubirea lui Dumnezeu față de oameni și iubirea oamenilor față de Dumnezeu. La noi în familie, am fost educați de mici în iubirea față de Dumnezeu și de oameni.

De mici ne-am rugat împreună cu frații și părinții rugăciunile de seara, dimineață, inainte de masa si dupa masa iar când mergeam în vizită la bunica ea ne povestea despre Dumnezeu. Deși, de mici ne-am rugat și ni s-a povestit despre Dumnezeu, sunt convinsă că iubirea pentru El o descoperim cu adevărat la prima împărtășanie, când pentru prima dată îl primim sub formă de trup și sânge pe Isus în inima noastră, în sufletul nostru.

Odată cu învățarea iubirii pentru Dumnezeu, vine și iubirea pentru aproapele nostru, să ne iubim unii pe alţii, pentru că iubirea este de la Dumnezeu(1 Ioan 4,7-14). Un mare scriitor definește în totalitate această trăire: a-l iubi pe aproapele înseamnă să dărui totul, să sacrifici totul fără speranță de răsplată (Albert Camus).

O altă iubire, pe care o cunoaștem în adolescență și chiar mai târziu este prima iubire cea cu fluturii în stomac, când doi tineri se plac, se îndrăgostesc, și au parte de sentimentul acela că trăiesc tot ce-și poate închipui un om mai fermecător pe lumea aceasta.(Andre Maurois)

O iubire asemănătoare cu cea de mai sus, o iubire care te face totdeauna mai bun (Alexandre Dumas fiul) este iubirea dintre soți, când doi tineri se îndrăgostesc, se cunosc îndeajuns încât bunul Dumnezeu să le dea harul de a decide să pășească în taina căsătoriei. În această taina, Dumnezeu îmbracă soțiile cu podoaba nepieritoare a unui duh blând şi liniştit ( Petru 3,3-7), iar pe bărbați îi îndeamnă să-și iubească soţiile ca pe trupul propriu ( Ef 5,28). Pentru ca acest sacrament sa fie "complet " Dumnezeu ne dă o moștenire, o răsplată și anume, copiii.

Papa Francisc a spus într-un mesaj de Crăciun: un copil ne face să ne simţim iubiţi, dar ne şi învaţă ce este iubirea.

Iubirea pentru copii este un sentiment atât de puternic ce nu poate fi explicat sau măsurat, ci doar trăit. Spun asta din propria experiență: într-o seară fetița vine la mine, văzând că sunt supărată, după o zi mai puțin bună, mă strânge în brațe și-mi spune: mami, nu mai fi tristă, eu te iubesc!

Indiferent în ce fel de împrejurare am simțit sentimentul de iubire, trebuie să fim convinși că Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el. (In 4,16)

**O întâmplare de Paști**

Deasupra capetelor oamenilor a răsunat o voce puternică, care cu mare convingere declara: „La rugăciunile voastre nu veți primi nici un răspuns. Este doar o ficțiune. Nu vă lăsați păcăliți. Un pic de minte sănătoasă! Nici asemenea lume nu există. Odată cu moartea se termină totul.”

S-a întâmplat într-un oraș foarte viu. Vorbitorul stătea pe un piedestal al marelui său gânditor. A fost un vorbitor foarte talentat și știa să convingă oamenii. Mulți dintre cei prezenți îl ascultau cu mare satisfacție. Din toate puterile se străduia să convingă, că Dumnezeu nu există și că rugăciunea este cu totul neeficientă. A terminat discursul, că este dispus să discute cu oricine despre această problemă. Imediat după aceasta, s-a auzit o voce de bărbat: „Accept provocarea!”

Oamenii i-au făcut loc acestui apărător al rugăciunii, pentru a putea să vină pe piedestalul statuii în fața publicului aflat în așteptare. Bărbatul a fost de o mare statură și bine îmbrăcat. Dar nu a fost un vorbitor înnăscut și nu avea încrederea de sine, pe care o avea antevorbitorul său. Un timp se uita la fețele celor prezenți, care așteptau să vadă cum va începe discursul. Neașteptat, i-au apărut broboane de sudoare, când a luat cuvântul.

„Dragi prieteni”, a spus, „eu nu sunt obișnuit să vorbesc în public. Nici nu am să vin la această întâlnire și nu am de gând să atac, ceea ce a spus aici acest domn. Dar pentru că a negat, că rugăciunea nu are nici un efect, și a dorit, ca cineva să demonstreze, că nu este așa, am simțit nevoia de a-mi spune punctul meu de vedere.”

