

Lumina pentru suflet

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

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

**Nr. 8/14.06.2020**

**Din cuprins:**

**Îngrijorarea împotriva fricii**

**pag. 2**

**Despre începuturile Bisericii (4)**

**pag. 3**

**Îndemnurile mesajului de la Fatima (4) pag. 4**

**Religia în viața publică**

**pag. 6**

**Un protestant o descoperă pe Maica lui Dumnezeu.**

**pag. 7**

**Medalia papală de onoare**

**pag. 8**

**Mesajul Reginei Păcii**

**pag. 8**

|  |
| --- |
| Credința adevărată crede incredibilul, vede invizibilul și poate imposibilul.” “Faptele din credinţă intăresc credinţa. Credinţa produce fapte.” [Lev Tolstoi] |

|  |
| --- |
| ”Nu vă temeți: Valorați mai mult decât toate vrăbiile.”  (Mt 10,31) |

**Îngrijorarea împotriva fricii**

***Duminica a 12-a de peste an***

***Cine va da mărturie despre mine, și eu voi da mărturie pentru în fața Tatălui meu.***

Cea la ce vei fi mator și participant astăzi, este o lecție importantă a seminarului pregătitor pentru misiunile individuale a activității ucenicilor. Isus descoperă în fața lor întregul adevăr: nici acum, nicicând în viitor nu vor avea așternut pe trandafiri. Greutățile și obstacolele, de care se vor izbi, vor fi de așa manieră încât vor trebui să parieze chiar pe viața lor. Din descrierea lui Isus este evident, că a fi vestitorul Evangheliei înseamnă să devii jertfa calomniilor, a sfidărilor și a prigonirilor. Istoria dă mărturie despre faptul, cât de elocventă și realistă este prezicerea Domnului. Acea, care și-au vărsat sângele pentru el, este o mulțime imensă și în continuare numărul continuă să crească. Mereu vin vești despre noi și noi mucenici. Trebuie să luăm în considerare și uneltirile chiar în propriile noastre rânduri. *Va trimit la moarte frate pe frate.* (Mt 10,21).

Întotdeauna și în toate împrejurările trebuie să fii pregătit, că vor interveni împotriva noastră. Și în Piața Sfântului Petru s-au auzit împușcături criminale. Nu trebuie să te surprindă, că și în zilele noastre, când se discută atât de mult despre drepturile omului și se încheie atâtea înțelegeri de securitate, poți deveni jertfa celei mai diferite violențe tocmai pentru aceea, că ai curajul să vestești Vestea cea Bună a lui Isus. Dar nu te teme. Dușmanii nu pot face mai mult decât să ne priveze de viața pământească. *Nu vă temeți de cei care ucid trupul. Sufletul nu-l pot ucide* (Fpt 5,42). Sufletul tău îl poți ucide doar tu singur, și asta cu rătăcirile, confortul și infidelitatea ta.

De unde să alimentezi siguranța și încrederea ta? Isus ți-l prezintă din nou pe Tatăl ceresc, a cărui grijă inepuizabilă a vorbit deja în Predica de pe Munte. Nimic, din ceea ce se întâmplă pe această lume, nu poate să evite grija lui paternă Aceasta merge atât de departe, că nici un pai, nici o pasăre și în final nici un fir de păr de pe capul tău nu este pentru el atât de mic, încât să nu-i acorde toată atenția și grija sa. Dacă are o grijă atât de paternă și se îngrijește de toate acelea, care vor dispărea odată, cu atât mai mult îi ești în inimă tu, pe care l-a creat după propria sa imagine pentru dragostea lui! *Nu te teme, ai un preț mai mare decât toate vrăbiile.* Valoarea ta își are origine tocmai în aceea că ești capabil să-ți sacrifici viața ta, pământească, pentru ca astfel Dumnezeu să fie slăvit. Acesta este un mister, pe care dușmanii tăi și ai Lui nu-l pot înțelege: cu cât mai mult își doresc să-ți facă rău, cu atât ei pregătesc ocazia să i se aducă venerație lui Dumnezeu. Când apostolii vor fi biciuiți pentru prima dată, vor pleca *cu bucurie, pentru că au fost acceptați ca demni să sufere insulte pentru numele Lui,* (Ps responsorial 68). Martirii vor șoca călăii săi, când vor înfrunta fiarele cu cântecul imnului de slavă a Domnului. Isus ne-a pregătit pentru aceasta nu numai cu cuvintele sale, dar înainte de toate, prin aceea că, el însuși a deschis drumul pentru suprema slavă prin umilință, suferință și cea mai dureroasă moarte.

