

Lumina in viata voastra

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

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

**Nr. 30/2022 din 24.07.2022**

**Din cuprins:**

**Cine cere, primește**

**Pag. 2**

**Hotărâre pentru credință (10)**

**Pag. 3**

**Rolul nostru în tipul sfintei liturghii**

**Pag. 6**

**Trăim din credință**

**Pag. 7**

|  |
| --- |
| „Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El.” – Michelangelo Buonarroti |

**Cine cere, primește**

***Duminica 17 de peste an – ciclul C***

**Tatăl vostru din cer le va pe Duhul Sfânt acelora, care îl roagă.**

Primește duminica de azi din mâna lui Dumnezeu, ca pe o școală a rugăciunii. Ca introducere la cuvintele lui Isus prima lectură te conduce în timpuri îndepărtate, ca să fii martorul rugăciunii patriarhului Abraham, care a vorbit cu Dumnezeu într-o problemă foarte importantă. Exemplul lui schițat te va ajuta să înțelegi mai bine învățătura divinului Maestru. Este exemplul, care ți-l recomandă însuși Dumnezeu, căci a găsit în slujitorul său o asemenea plăcere, încât s-a *apropiat de el cu încredere.[[1]](#footnote-1)*

Ce îl atrage atât de mult pe Domnul la slujitorul său? Înainte de toate **smerenia** acestuia. Chiar dacă Dumnezeu se apleacă spre el cu atât încredere, Abraham nu uită, cine este în realitate în fața Domnului.  *Sunt foarte timorat, că vorbesc Domnului meu, eu care sunt praf și cenușă.[[2]](#footnote-2)* Nici tu să nu gândești altfel despre tine și să nu dorești să te sprijini pe meritele tale. Cu cât vei conștientiza mai mult nimicnicia și neputința ta, cu atât mai mult îl vei ademeni pe Dumnezeu să te ia în grijă și să-ți manifeste milostivirea ta.

Altă calitate a lui Abraham este **mărinimia sa.** Trebuie să remarci, că se bazează mult pe Domnul, dar în același timp nu se gândește de loc la el. Pe inimă îi stă salvarea oamenilor străini, pe care nici nu-i cunoaște, dar pe care îi amenință pieirea, pentru că se îneacă în păcatele lor.

ȘI în sfârșit este **persistența** străbunului. Bunătatea Domnului parcă l-ar stimula spre o tot mai mare încredere și curaj. Conștientizează, că nici cele mai timide rugăminți ale tale nu pot depăși bunătatea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate lăsa rușinat de mărinimia creaturii sale.

Din această discuție însă cunoști de asemenea, cât de mult îi respectă Dumnezeu pe aceia, care trăiesc cu fidelitate și în conformitate cu Legea sa. Un temător de Dumnezeu salvează o mulțime de păcătoși. Nu este trist faptul, că în Sodoma nu s-au găsit nici zece oameni drepți? Câți drepți ar avea nevoie lumea de azi, pentru a putea opri mâna dreptății a lui Dumnezeu? Învățat de acea experiență din Sodoma cel puțin ști cu claritate, unde trebuie îndreptată atenția în mod special: bazează-ți timiditatea ta ca și Abraham de smerenie și încredere și negociază cu Domnul la fel ca și el, **câți drepți va trezi în lumea păcătoasă a zilelor noastre.** Spre deosebire de străbuni nu te îndrepta minimum necesar, ci împinge limita în sensul invers cât mai departe, imediat ce este posibil.

Luptă pentru salvarea lumii cu atât mai mult, cu cât păcatele ei sunt astăzi mai numeroase, mai nerușinate și mai îndrăznețe, decât au fost la Sodoma. Nu te teme să ceri cât mai mult, căci îl rogi pe Dumnezeu doar pentru ceea ce este dorința cea mai arzătoare a Inimii sale.

Cu încrederea și timiditatea lui Abraham roagă-l pe Tatăl ceresc, ca Numele lui să fie iarăși respectat și adorat în lume. Insistă cu mărinimia neegoistă, ca peste tot să domnească împărăția sa. Străduiește-te cu neîntreruptă persistență, ca atât în cer, cât și pe pământ să se realizeze sfânta sa voință. Cu conștiința, că nu ești mai mult decât praf și cenușă, roată-te cu adevărată căință, să fie iertate păcatele noastre, pentru Dumnezeu să ne apere de atât de numeroase ispite și să ne apere de rău.