Ascultătorii i-au aplaudat ieșirea lui hotărâtă și sincer. El a continuat: „Vedeți în fața voastră bărbatul, care a făcut parte dintre cei mai nenorociți în acest oraș. Am fost bețivan, jucător de jocuri de noroc, am bătut-o pe soția mea, într-un cuvânt un bădăran. Soția mea și copilul meu se temeau, când mă auzeau că vin. Dar așa cât am fost de rău și de stricat, soția mea, fără ca eu să știu de aceasta, s-a rugat ani de-a rândul pentru mine și a învățat și pe copilul meu să se roage pentru mine.

Odată m-am întorc acasă neașteptat de devreme și întâmplător am fost încă treaz. Când am întredeschis ușa, soția tocmai pregătea fetița noastră pentru somn. Am rămas puțină vreme în tăcere … și atunci am auzit: copilul meu se ruga pentru mine: „Dragă Domnule Isuse, salvează-l pe dragul meu tătic!” Și în timp ce se ruga cu această rugăciune, cu cuvinte simple de copil, am auzit, cum soția cu un oftat a adăugat: „Doamne Isus, răspunde la rugăciunea ei!”

Ele nu știau, că ascult. În liniște am plecat din nou de acasă. Ceea ce, am ascultat involuntar, a avut un mare efect asupra mea. Rugăciunea fiicei mele îmi suna mereu în urechi: „Dragă Domnul Isuse, salvează-l pe dragul meu tătic…!”

Încă îi eram drag? Nici nu-mi aduc aminte, când am sărutat-o. Gâtul mi se strângea. Am simțit lacrimi în ochi și am strigat cu voce tare: „Doamne Isus, răspunde la rugăciunea copilașului meu!”

Și El a făcut asta. Astăzi m-am întors la locul meu în familie. Trecutul meu a fost purificat cu sângele lui Cristos. Recunoaște, că ar fi fost o lașitate din partea mea, dacă aici, în fața acestui domn aș fi tăcut. Pot să fac altceva, decât să cred, că Dumnezeu, care nu numai că ascultă, ci și îndeplinește?”

Ateistul nu știa, ce să-i răspunsă, și oamenii tăcuți au plecat unul câte unul.

*Din Yusammenhang martie 2002, nr. 24*

***Sursa: Světlo, nr. 16/2003, pag. 7***

**Copilul și crucea**

***Karel Komárek***

Oamenii, care cu mare plăcere căută în religia noastră orice alunecare posibilă a lipsei de logică și contradicție, pentru a putea să o facă imposibilă sau măcar ilară, ni se adresează cu o asemenea observație: Și nu este un non sens, când voi, creștinii protestați împotriva afișarea violenței în filme, și cu toate acestea voi, înșivă aveți în biserici icoanele martirilor? Nu cumva este o neglijență, când interziceți copiilor voștri să privească scene brutale, și în același timp le arătați crucificarea, coroana cu spini și inima străpunsă de suliță? Recunosc, că nu am remarcat acest diferend, și astăzi, ca și matur, deconectez scenele din calea crucii sau din Calvar, niciodată ca și copil, nu mi-a fost frică, pe care le-ar putea genera aceste scene. ȘI când am încercat să descurc această ghicitoare, m-a ajutat în această problemă învățătura creștină, dar și unele opere artistice, care astăzi sunt deja clasice.

Josef Bohulsav Foerster a numit a patra lui simfonie „Noaptea cea Mare”; s-a inspirat din amintirile sale din celebrarea sărbătorilor pascale și una dintre părți a numit-o „Vinerea Mare a copilului.” Această propoziție este expusă foarte decent: melodia ei principală este de fapt într-o gamă muzicală minoră, dar cu toate acestea sună foarte jucăușă și fermecătoare. Cu siguranță Foerster a participat la ceremoniile din Vinerea Mare, ca adolescent, când îl ajuta pe tatăl său la corul bisericii pragheze a sfântului Vojtech, după caz bunicului – cantor provincil din Osenice. Și muzica lui traduce cu fidelitate sentimentele sufletului de copil, din întâlnirea cu evenimentele Vinerii Mari: a fost nu doar o tragedie, ci și mister. Ceremoniile acestei zile acționează oarecum cu frică, dar mintea copilului spre marea mirare, nu o pot înfricoșa. Copilul, cu siguranță observă părțile ei drastice, dar în ele este măreția jertfei și a iubirii. Vinerea Mare a copilului este un subiect uimitor pentru artist, la fel ca pentru aceia, care meditează asupra educației creștine a copilului.