Singurul sens real al vieții tale este de a-L slăvi conștient pe Domnul tău. Viața ta poate deveni una dintre jertfele slavei, chiar dacă vei fi chemat, să-ți verși sângele. Deja contribui la slava lui Dumnezeu prin aceea că în mod real *recunoști în fața oamenilor că, îi aparții lui Cristos.* Mai mult decât recunoașterea în cuvinte aici este vorba de mărturisirea cu propria viață demnă de viața unui creștin, deci purtătorul numelui lui Cristos. În lumea contemporană, care nu vrea să se gândească la Creatorul și Mântuitorul său, foarte ușor te poți trezi în situația, care este sursa de umilință și suferință. În mijlocul societății, care cu o asemenea evidență și direct cu atâta pompă și direct laudă modul de viață păgân, nu este ușor să păstrezi o față demnă de încredere a matorului lui Isus. Dacă creștinismul tău va fi doar unul înmatriculat în cartea de botezuri, nu vei avea suficientă putere nici curaj să fii fidel. Au existat încercări în era modernă de împăcare a lui Cristos cu Baal. Mai devreme sau mai târziu va ieși la iveală, că este trădarea Domnului. *Oricine îl va nega, pe acela și el îl va nega în fața Tatălui ceresc.* De aceea, nu te teme. Cu toate obstacolele, pe care le întâmpini până acum, vestește cu bucurie și curaj *pe timp de lumină și de pe acoperișuri*, ceea ce ai primit de la Isus, și poți și în acest timp să te bazezi deplin, că și El are cunoștință despre orice fir de păr de pe capul tău. Uneori te va bântui constatarea dureroasă, că cei mai apropiați ai tăi te părăsesc. Deja Ieremia a trăit, la fel ca și acea, care au trăit cu el în prietenie, au urmărit căderea lui. Și Domnul tău a trăit printre ai săi, și tocmai aceștia nu l-au primit. *Pentru tine îndură batjocură și rușinea îmi acoperă fața. Am ajuns un străin pentru frații mei, un necunoscut pentru fiii mamei mele; Căci râvna casei tale mă mistuie, batjocurile celor care te insultă au căzut asupra mea.* ( Ps 69, 8-10). Chiar și din faptele bune cotidiene de renunțare se poate împleti cu răbdare o coroană de fidelitate și a unei mucenicii nesângeroase.

Acela, care este fidel Domnului, nu este niciodată singur. Isus îți este mai aproape decât propriul tău eu. *Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci și nu-i uită e ai săi, care sunt în închisoare. Să-l laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele.* (Ps 69, 34-35).

***Sursa: Světlo, nr. 25/2005, pag. 3***

**Despre începuturile Bisericii ( 4)**

***Mario Galizzi***

**În numele lui Isus din Nazaret (Fpt 3,1-4,31)**

De două ori vom auzi în partea acestor cuvinte, menționate în subtitlu (Fpt 3,6; 4,10) și o dată printr-o frumoasă propoziție *prin numele sfântului slujitor Isus* (4,30). De două ori se va vorbi în 3,16 pur și simplu ”numele său” și o dată va fi utilizată o formulare solemnă și semnificată *Sub cer nu este dat oamenilor un alt nume, în care să putem ajunge la mântuire* (4,12). Aceste câteva cuvinte un suficiente, pentru a putea înțelege numele lui Isus în viața proprieși să-l invocăm, pentru a putea trăi, a putea simți puterea prezeneței sale și să simțim nevoia necontenită **să-l primim pe El în viața noastră.**