Mai mult decât exemplul lui Abraham la această te îndeamnă însuși Isus. Oare nu-ți dă ca exemplu omul, care cu insistență cere ajutorul chiar în mijlocul nopții? Străduiește-te, ca dintr-o rugăciunea formală, aceasta să devină o cerere insistentă. Învinge-ți timiditatea și *roagă-te, caută și bate. Oricine, cine caută, găsește, și aceluia, care bate, i se va deschide.* Aceasta nu este o timiditate obraznică, care cere cu insistență ceva. Aceasta este insistența amărâtului, care se află la sfârșitul lui, dar în fața căruia s-a deschis unica, dar cu totul nesfârșita șansă: însuși Fiul lui Dumnezeu te-a găsit, ca să se te convingă, ce Tată puternic ai, căruia îi va face o bucurie cu atât mai mare, cu cât mai timidă este rugămintea, pe care vrei să i-o transmiți și pe care o poate împlini, pentru că ea caută înainte de toate împărăția lui Dumnezeu și mântuirea aproapelui.

Dacă faci parte dintre acei nefericiți, care nu au nicio amintire plăcută despre tatăl lor, crede, că sunt și alți tați, care și la o supărare lumească mai mare totuși vor tot ce este mai bine pentru copiii lor. Dar nici cel mai grijuliu dintre ei nu se poate compara cu Tatăl ceresc, care vrea să manifeste binele suprem fiecăruia, dar nu o poate face împotriva voinței lui. De aceea caută astfel pe aceia, care îl roagă și care îi permit, ca să le dea daruri. *Cu siguranță este sublim, și cu toate acestea privește spre cel smerit. Când îl chemi te va asculta și în sufletul tău va înmulți puterea.[[3]](#footnote-3)*

Domnul meu, sunt doar praf și cenușă, ajută-mă, ca și pe mine să mă poți număra printre cei drepți, de care este nevoie pentru salvarea lumii.

***Sursa: Světlo, nr. 30/2007, pag. 3***

*HOTĂRÂRE PENTRU CREDINȚĂ“*

(10)

 Jan Chlumský

2012

**Poposire la virtuțile, care sunt inversul principalelor păcate:**

ale mândriei, mâniei, invidiei, curviei, necumpătării (lăcomiei), lenei și avariției (lăcomie).

Virtuțile umilinței, ale tăcerii, dărniciei (generozității), vredniciei și a sărăciei sunt inversul vanităților, care corup, deranjează relațiile pașnice în lume. De aceea, împreună cu dragostea, sunt pentru această lume necesare, în mod imperios.

**Umilința -**  este înainte de toate inversul mândriei și de ea se leagă egoismul, ambiția, aroganța. Sfinții o numesc rădăcina tuturor celorlalte virtuți, care fără umilință nu rezistă. Sf. Augustin a explicat, că, cu cât mai înaltă trebuie să fie construcția vieții noastre spirituale, cu atât mai adâncă trebuie să fie baza, care este umilința. Ea este baza desăvârșirii și virtutea cea mai des menționată de Fecioara Maria, care s-a apreciat în fața lui Dumnezeu până la nimicnicie, și asta doar pentru simpla participare la natura lui Adam, a cărui urmaș a fost. Cum ar trebui deci să continui eu după exemplul ei, care în afara participării la păcatul originar, eu însumi am săvârșit nenumărate păcate, și mai mult am răspunderea pentru alții, care în continuare îl jignesc pe Dumnezeu?

Țelul și motivația pentru umilință, nu trebuie să fie devierea pedepsei pentru păcate, ci întoarcerea și de înlocuirea cinstei față de Creatorul și Domnul nostru, pe care am pierdut-o, prin păcatele noastre.

