**ÎMI ESTE RUȘINE SĂ SPUN PĂCATELE MELE PREOTULUI**

**Mons. Josef Haľko**

Nu-mi face plăcere să merg la spovadă. Este neplăcut să spun păcatele sensibile preotului. Se poate face ceva cu aceasta?

Dragi prieteni, înțeleg în totalitate problema, când cineva spune „mi-e rușine să spun preotului păcatele mele.” Pentru a da răspuns la această întrebare este necesar să ne spunem în primul rând, cine este de fapt preotul.

Preotul este omul, care s-a hotărât să-l urmeze pe Isus pe calea chemării la preoție. Acela, care într-un anumit moment al vieții sale trebuie să ia o hotărâre crucială, că va merge să studieze timp de șase ani în seminar și acolo se va pregăti, pentru a-i ajuta pe oameni pe drumul cu Isus Cristos, urmându-l pe Isus Cristos, și împreună cu el în împărăția cerului. Căci aceasta o înțelegem astfel, că această viață a noastră pământească este sala de așteptare, anticamera faptului, a ceea ce vine după el, când ultima noastră suflare pe acest pământ va fi prima suflare a noilor născuți, a noii vieți veșnice. Este foarte important, ca pe acest drum să avem posibilitatea să ne curățim mereu de păcatele noastre.

Poate ați auzit deja întâmplarea a doi băieți, care se grăbeau spre școală. Trebuia (*să ajungă)* să se îmbarce în autobuz și alergau pe un câmp cu noroi. Unul dintre ei la fiecare câțiva pași își ștergea noroiul de pe teniși. Altul alerga și striga nu avem timp, nu avem timp! Întrebarea test este, cine a reușit să urce în acel autobuz și cine nu?

Acela, care din timp în timp se oprea, pentru a-și șterge noroiul de pe teniși. Pentru că acela, care nu făcea acest lucru, în final avea picioarele atât de grele, încât nu a mai putut merge mai departe.

La fel se întâmplă și în viața noastră. Avem nevoie să ne curățim cu adevărat de păcatele noastre. Căci, dacă e să spunem așa, se vor scrijeli pe noi, atunci la un moment dat se poate întâmpla, că nu vom mai ști să mergem mai departe în maturizarea noastră spirituală.

Și pentru acest serviciu, de eliberare de păcate, Dumnezeu ne trimite preotul, care în seminar, timp de șase ani de studiu și viață spirituală s-a pregătit pentru, ca odată să preia răspunderea acelora, care vor conduce oamenii la Isus Cristos. Parte componentă a chemării la viața de preoție și pregătirea pentru chemare la preoție este și pregătirea pentru slujirea de confesor, pentru conducerea spirituală. Spovada înseamnă că preotul este la dispoziția oamenilor, pentru ca, dacă în mod sincer, cu regret, își recunosc păcatele, să-i învețe, pentru că el, preotul este în scaunul de spovadă ca învățător și medic, apoi să le dea dezlegarea.

Preotul este judecător în scaunul de spovadă și pentru aceea că judecă, dacă regretul pentru păcate este realmente sincer. Sinceritatea acestui regret se manifestă de exemplu în aceia, că atunci când omul spune, că vreau să mă eliberez de aceste păcate și în viitor nu vreau să mă comport astfel. Ar fi fără sens, dacă cineva s-ar spovedi de păcatele sale și în același timp să-și spună, că ar dori să le comită mai departe (*pentru că îi place, pentru că nu dorește să renunțe la ele).*

Preotul este legat cu un foarte strict și absolută tăcere al secretului spovezii. În nici un caz, niciodată și în nicio împrejurare, nici cu prețul morții, nu are voie să trădeze nici păcatul nici păcătosul. În acest sens al cuvântului, îl reprezintă pe Cristos, care vindeca, care deschidea ochii orbilor, surzilor urechile, care i-a făcut pe șchiopi să umble. Și care i-a atins pe cei paralizați, ca prin însănătoșirea din paralizia lor să poată să trăiască o viață decentă pentru Dumnezeu. Prin enunțarea propriilor păcate în fața altei persoane, omul se eliberează de aceste păcate. Și cel de-al doilea om, preotul confesor, ajută omul care se confesează, ca să se obiectivizeze, dacă păcatele sale le percepe în mod corespunzător, și după caz cu alte întrebări.

Aici trebuie să mai adăugăm, că spovada nu este cotrobăirea prin detalii. Spovada se referă la faptul, ce este esențial în acele păcate pentru ca preotul să poată da un sfat adecvat. Nu sunt detalii pe care este nevoie să le analizăm oarecum foarte profund. Este interesant, că și psihoanalistul Carl Gustav Jung, care el însuși a fost calvinist, a considerat sfânta spovadă ca ceva foarte, foarte benefic și pentru psihicul uman. Și laudă în special confesorii iezuiți pentru imensa slujire, acelora pe care-i spovedesc.

Apogeul sfintei spovezi și imensului dar al milostivirii lui Dumnezeu este, când preotul se roagă cuvintele dezlegării și spune: „Eu te dezleg de păcatele tale în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.” Dezlegarea este o repornire spirituală. Pentru trecut este iertarea păcatelor iar pentru viitor este un har special ajutător în lupta pentru ispita la păcatele, pe care omul le-a recunoscut cu sinceritate, și cu hotărâre de a se îndrepta.

Evident, spovada trebuie să fie liberă, nimeni și nici în vreo împrejurare nu poate fi forțat să se spovedească. Dar este iarăși evident, că Biserica ca mamă și învățătoare, care intermediază harul lui Dumnezeu și posibilitatea sau dreptul de a spune, că minim odată pe an fiecare creștin catolic are obligația să se spovedească. Căci și Sfânta Scriptură spune, că cine ar spune despre sine, că nu are păcate, în acela nu este adevăr, cu toții avem nevoie să le cerem iertare acelora, care sunt în jurul nostru, pentru că în comportamentul nostru față de ei am păcătuit. Cu toții avem nevoie acel imens har, când Dumnezeu ne spune: eu îți dăruiesc iertarea, și din nou noroiul acela de pe teniși îți este șters poți din nou merge cu ușurința omului, care merge cu Cristos și în Cristos spre Dumnezeu. Așa că nu vă rușinați să vă recunoașteți păcatele voastre în fața preotului, pentru că preotul este legat cu discreție și secretul spovezii. Ca judecător, preotul și învățătorul ne ajută să ieșim din scaunul de spovadă curățați. Și cât de multă nevoie avem de aceasta, cred că realmente nu trebuie să convingem pe nimeni.

*Preluat din ciclul din cicluri de discursuri „A teraz čo?“ (Și acum ce?) de pe paginile* [*https://.tvlux.sk/archiv/plaz/25776*](https://.tvlux.sk/archiv/plaz/25776)