Cuvintele tipărite mai pregnant dau sensul celei de-a doua cateheze a lui Petru, generată de vindecarea miraculoasă a unui șchiop, și de acea tensiune și efortul de a-i aduce pe toți conaționalii săi evrei la o adevărată întâlnire cu Isus Mesia. Cateheza va fi întreruptă de saducei și șeful străjii Templului, care îl vor aresta pe Petru și pe Ioan și îi vor duce în închisoare și apoi la sinedriu. Apoi, lui Petru i se oferă ocazia să depună mărturie despre frumoasă mărturisire. Când apoi se întorc printre frați și povestesc ce s-a întâmplat, comunitatea explodează într-o frumoasă rugăciune, în care se roagă pentru curajul de a vesti Evanghelia. Răspunsul cerului sunt Rusaliile. Aceasta este sinteza acestei părți, analiza căreia ne ajută să înțelegem modul de propăvăduire a mărturiei, pe care, fiecare dintre noi trebuie să o transmită despre Cristos.

**Vindecarea șchiopului (3,1-12)**

Povestirea este foarte vioaie și amplasată în spațiul religiei evreiești. Petru și Ioan la intrarea în templu văd un șchiop care cere pomană. Când Petru îl zărește, nu poate să nu-și aducă aminte de cuvintele lui Isus: *Vindeați-i pe cei bolnavi.* De aceea, împreună cu Ioan se uită la cel șchiop și-i spune: *”****În numele lui Isus Cristos din Nazaret ridică-te și umblă.***Toate acestea se întâmplă într-un moment. S-a ridicat, sărea și intrat cu ei în templu. Lumea s-a adunat și mergea după ei până la poarta lui Solomon. Petru a înțeles, că a sosit momentul, să-l vestească pe Isus, dar mai întâi și în numele lui Ioan a spus: *”De ce ne priviți, ca și cum am face acestea din propria noastră putere su din evlavia noastră, că acest om umblă?”* Abia după aceea începe cea de-a doua cateheză, în care vom înțelege, că el, singur se simte cuprins în situația poporului său. **Și el l-a tăgăduit pe Isus, dar după aceea a regretat și a pornit pe drum împreună cu el.**  Deci – acum cateheza sa are ajutorul poporului său, pentru a trăi aceași realitate și a primi pe acela, **de care s-au dezis și l-au ucis, pe Isus,** și o făcea în așa fel, că anunță faptele lui Dumnezeu prin Isus și le argumentează cu textele proorocilor.



**Discursul (3,12-26)**

Începutul este ceremoniosul *”Acesta este Dumnezeul lui Abraham, a lui Isac și Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a preamărit pe Slujitorul său Isus, pe care voi l-ați tăgăduit dinaintea lui Pilat, care era hotărât să-i dea drumul. V-ați lepădat de cel Sfânt și Dept și ați cerut să vi se grațieze un ucigaș.*”

*Masolino da Panicale (1383-1447) Vindecarea șchiopului*

Faptele lui Dumnezeu și al oamenilor sunt într-o contradicție simplă: Oamenii îl renegă pe Isus. **Dumnezeu dimpotrivă îl preamărește pe slujitorul său Isus, cel Sfânt și Drept.** Sunt trei titluri, care lămuresc mărimea lui Isus. Cuvintele ”slujitor” și ”cel drept” nu pot să nu ne amintească de lectura creștină cântarea lui Isaia despre slujitorul lui Dumnezeu și textele despre ”suferințele celui drept, în timp ce cuvântul ”sfânt” îl definește pe Isus ca pe cel consfințit în întregime lui Dumnezeu și *Dumnezeu îl preaslăvește*, cuvântul, care într-un context nemijlocit readuce aminte însănătoșirea șchipuluii, în timp ce dependențe mai largi aduc aminte învierea lui Isus, ridicarea la cer, așa cum o spune propoziția următoare: *”Ați ucis întemeietorul vieții; dar Dumnezeu i-a înviat din morți; noi suntem martori ai acestui fapt.”*

Isus este **întemeietorul vieții.** Prin aceasta, că Dumnezeu l-a înviat, i-a dat de asemenea posibilitatea ca unui om să aibă viață și să o dăruiască aceluia, căruia vrea. Aceasta o dovedește realitatea, așa cum spune Petru că acest șchiop este sănătos: *”Acest om a primit o nouă putere și vindecarea* ***pentru credința în numele lui Isus Cristos.*** *Toate s-au întâmplat datorită credinței în Isus Cristos, că acest om, pe care îl vedeți, a fost vindecat.* (3,16).