Evanghelia ne prezintă în asemănări imaginea fariseului și a vameșului, ca un contrast al mândriei, care va fi umilită și ce răsplată va primi umilința: *„A mai spus această parabolă unora care se credeau drepți și-i disprețuia pe alții: „Doi oameni au urcat la templu să se roage: unul era fariseu , iar celălalt vameș. Fariseul, stând în picioare se ruga în sine, astfel: „Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni: hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuală din ceea ce câștig” Vameșul, în schimb, stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, își bătea pieptul zicând: „Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul!” Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel ce care se umilește, va fi înălțat”[[4]](#footnote-4)*

Umilința constă în faptul, că nu ne înălțăm deasupra altora, nici nu ne dăm mai desăvârșiți, ba nici nu cerem să fim în fața altora.” (Sf. Francisc de Sales).

Întreaga viața a lui Isus, de la nșatere în grajd până la spălarea picioarelor apostolilor și acceptarea morții groaznice, înființată pentru sclavii răsculați, este o școală a umilinței. Apostolul Pavel îndeamnă: *„Să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din laudă deșartă, ci, cu umilință, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine fără ca cineva dintre voi să caute numai ale sale, ci și ale altora. Să aveți în voi acea atitudine, care este în Cristos Isus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficul propriu ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost socotit ca om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte. Și încă moartea pe cruce.”[[5]](#footnote-5)*

Sf. Tereza spunea: „*Umilința este adevăr.”*  Sf. Toma a spus, că „regula umilinței este în cunoaștere.” Umilința presupune cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de sine. „El este totul și omul lângă el nu este nimic” (vezi una dintre viziunile sf. Ecaterina de Siena). Izvorul adevăratei umilințe rezultă din respectul omului față de Dumnezeu. Spre umilință ne conduce conștiința păcătoșeniei și a propriei slăbiciuni și a desăvârșirii lui Dumnezeu.

Sf. Petru ne îndeamnă: „*Îmbrăcați-vă toți în umilință, unii față de alții, pentru că: Dumnezeu se împotrivește celor mândri, încă celor smeriți le dă har.”[[6]](#footnote-6)*

**Tăcerea –** este inversul mâniei, la fel ca concilierea și cumpătarea. Isus Cristos învață aceste virtuți, la fel ca și pe cele anterioare, prin exemplul său personal. Ne îndeamnă: *„Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi alinare pentru sufletele voastre.” [[7]](#footnote-7)*

În cele opt fericiri promite: „ *Fericiți cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.”[[8]](#footnote-8)* Este vorba despre cei tăcuți, care în greutăți își păstrează dăruirea, abandonarea în voința lui Dumnezeu. Ele nu vin dintr-o dată. În concepția biblică este vorba despre Pământul Făgăduinței. La Moise era vorba despre Palestina, dar în psalmi apare deja într-o importanță tradusă ca noua împărăție mesianică. Tăcerea lui Cristos a fost prevăzută de Isaia (vezi Is 53,7)…

**Dărnicia, generozitatea –** reprezintă dorința sinceră de bine altor oameni, care se manifestă prin fapte. Inversul ei este invidia, care reiese din amorul propriu, se manifestă printr-o tristețe interioară asupra binelui aproapelui și îi dorește răul, în timp ce dărnicia izvorăște și este însoțită de bucurie.

Evanghelia vorbește foarte clar despre această temă. – *„Dați și veți primi: … Cu ce măsură măsurați, cu acea măsură (Dumnezeu) vă va măsura”[[9]](#footnote-9)*

**Curăția –** este supunerea puterilor trupești și sufletești iubirii față de Dumnezeu și față de oameni în acea stare, în care Dumnezeu ne-a chemat.

Inversul este adulterul, curvia, care chiar de la nivelul gândului distruge sacramentul căsătoriei, răstoarnă și înjosește deosebitul dar al lui Dumnezeu – iubirea umană.

Curăția, în realitate presupune reținere înainte de căsătorie, fidelitate în căsătorie și în viața consacrată. Această virtute morală capacitează autocontrolul, care este manifestarea libertății umane, orientată spre dăruirea de sine. Conduce spre o adevărată iubire, conform evangheliei. Învață să gândim și să vedem, fără gânduri doritoare, care ne îndepărtează de Dumnezeu. Omul cu ajutorul ei devine mai bogat în relații, mai matur, mai liber și mai iubitor.