Subiect asemănător – întâlnirea copilului cu suferința lui Cristos – prelucrat de Jan Neruda în poezia „Amara Baladă”. Poate ne mai aducem aminte de la școală: copilul caută pe câmp și în pădure plante medicinale, care ar putea să vindece rănile sângerânde. Pentru cine? Pentru Cel Răstignit, pe care l-a văzut în Vinerea Mare în biserică, în fața altarului: „Ung pieptul tău prea sfânt, îți spăl coasta ta sfântă, trupușorul tău se va vindeca din nou. Scumpul meu Isus – îți pun frunzele proaspete din pădure pe cap și pe obraji, pe capul tău, să nu mai fi înțepat de arsuri!” Neruda a fost orientat foarte mult împotriva Bisericii, dar el însuși își amintește, cum în copilărie l-au copleșit Patimile și Calea Crucii. Poate de aceea, în această poezie nu a micșorat această părere copilărească, ci dimpotrivă l-a explicat ca expresia unui sentiment sincer. Copilul nu se sperie de chipul chinuit a lui Cristos, ci dorește să-i îngrijească rănile, nu corespunde logicii copilărești? Evenimentul se termină ca o minune: „Până astăzi, în colecția lor au icoana Suferindului, nu are răni în coasta sa, nu are spini pe fruntea sa… așa cum a visat sufletul de copil, voința lui Dumnezeu a îndeplinit.” Pe noi, adulții, cu siguranță nu am avea ideea de a îngriji rănile lui Cristos; dar ar trebui să avem ideea, că nu trebuie să le amplificăm.

Și a treia asemănare a Vinerii Mari a copilului l-am găsit în povestea lui Jan Cepa ”Ultimul Paște” din cartea „Pelerina găurită”. Eroul principal Adalbert trece deja de perioada copilăriei; merge ultimul an la școală și conform obiceiului din sat, tot în acest an merge cu toacă prin sat, în locul clopotelor, care în Joia Mare sunt trecute în tăcere. Această poveste o iau de ani buni ca o lectură spirituală, tocmai de Paști, pentru că întotdeauna îmi amintește, cât de mare influență au avut asupra mea ceremoniile de Paști în perioada adolescenței, când viața spirituală se întoarce ca o clepsidră și când este nevoie doar să uiți, că perioada harurilor este mereu aceiași. Este o sondă psihologică profund adevărată, care pune în dependență starea spirituală a omului, sensul misterelor celebrate, cât și fața lumii înconjurătoare și a naturii. „Monstranța cu hostia albă care strălucea printre flori, în timp ce în bolta întunecată răsunau cântecele Căii Crucii încheiate cu cântece sfâșietoare, în care se lamentau vânturile și valurile apelor asupra morții Creatorului lor. Seara, la ieșirea din biserică, pe neașteptate, omul a fost lovit în obraz de aerul cald.” Dacă omul a avut acel noroc să trăiască în copilărie Paștele, cu sentimente asemănătoare, cred, că i-a orientat viața spirituală și în maturitate.

Acești artiști din propria noastră experiență, ne-au arătat că, copilului nu-i este frică de cruce. Mai curând cel matur se teme de cruce, care nu este chiar dispus din punct de vedere spiritual, i se poate părea patima lui Cristos înfiorătoare. Dacă nu vom fi ca și copiii….

***Sursa: Světlo nr. 16/2003, pag. 12***

**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!!!**

Traducerea: Iosif Fickl

Corectură: Maria Fickl

1. Compară cu Gn 3,5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Compară cu Ev 5,8 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fil 2,8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Cântarea de azi Aleluia [↑](#footnote-ref-4)
5. **Jansenismul** a fost un curent social-[religios](https://ro.wikipedia.org/wiki/Religie) apărut în [Olanda](https://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda) și în [Franța](https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba) la mijlocul sec. al XVII-lea, care exprima opoziția unei părți a [burgheziei](https://ro.wikipedia.org/wiki/Burghezie) față de [iezuitism](https://ro.wikipedia.org/wiki/Iezuit), preluând concepția despre [predestinare](https://ro.wikipedia.org/wiki/Predestinare) și promovând o [morală](https://ro.wikipedia.org/wiki/Moral%C4%83) austeră. Corenlius Jansen (1585-1638). Sursa. [www.wikipedia](http://www.wikipedia) [↑](#footnote-ref-5)
6. Lc 18,16 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mc 10,49 [↑](#footnote-ref-7)