Petru li se adresează și îi numește ”frați”: se simte ca unul dintre ei. Comportamentul lor îi reamintește începuturile sale și parcă și-ar spune lui însuși: ”Nu am știut.” și adresându-se oamenilor: *”Știu că ați făcut-o din neștiință.”* (3,17). Isus a spus pe cruce: ”*Nu știu ce fac”* (Lc 23,34). Apoi caută lumină în Scriptură și observă, că Dumnezeu a prezis prin toți proorocii, că acest Cristos al său va suferi. Dar poporul său nu putea să știe, pentru că în Israel nimănui nu i-a trecut prin mite, că ”slujitorul suferind” a lui Isaia ar putea fi Mesia. Doar citim la Isaia 49,3: *”Slujitorul meu ești tu Israele.”* Abia explicația creștină lămuri această realitate și este capabil ”pe-alocuri” să explice suferința lui Cristos în planul lui Dumnezeu. **Dumnezeu a prezis, că vor respinge invitația lui.** și știe aceasta nu numai prin atotștiința sa, ci și din experiența istorică. De câte ori deja, Dumnezeu s-a simțit respins de poporul său. Și cu toate acestea trimite pe slujitorul său și spune: *”Sper că măcar pe Fiul meu îl vor respecta”.*(Lc 20,13). Dar nu s-a întâmplat astfel. S-au comportat împotriva voinței lui și l-au renegat pe acela, pe care i le-a trimis Dumnezeu ”Faceți pocăință” (3,19) clarifică, că au făcut ceva, ce Dumnezeu nu și-a dorit: **i-au ucis Fiul.** Și în ciuda acestora, Dumnezeu insistă pentru mântuirea lor, îl învie pe Fiul său din morți și îi îndeamnă Israelul la întoarcere.

***Va urma.***

**Sursa: *Světlo,* nr. 19/2005, pag. 12-13**

**Îndemnurile mesajului de la Fatima (4)**

***Lucia dos Santos***

Trebuie să observați, că Isus ne-a învățat să cerem la plural, ceea ce înseamnă pentru noi și pentru frații noștri: *iartă-ne, și ne iartă greșelile noastre, nu ne duce pe noi în ispită!* Acesta este îndemnul mesajului: *Jertfiți-vă pentru împăcare și ca rugăminte pentru întoarcerea fraților noștri seduși pe căi false și rele.* Da, rugați-vă și jertfiți-vă, pentru că întreaga noastră viață trebuie să fie jertfă adusă lui Dumnezeu în jertfa crucii zilnice, în unire cu crucea lui Cristos pentru mântuirea sufletelor, în colaborare cu el l opera de răscumpărare ca membre ale Trupului Mistic. Biserica, care intern este unită cu Capul său, lucrează, se roagă și suferă pentru salvarea omenirii.

Pe drumul vieții noastre cotidiene găsim multe și diferite feluri de jertfe, pe care putem și trebuie să le aducem lui Dumnezeu. Jertfa ponderație în mâncare, care în multe cazuri este obligatorie. Reținerea de la consumul exagerat de alcool, pentru care v-ați hotărât, întunecă mintea, diminuează demnitatea și umilește persoana în fața lui Dumnezeu și a oamenilor onești. Câte familii sunt nefericite din cauza acestor păcate de lăcomie! De ce nu se aduce jertfă lui Dumnezeu de a nu bea alcool și nu se împarte săracilor, ceea ce se cheltuiește pentru mofturi și păcte, în timp ce atâți frați de ai noștri nu au cele necesare pentru traiul zilnic.

Acest sacrificiu, impus ponderării, de care trebuie să ne folosim la masa creației, a fost cerută de Dumnezeu chiar de la începutul primelor două ființe umane. Sfânta Scriptură spune: ”*Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și l-a așezat acolo pe omul care îl plăsmuise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și bune de mâncat (…) Și Domnul Dumnezeu i-a poruncit omului: ”Din toți pomii grădinii poți mânca, însă din pomul cunoașterii al binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu siguranță vei muri!”* (Gn 2,8-9. 16-17). Pentru a se sătura Adam și Eva aveau atâtea roade din atâția pomi, încât roadele pomului cunoașterii binelui și răului nu era nevoie, și dimpotrivă le-a fost foarte nociv și Dumnezeu de aceea i-a apărat prin aceea, că le-a interzis să mănânce din el. Cel mai bine ar fi fost pentru ei să se supună regulilor lui Dumnezeu și să aducă jertfă faptului, că ne se vor atinge de roade.