Aceia care se străduiesc pentru ea și o primesc ca pe un har, îi privesc cuvintele lui Isus: *„Fericiți cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.”[[10]](#footnote-10)*

Pentru atingerea acestei curății a inimii ne conduce calea iubirii în unire cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii și a harului. Curăția celibatului a persoanelor consacrate, care s-au hotărât (cu inima și trupul) să aparțină lui Cristos, are importanța sa concretă, pentru slujirea lui și este răspunsul la iubirea lui.

**Cumpătarea –** presupune stăpânire de sine, care este inversul egoismului și goana după plăceri, desemnate ca voracitate și necumpătare. Mâncare și băutura trebuie să slujească pentru întreținerea vieții, al cărei sens este în altceva, și de aceea satisfacerea poftelor noastre, prin depășirea pretențiilor nu-i aparține primul loc.

Frâna și manifestarea acestei auto rețineri este postul. Acesta ca un act de pocăință, în unirea cu rugăciunea devine o valoare spirituală mare, prin care se poate ajunge la concilierea cu Dumnezeu.

**Vrednicia, sârguința –** este inversul lenei în muncă și în viața spirituală. Parola sf. Benedict „*Roagă-te și muncește!”* îndeamnă la activitate, care sfințește viața și desăvârșește relațiile noastre reciproce. Rugăciunea este relația plină de dragoste față de Dumnezeu, care nu trebuie să fie afectat de activitatea noastră, ci trebuie să devină sfințirea ei, pentru a fi utilă.

Munca este porunca lui Dumnezeu. „*Șase zile vei munci și vei face toată munca ta.”Șase zile vei munci și îți vei face toate lucrările tale.”[[11]](#footnote-11)* Deci să muncim, nicidecum să trăim din munca altora. Inactivitatea se opune intențiilor lui Dumnezeu, pe care le are cu omul. Lenea este lipsa dorinței de activitate, a iubirii adevărate și de jertfă atât față de Dumnezeu, cât și față de aproapele.

Constituția Lumen Gentium (Lumina popoarelor), declară, că munca de fiecare zi, dacă se face în unire cu Duhul Sfânt, devine darul de jertfă, prin care creștinul se unește la opera și activitatea lui Isus Cristos (art. 34). Munca creștinului nu este motivată de răsplată și bani, ci de slujirea, jertfirea și efortul care să fie de folos aproapelui și întregii comunități.

**Sărăcia –** dacă este în sensul sfatului evanghelic, este virtute. Este inversul cumpătării dezordonate, pentru că de fapt este vorba de poziția iubirii, în timpul acesta omul nu insistă pentru valorile materiale și pentru sine utilizează doar acele lucruri, de care are realmente nevoie, pentru ca celelalte să fie utilizate în mod judicios în folosul altora. Sărăcia creștină este în opoziție cu consumismul, căruia îi este tot una, că mulți oameni suferă de lipsuri acute.

Pentru aceia, care s-au hotărât pentru o viață creștină consistentă, conform sfaturilor evangheliei într-un ordin călugăresc, această virtute este obligație pentru jurământul dat lui Dumnezeu. În afară de faptul, că urmarea lui Cristos, este manifestarea concretă a iubirii față de el, este și o eliberare interioară și eliberează persoana călugărită pentru alte implementări pentru Dumnezeu. Cu toate acestea nu întotdeauna este vorba a împărți viața cu săracii cum a fost la maica Tereze, despre viața în neajunsuri, ci despre o viață în comunitate, unde în locul proprietății personale totul este în comun, la fel ca la primii creștini. Folosirea lor individuală însă depinde de acceptul persoanei reprezentative și în cazul ascultării și această virtute ne educă spre umilință.

Săraci cu duhul sunt aceia, care sunt prin poziția lor sunt dispuși să aștepte totul de la Dumnezeu și inima lor nu caută ofertele lumii. Conform Bibliei de la Ierusalim au duhul săracilor. În importanța biblică este vorba aici și de duhul umilinței celor înjosiți, conștiința propriei insuficiențe. În predica de pe munte, Cristos a spus: *„Fericiți cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. [[12]](#footnote-12)*

(**va continua)**

**25. SĂ NE TRĂIM LITURGHIA PROPRIEI VIEŢI**

Religia, care doar se vesteşte ,dar nu se trăieşte, devine o simplă ideologie. Şi sfânta liturghie ne invită, să o trăim în viaţa noastră. Fructul ospăţului fratern în biserică, trebuie să fie fraternitatea umană afară. Liturghia vieţii noastre începe, când solemnitatea la biserică se încheie. Sfântul Luca scrie, că aşa a fost în Biserica primară:

„Toţi, cei care au primit credinţa, au ţinut strâns împreună. În unire veneau la templu, prin case frângeau pâinea, mâncau hrana cu veselie şi cu inima deschisă. Întreaga comunitate de credincioşi avea o singură inimă şi un sigur suflet şi harul lui Dumnezeu era cu ei, toţi.”

Este şi imaginea Bisericii de azi? Pentru a avea şi noi o singură inimă şi un singur suflet, aceasta trebuie şi la noi – ca şi la primii creştini – ca solemnitatea din biserică să continue acasă.

„Întindeţi şi acasă masa cuvântului lui Dumnezeu – a discuţiilor religioase,” îndemna în predica, sa Ioan Gură de Aur. Tot la fel şi conciliul şi sinodul episcopilor nu demult încheiat accentuează, că „familia este locul, unde credinţa vesteşte, trăieşte, şi trăieşte în conformitate cu ea.”

Cum face?

- Să vesteşti credinţa. Cel mai natural este să vorbeşti la întoarcerea de la biserică – poate chiar la masă – despre predică. Ce şi pe cine l-a interesat, ce este neclar, ce reiese din aceasta. Apoi, vor interveni întrebările copiilor, la care întreaga familie caută un răspuns, o explicaţie, exemplu.

- Pentru trăirea credinţei acasă ,ne conduce anul bisericesc. Sărbătorile trebuie să se reflecte în ornarea locuinţei, în mâncare şi în prăjituri, în obiceiurile şi în jocurile populare. Despre toate acestea vorbim şi ne explicăm sensul, originea, simbolistica.

- Să trăim în conformitate cu credinţa. Toţi, acasă ar trebui să citească, cât e de frumos, că suntem o familie creştină, că nu ne certăm, nu ne batem, că ne ajutăm.

Părinţii, deseori se lamentează că nu mai ştiu cum să-i îndrepte pe copiii lor spre credinţă. Încearcă acasă aşa-numitele ore de religie, dar curând constată că ei, părinţii, nu sunt învăţători instruiţi şi copiii nu vor să facă pe elevii disciplinaţi acasă. O asemenea trăire vie a anului bisericesc, la biserică şi acasă este drumul natural şi accesibil.

Tradiţia obiceiurilor religioase casnice este bogată. Când creştinii au început să o neglijeze în biserică şi acasă, înfloresc în afara bisericii în ceea ce numim folclor. Formaţii entuziasmate de amatori reînnoiesc iniţial costumele pentru biserică, cultivă jocurile, obiceiurile, cântecele populare. Aceasta a apărut şi a trăit din duhul liturghiei în biserică, din anul bisericesc. Să învăţăm să trăim aceste obiceiuri în sensul religios iniţial!

Adventul să fie iarăşi timpul colindelor şi a construirii Betleemului, măştile de lăsata secului, înfăţişarea şi derâderea viciilor, cu care nu vrem să ne întâlnim în timpul postului.

Cum devine o zi sărbătoare sau solemnitate? Mai întâi trebuie să conştientizăm, care este cauza, baza sărbătorii, ce este istoric, ce este acum în contemporaneitate. Despre acestea este vorba în timpul liturghiei de sărbătoare în biserică. Toate adevărurile principale ale credinţei se sărbătoresc astfel în biserică. Acasă trebuie să fie un preludiu, acordarea cu sărbătoarea, după sfânta liturghie trebuie să sune şi acasă. Familia este o mică Biserică.

De aceea acasă, pe masa de sărbătoare este o faţă de masă albă, flori, lumânarea (sau alte simboluri), se face rugăciunea pentru o masă fericită.

Comunitatea să o sărbătorească continuu ,apoi în cântece frumoase, jocuri, dansuri. Sunt familii, unde cântatul le face plăcere, şi prin aceasta se alungă norii grei ai climatului familial.