În acest caz, la fel ca și în alte cazuri din viață trebuie să actualizăm virtutea moderației, care cere mortificarea dorinței lăcomiei. Dumnezeu, care este un Tată bun, a pus în lume o mare diversitate de lucruri bune și delicioase, prin care copiii lui pot și trebuie să se hrănească și de care se pot bucura, însă întotdeauna în ascultarea legii lui Dumnezeu, fără a uita jertfa ponderației, pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, pentru a-i mulțumi pentru binefacerile lui, în avantajul nostru și al fraților nevoiași.

Nu spun, că Dumnezeu cere de la toți, așa cum procedează cu toți aleșii săi, să renunțe la toate în favoarea săracilor, apoi să-l urmeze în deplină renunțare de bunuri pământești, dar mai curând, că trebuie să trăim dezlegați de dragostea excesivă pentru aceste bunuri. Să ne aducem aminte aici dialogul lui Isus Cristos cu tânărul, pe care îl descoperă cu următoarea întrebare: *”Și iată că a venit un om la el și i-a zis: ”Învățătorului ce lucru bun trebuie să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: ”De ce mă întrebi despre ce este bun? Unul este Cel Bun, dacă vrei să intri în viața, păzește poruncile!” L-a întrebat: ”Care?” Atunci Isus i-a zis: ”Să nu ucizi! Să nu comiți adulter! Să nu furi! Să nu depui mărturie falsă! Cinstește-i pa mama și tatăl tău! Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Tânărul i-a zis: ”Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipsește? Isus i-a răspuns: ”Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde ce ai săracilor, apoi vino și urmează-mă! Când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat întriestat pentru că avea multe bogății Atunci Isus le-a spus discipolilor săi: ”Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăția cerurilor.* (Mt 19.16-24).

În conformitate, cu ceea ce am auzit de la diferiți comentatori, în declarația sa, Isus Cristos îi vizează pe acei bogătași lacomi, care se îngrijesc doar de faptul, să adune bogății, și de aceea evită, să dea bani, și refuză să împartă de averea inutilă, supra-necesară cu frații aflați în nevoi. Tocmai aceasta ne învață Domnul, când descrie în cadru Ultimei Judecăți motivele groaznicei condamnări la pierea veșnică, aplicată acelora, care sunt amplasați la stânga lui: ”*Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui! Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat.” (…) ”Adevăr vă spun: tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața veșnică.”* (Mt 25,41-46).

Să avem în vedere toate acestea, când Dumnezeu în mesajul de la Fatima ne cere: *”Jertfiți-vă*; și ceea ce aveți în surplus și de ceea ce nu aveți nevoie, ajutați-i pe frații voștri, care nu au strictul necesar pentru un trai decent și mor de foame și frig. Aceasta înseamnă renunțare și jertfire, pe care Dumnezeu o cere și o așteaptă: dacă nu ne jertfim în această viață, în viața veșnică vom fi jertfiți, și numai, pentru că am făcut ceva rău, dar și pentru aceea, că nu am făcut binele: *” am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat.” (…) ”Adevăr vă spun: tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața veșnică.”*

Pentru a fi mântuiți, nu este suficient să evităm de a face răul, dar cere de asemenea și virtutea în a face binele, pe care suntem obligați cu toții să-l facem.

Apoi, este o serie întreagă de bune jertfe, pe care le putem aduce într-o anumită măsură lui Dumnezeu. Pentru aceea, că sunt mici, nu sunt mai puțin plăcute lui Dumnezeu și mai puțin meritorii și roditoare pentru noi, căci prin ele arătăm delicatețea fidelității noastre și a iubirii față de Dumnezeu și aproapele. Practicarea acestora ne îmbogățește cu haruri, ne întărește în credință și în iubire, ne face demni în fața lui Dumnezeu și aproapele și ne eliberează pe noi, de ispita egoismului, a dorințelor și invidiei și dorinței de confort.