Timpul de azi ne-a dăruit iarăşi sabat-ul vetero-testamentar – sâmbăta liberă. Aceasta aparţine muncii de acasă, recreaţiei fizice şi pregătirii pentru sărbătorirea duminicii. Fără pregătire, fără aranjare, fără bucurie ,nu există nici o sărbătoare. Acolo unde nimeni nu se gândeşte ce să facă duminică frumos, acolo cască plictiseala – şi începe fuga de acasă.

Viaţa noastră afară face parte din sfânta liturghie, la fel ca inspiraţia din respiraţie. Din profunzimea rugăciunii de duminică se naşte cuvântul oportun, fapta corectă. La sfânta liturghie primim transfuzia iubirii lui Cristos, pentru ca ochiul nostru să se acutizeze, inima să se deschidă, să crească curajul. Abia afară se vede cât de bine am participat la sfânta liturghie.

Lumea noastră de azi este scoasă din echilibru, şi-a pierdut centrul. De ce? Pentru că omul s-a declarat el însuşi ca centrul lumii. Acest experiment al omului ca domn şi transformatorul lumii a eşuat în totalitate. Preotul în timpul liturghiei spune că prin el şi cu el şi în el – nu prin om – este salvarea lumii. Cineva ar putea să râdă de această declaraţie, dar noi ştim, că de la acest Centru omenirea trebuie să se reorienteze din nou şi să se organizeze.

Suntem la sfârşitul consideraţiilor privind rolul nostru la liturghia de duminică. Despre rolul poporului lui Dumnezeu, care se roagă împreună în biserică şi sărbătoreşte şi care , în afara bisericii arată lumii adevăratele valori ale vieţii. ***Sursa:*** [***www.fatym.com***](http://www.fatym.com)

**10. Noul om în Cristos**

Am trecut mai mult de jumătate din reînnoirea noastră spirituală. Cum am utilizat acest timp? Cum se naşte în noi noul om – noul creştin? Sau mergem mai departe pe orbite pe vechile cărări?

Într-un ziar a apărut un anunţ:

„Se caută u n o m printre cinci miliarde.

Mărimea şi înfăţişarea, nivelul economiilor şi tipul maşinii – nu sunt importante.

Se oferă o activitate interesantă.

Se cere mai mult să se asculte, decât să se vorbească,

mai mult să înţeleagă decât să judece,

mai mult să ajute decât să critice.

Nu există garanţie pentru recunoştinţă.

Se caută u n o m n o u – se caută un creşti.

Dacă sunteţi apt pentru această muncă,

anunţaţi-vă cât mai repede la cel mai apropiat aproape.”

Da, omul bun este pretutindeni căutat. De însă sunt aşa de puţini, oamenii de calitate? De ce aşa puţini oameni ajung la maturitatea unei personalităţi echilibrate, a unui bun creştin? Probabil, pentru că sunt atât de multe boli de copii, care denaturează dezvoltarea omului.

Cât de negativ poate denatura frica.

- Frica pentru sănătate – educaţia hipocondrului. Aceştia îşi fac rău sieşi. Altora le sunt de râs. Altfel nu sunt buni de nimic. Se epuizează printr-o continuă alergătură, de a aduna sfaturi pentru sănătate, reţete, băutul ceaiurilor. Trăiesc ca în seră.

Nu cumva este şi în tine o bucată din acest ipohondru?

- Frica de oameni – educă suspiciosul. Aceştia sunt periculoşi, pentru că îşi fac rău nu numai sieşi, ci şi altora. Mereu reclamă pe cineva, mereu bănuiesc pe cineva, mereu se simt ameninţaţi. Refuză ajutorul prietenesc. Din toţi îşi fac duşmani. Şi tu? Ai extirpat suspiciosul din tine?

La fel ca şi frica, omul este deformat şi de e g o i s m.

Egoiştii îşi risipesc şansele vieţii lor una după alta doar pentru şmecheriile lor, pentru a nu se înşela. Cunosc şi preţuiesc bila lor mizerabilă. Mor într-o cameră pustie ca zgârciţii, cu stiva de bani în saltea.

Este şi în mine ceva din egoist?

O altă degenerare a omului este cea care generează c r i t i c ă d i s- p r e ţ u i t o a r e.

Ceea ce face altul, este oricum rău. Caută până ce găsesc greşeala, şi apoi o amplifică zeflemitor. Aceşti veşnici bâzâitori devin insuportabili pentru oamenii din jur – şi în final pentru ei înşişi. – Dintre aceştia se recrutează mulţi sinucigaşi.

Cum stau eu cu critica? Reuşesc să o menţin în limite sănătoase?

Să ne alăturăm celor cu caracter degenerat şi pe cei g r ă b i ţ i.

Sunt oameni, care au uitat de sine. Cunosc doar lucrul. Se grăbesc de la muncă la muncă. Se împing fără bucurie, pentru că încă fac un lucru, şi în faţă deja altceva ce trebuie să facă. Nu-şi fac o clipă pentru ei, - dar se vaită mereu celor din jurul lor, le reproşează, că nu sunt atât de furibunzi.

Nu cumva şi în tine există o bucată din veşnicul grăbit?

Ceea ce facem acum, este de fapt deja examenul de conştiinţă, - ceea ce vrem să facem temeinic data viitoare. Astăzi să rămânem cu gândul la omul bun. Dacă tot trăim viaţa noastră, de ce să nu o trăim bine, de ce nu frumos, de ce trebuie să o degenerăm, să o „strâmbăm.”

Un om bun, creştin bun, frate a lui Cristos devii cu atât mai bine, cu cât mai viu şi nemijlocit reuşeşti să te apropii de Domnul Isus.

Acum poate te ridici de pe scaun: „Tocmai asta nu reuşesc eu! Este oare posibil să te apropii aşa de repede de Domnul Isus, să stai faţă-n faţă? Se vorbeşte despre el, se predică despre el în biserică în fiecare duminică, dar când vin luni la şcoală, în atelier, unde-mi sunt toate gândurile! Afară Isus îmi este departe.”

Da. Afară Isus ne este departe. Şi în aceasta constă sărăcia vieţii noastre, şubrezenia omului bun. „Fără mine nu puteţi face nimic” – spune Isus – NIMIC! – Nu spune: „Fără mine veţi face mai puţin, nu vă va merge bine.” Nu. Nu veţi face nimic fără mine.

Tu îl cunoşti puţin pe Isus de mic. Dar Creatorul tău şi-a dorit, ca tu să devii prietenul Fiului său. Isus vine la noi ca frate. Spune, că Tatăl său este şi tatăl nostru. Îşi doreşte, să trăim ca el. Să privim lumea şi viaţa la fel ca el, el Fratele nostru mai mare.

Încearcă să te convingi. Stai în biserică în afara timpului sfintei liturghii, singur. Ai intrat acolo numai aşa, când ai trecut prin preajmă. În faţa ta tabernacolul, Isus. Te priveşte. Ce vede? Ce-l îmbucură, ce-l întristează? Într-un asemenea moment de rugăciune tăcută, fără cuvinte, creşte apropierea ta de Domnul şi încrederea în El. Această relaţie – Dumnezeu şi tu – ar trebui să aibă întotdeauna ca o expresie a unei mari, încrezătoare iubiri. – Numai că nu se întâmplă întotdeauna aşa. Deseori, ca şi cum ne-ar dezamăgi Dumnezeu: noi cerem de la el, ceea ce ne place – şi el ne dă, ce este în avantajul nostru. Deseori oamenii îl dezamăgesc pe Dumnezeu: el dăruieşte fiecăruia multe aptitudini – unii nici nu le despachetează.

Dumnezeu întotdeauna este altfel decât imaginaţia noastră despre el.

* Acolo unde noi condamnăm – el iartă.
* De la cine noi ne întoarcem – pe acela el vrea să-l salveze
* Unde noi blestemăm – acolo el dă ultima şansă.
* Unde noi ucidem şi răstignim – acolo Domnul promite raiul.

Măsurile lui Dumnezeu sunt altfel, decât centimetrii noştri împietriţi.

Ori de câte ori ne uităm la Isus, cu priviri liniştite, neagitate, din apropiere, ochi în ochi, întotdeauna vom descoperi noi pagini ale personalităţii sale.