Este o generozitate în lucruri mici, obișnuite și prezente în fiecare moment; este desăvârșirea momentului prezent. Așa:

1.Prezintă-ți rugăciunea ta cu credință și atenție și te ferește, pe cât posibil, de neatenții; cu respect și să ai în vedere mereu, că vorbim cu Dumnezeu; să o prezinți cu încredere și dragoste, pentru că ne întâlnim cu acela, despre care știm, că ne iubește și că dorește să ajute slăbiciunile noastre ca un tată, care întinde mâna micuțului său fiu, pentru a-l ajuta să meargă; în fața lui Dumnezeu suntem mereu copii foarte slabi, apatici în practicarea virtuților, în fiecare clipă ne poticnim și cădem, și de aceea avem nevoie, ca bunul nostru tată să ne întindă mâna pentru a ne ajuta să mergem pe calea sfințeniei.

***Va urma***

***Sursa: Světlo, nr. 15/2005, pag. 14***

**Religia în viața publică**

Franța este martora a protestelor musulmanilor împotriva hotărârii statului pentru interzicerea purtarii în public a simbolurilor religioase în școlile de stat. Este vorba de voalurile musulmane, cu care femeile își acoperă fața. Tot astfel o călugăriță nu ar putea intra într-o școală de stat în îmbrăcămintea specifică lor sau un student cu o cruce la gât. În Germania nu de mult s-a extins discuția privind hotărârea tribunalului, că în sălile de clasă nu ar trebui să fie crucea ca semn al creștinilor. Probabil, că ne-am putea explica asta prin frica bătrânilor Europeni față de musulmanii imigranți, care poartă semnele lor religioase foarte bine expuse la vedere și ceilalți sunt dominați de frică de mulțime lor, sau poate de începerea unei tensiuni între religii. Probabil că dintr-un motiv asemănător nu s-a reușit să se introducă în constituția Europei niciun cuvânt despre rădăcinile creștine ale Europei.

Dar în zilele trecute, președintele Republicii Cehia a făcut publică scrisoarea sa ministrului de externe, în care aduce la cunoștință, că în niciun caz nu ar putea semna contractul încheiat între Sfântul Scaun, pentru că prin acest contract statul nu obține nimic de la Vatican și mai mult se obligă să păstreze în viitor drepturile Bisericii dată de legile actuale. Aici însă nu poate fi vorba de frică de musulmani. Ce poate fi în spatele acestor manifestări anti religioase? Au ceva comun?

Cred, că da. Înainte de toate vor să arate, că religia vor să o considere ca ceva personal, care nu are loc în viața publică. Argumentele laice le construiesc pe experiențele istorice și culturale din comunism în Orient și individualism în Occident. Își permit să facă, cât le permitem. De aceea o parte de vină în aceasta o au și credincioșii. În Uniunea Europeană recunosc că sunt creștini 70% din locuitori. În Cehia este vorba probabil de o treime. Dar ar fi posibil într-o societate democratică să nu se respecte drepturile unor grupuri atât de mari și chiar să-i persecute și să-i jignească, dacă ar avea o cât de mică conștiință și ar avea interes real să apere și să construiască valorile, pe care realmente le respectă?

Credincioșii nu au nevoie să se roage pentru drepturile lor. Dacă trăiesc în conformitate cu religia lor, construiesc cultura vieții și a civilizației iubirii. Introduc valorile spirituale în viața publică, și astfel construiesc bazele unei societăți funcționale. Își întemeiază familii și au copii, fără ei societatea ar muri și nu ar avea nici cine să muncească pentru pensiile oamenilor vârstnici. Credincioșii educă copiii lor pentru a deveni oameni cinstiți, onești, care respectă legile lui Dumnezeu și ale oamenilor. Fără acestea nu poate funcționa nici economia publică. Creștinii maturi simt responsabilitatea lor nu numai pentru ei și familia lor, ci și pentru Biserică și pentru stat. De aceea se angajează, pun la dispoziție capabilitățile lor și reușesc să se facă auziți în mod onest, acolo unde sunt nedreptăți și ilegalități. În mod semnificativ se îngrijesc pentru cele necesare. Acesta este principalul beneficiu al statului, din aceea, că în el trăiesc cetățeni conduși spiritual de papa.