Ori de câte ori luăm în mână Noul Testament, întotdeauna vom descoperi noi profunzimi ale cuvintelor sale, întotdeauna ne surprinde şi ne uimeşte. Isus este un novator radical. Nu-i pasă de „ce ar spune lumea”. Încalcă prescripţii religioase acolo, unde fac rău în loc să slujească.

- Isus mergea ca şi ceilalţi la biserică la serviciile divine, dar proclama că uneori sunt mai importante alte lucruri, decât participarea la serviciul divin, de exemplu împăcarea cu aproapele.

- O manifestare îndrăgită a evlaviei, în acea vreme, era postul. Isus nu a postit astfel.

- Persoanele preoţilor au fost atunci sfinte şi intangibile. Isus nu a fost preot, a fost laic şi totuşi critica foarte dur preoţimea.

Cerinţele lui Isus asupra contemporanilor au fost radicale. Putem să credem, că asupra noastră, astăzi, Isus are cerinţe mai mici? Nu cere nimic imposibil, dar ceea ce cere, asupra acestui lucru insistă la ucenicii săi.

„Faceţi altuia, cea ce vreţi să vă facă alţii vouă.

Nu judecaţi pe alţii şi nu veţi fi judecaţi.

Iertaţi şi vi se va ierta.

Fiţi milostivi şi veţi primi milostivire.”

Să recunoaştem, că în aceste cerinţe ale lui Isus, nu există nimic nerealizabil. Toate acestea se pot păstra. Şi noi, în sfârşit, trebuie să respectăm toate acestea.

Poate chiar numai pentru aceea, de a avea dreptul de a purta numele de creştin, ucenicul lui Cristos. Numai pentru aceea, ca în mileniul trei să ajutăm lumea să găsească modul creştin de viaţă, viaţa fraternă, simplă şi fericită.

Desigur în viaţă, în bucurie este deosebit faptul, pentru că acea bucurie nu şi-o fac pentru ei. O procură pentru alţii – apoi Dumnezeu mi-o dă şi mie.

Eşti de acord că vei lua creştinismul tău în serios?

Dumnezeule, tot ce este frumos şi serios în viaţa noastră se întâmplă atunci, când noi primim oferta ajutorului tău, a Duhului tău. Acum te rugăm să ne dai ajutorul tău:

**-** Ca în această reînnoire spirituală să ne hotărâm cu fermitate să luăm creştinismul nostru în serios.

- Ca în sacramentul reconcilierii să renunţăm la tot, ce denaturează personalitatea noastră.

- Ca să reuşim să găsim clipe de linişte pentru întâlnirea cu Prietenul Isus asupra paginilor Evangheliei.

- Pentru a ne strădui întotdeauna să ne conducem, să vorbim şi să ne comportăm ca un creştin.

- Pentru ca, prin exemplul nostru să ajutăm lumea, să găsim un mod creştin de viaţă.

- Pentru a domina aplicarea spre enervare, prin cultivarea unei gândiri vesele.

- Pentru a nu nedreptăţi în mod conştient pe nimeni.

- Pentru ca în noi să cultivăm gânduri de iubire.

- Pentru a ne strădui să înţelegem aproapele, să scuzăm, să iertăm.

- Pentru a ne strădui continuu să facem mici bucurii altora.

Doamne, adevărata libertate la viaţă conform acestor hotărâri este în eliberarea de gândurile şi obişnuinţele rele. Ajută-ne, pentru a cultiva şi păstra în noi numai bunele închipuiri – şi să-l urmăm astfel pe Domnul nostru, Isus Cristos

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

***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

Corectura: Maria Fickl

1. Compară cu Gn 18,19 [↑](#footnote-ref-1)
2. Idem [↑](#footnote-ref-2)
3. Psalmul responsorial 138 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lc 18,9-14 [↑](#footnote-ref-4)
5. Flp 2,3-8 [↑](#footnote-ref-5)
6. 1 Pt 5,5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mt 11,28-29 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mt 5,5 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lc 6,38 [↑](#footnote-ref-9)
10. Mt 5,8 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ex 20,9 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mt 5,3 [↑](#footnote-ref-12)