Ultimele evenimente însă ne pun întrebări: Suntem noi realmente credincioșii convinși de adevărul cuvântului lui Dumnezeu și reușim să construim pe el astfel, încât și lumea înconjurătoare să simtă utilitatea creștinilor? Nu cumva de vină este slaba fidelitate față de Dumnezeu și atunci mai bine ne ascundem? Dacă am reuși să apreciem, ceea ce face Dumnezeu pentru noi, și să iubim mai mult oamenii din jurul nostru, să nu am împărții cu ei tezaurul credinței nu ar crește numărul nostru și influența noastră?

Da, noi suntem la rând și lumea ne așteaptă.

***Arhiepiscopul Jan Graubner. Prelegerea din 28.2.2004 la radio Proglas***

***Sursa: Světlo, nr. 14/2004, pag. 13***

**Un protestant o descoperă pe Maica lui Dumnezeu**

***Urs Keusch***

Mulți ani nu mi-a fost clar, de ce pentru papa Ioan Paul al II-lea a fost atât de importantă enciclica ”Totus tuus”, de ce a avut în stema sa M. Am considerat aceasta ca este o manifestare originală a religiozității poloneze, care îi este cu totul străină occidentalilor. Când mai târziu am început să mă ocup cu studiul învățăturii Părinților despre Maria, mi-au căzut solzii de pe ochi și mi-a fost dată o privire în splendidul mister al maternității divine a Mariei, care după sute de ani a sfințit evlavia plină de dragoste.

Am aflat într-un mod cu totul nou, că unirea de logodnă, pe care Dumnezeu o încheie cu creaturile prin Maria, este atât de mare, încât nu este posibil să o admirăm suficient și să medităm despre aceasta. Și că acolo, unde omul desparte ceea ce Dumnezeu a unit, alterează minunatul mister și este risipită putere lui de inspirație. Probabil este unul dintre motive, pentru care atâția creștini, și înainte de toate pe partea ne-catolicilor, nu trăiesc credința lor cu suficientă bucurie și siguranță.

Tocmai azi, când este vorba despre de faptul, să găsim imaginea inițială a femeii, identitatea ei adevărată și chemarea ei la co-creatoare, este o întâlnire milostivă și inevitabilă cu ”Femeia conformă cu inima lui Dumnezeu”: căci Maria este imaginea nealterată, vie, fără nici un gând fals, imaginea splendidă nealterată, pe care o are Dumnezeu despre femeie.

La o asemenea convingere a ajuns protestantul calvinist și biblist și o descrie în cartea sa *Regina cerului.* Avem aici câteva fragmente:

”Familia fără mama iubitoare este nedesăvârșită. Bisericile creștine separate, pentru care Maria de fapt nu joacă nici un rol, rămân ceva ce seamănă cu casa unui bătrân celibatar: bărbătească din belșug, dar prea puțin confortabilă, bine dotată funcțional, dar fără simțul pentru frumos și poezie.”

”Unii necatolici vin cu reproșuri, ca și cum toate aceste dogme mariane își au originea în aceea, să ne rugăm la Maria. Cică ar fi o simplă rugăciune la idoli. Și în viața mea a fost o perioadă, când gândeam astfel. Ca un evanghelic tânăr chiar am scris articole, în care o identificam pe Maria cu o zeiță babiloniană Astarte, despre cinstirea căreia a avertizat proorocul Ieremia (Ier 7,18; 44,15-17). Am avut impresia că devoțiunea mariană este doar o cinstire a idolilor, care s-a înfiltrat în creștinism în locul adevăratei întoarceri la credință.”

”Maria este în același timp un test, pentru a afla cum a înțeles creștinul Evanghelia. Aceasta nu înseamnă, că ea este personalitatea centrală a istoriei mântuirii. Nu este ea, ci Isus. Dar din modul, cum o vedem pe Maria, este clar, cum îl înțelegem pe Isus și opera sa de mântuire.”

”Efortul nostru de evanghelizare trebuie să aibă modul de lucru al Mariei. Evanghelizarea trebuie să înceapă cu rugăciune mariană și să fie pătrunsă de devoțiunea și învățătura mariană. Pentru că a evangheliza înseamnă să construiești o familie și nu poate aparține familiei, cel care nu simte prezența mamei. În afară de aceasta devoțiunea mariană joacă un rol important în conducerea copiilor la sacramente, așa cum ne învață Conciliul Vatican II. Dar cât de mulți sunt aceia, chiar printre frații și surorile lui Cristos,care nu știu că sunt copiii Mariei?

”Cu ani în urmă priveam cu aversiune la șnurul cu perle ale rozariului. Vedeam în ele șarpele, care a separat numeroși catolici de duhul adevăratei devoțiuni…. Astăzi când privesc rozariul meu, văd același șnur. Dar aceasta a devenit pentru mine cu totul altceva. Îmi facilitează să mă gândesc la coroana Reginei și la mâinile Maicii mele, care mă îmbrățișează.”

*Din Vision 2000 -3/2005*

***Sursa: Světlo, nr. 25/2005, pag. 11***

**Medalia papală de onoare pentru Anna Maguir**

Una dintre ultimele hotărâri ale papei Ioan Paul al II-lea este decorarea Anna Maguire din Londra. Străbunica de azi și-a petrecut nouă ani din viață în închisoare. Cu toate că întotdeauna a declarat că este nevinovată, în anul 1976 a fost condamnată că fiind răspunzătoare de explozia bombei IRA, care a explodat în casa ei din Guilford. Odată cu această explozie au murit cinci oameni și 54 au fost răniți. În octombrie 1989 după insistențe ale cardinalului Basil Huma, care au durat șapte ani, a fost eliberată și sentința ei a fost anulată. Anna a rămas întotdeauna mai mare decât nedreptatea, pe care a îndurat-o. În anul 2005 în februarie premierul Tony Blair cerând scuze în mod public a declarat întregul proces ca fiind o eroare judiciară. Întregul caz este păstrat pentru posteritate în filmul ”În numele Tatălui.”

Cu trei zile înaintea morții sale pe 2 aprilie Ioan Paul al II-lea acordat Annei Maguir medalia papală de onoare ”Bene Merenti”. Distincția i-a fost predată de către cardinalul Murfy O'Connor în timpul sfintei liturghii în biserica Dumnezeieștii Preasfintei Inimi, pe care cea decorată o vizitează zilnic. Este decorată pentru merite în organizarea vieții parohiale și activitatea exemplară în familie și în orașul Londra.

În timpul nedreptății, pe care a suferit-o, nu și-a pierdut demnitatea și răbdarea, se ruga cu perseverență și i-a inspirat pe toți, care au ajuns cu ea în contact. Papa Benedict al XVI-lea, în numele predecesorului său i-a mulțumit pentru toate virtuțile și meritele și exemplul unei credințe creștine vii, care s-a dăruit cu viața sa parohiei sale.

***Sursa: Světlo, nr. 25/2005, pag. 9***

**Mesajul Reginei Păcii**

"Dragi copii! Astazi sunt cu voi, in mod special, tinandu-l in brate pe Pruncul Iisus si va invit copilasi, sa va deschideti la chemarea Lui. El va cheama la bucurie. Copilasi, cu bucurie traiti mesajele Evangheliei, pe care Eu le repet de cand sunt cu voi. Copilasi, Eu sunt Mama voastra si doresc sa vi-l descopar pe Dumnezeul iubirii si al pacii. Eu nu doresc ca viata voastra sa fie plina de intristare ci sa fie traita in bucurie pentru eternitate, dupa cum spune Evanghelia. Numai in acest fel viata voastra va avea un scop. Multumesc ca ati raspuns chemarii Mele."

***Sursa: Glasnik Mira nr. 12/96***

|  |
| --- |
| Cel ce spune că e imposibil nu ar trebui să-l împiedice pe cel ce nu crede aşa ceva. - Albert Einstein |

|  |
| --- |
| Cel ce spune că e imposibil nu ar trebui să-l împiedice pe cel ce nu crede aşa ceva. - 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.***

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

**Vă mulțumim.**

Traduceri: IF

Corecturi: Mihaela Leoreanu

Claudia Boștină Oprișan

Maria Fickl