

Lumina in viata voastra

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

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

**Nr. 31/2021 din 01.08.2021**

**Din cuprins:**

**Adevărata mană a lui Isus**

**pag. 2**

**GESTURI, CUVINTE ȘI SIMBOLURI ÎN SFÂNTA LITURGHIE**

**pag. 3**

**Cristos te așteaptă**

**pag. 6**

**Vă cred**

**pag. 7**

|  |
| --- |
| „Credința nu înseamnă că Dumnezeu va face ce tu îi ceri. Credința este convingerea că El va face ce este drept.” – Max Lucado |

|  |
| --- |
| ***Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898): Ježíš a Magdaléna, muzeum v Angers*** |

**Adevărata mană a lui Isus**

***Duminica 18 de peste an***

**Cine vine la mine, nu va flămânzi niciodată**

Trezește în inima ta o dorință fierbinte, să-l găsești pe Mântuitor. Alătură-te acelora, care *s-au suit în barcă și au plecat să-l caute.* Adu-ți aminte, tot ce a făcut pentru tine, amintește-ți de minunile lui, de cuvintele lui captivante, de prietenia lui fidelă și darurile, pe care le-ai primit din partea lui. Roagă-l pe Duhul Sfânt, se te conducă întotdeauna într-acolo, unde este Domnul tău.

Isus, niciodată nu este departe de aceia, care îl caută cu sinceritate. Și mulțimea l-a găsit curând. Dar Domnul vede în inimile lor. Nu-i plac intențiile lor. Nu-l caută, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că de la el așteaptă averi pământești și confort. Visează la faptul, că au găsit pe cineva, care le va asigura raiul pe pământ, mese întinse, succes fără muncă, beciuri și hambare pline.

O asemenea neînțelegere îl rănește în mod dureros pe Domnul. Desele daruri ni le dă, pentru ca să ne aducă la adevărata credință și la viața veșnică. Cine însă vede în Isus doar un mijloc, prin care să-și ușureze viața și să evite neplăceri, nu a înțeles menirea lui și nici intențiile lui, ale înțelepciunii sale fără de sfârșit.

Până când această viață temporară ne face să uităm de viața adevărată, de viața veșnică, ne abate de la scopul real, pentru care ai fost creat. Întrebă, de aceea cu adevărată dorință de adevărata înțelegere: *Ce trebuie să fac,. ca să fac faptele lui Dumnezeu?* Domnul dă un răspuns fără echivoc: *Să crezi în acela, pe care Tatăl l-a trimis.* Să crezi, înseamnă să primești cuvântul său fără rezerve, să faci învățătura lui regulă de bază a comportamentului tău, să urmezi nu dorințele și înclinațiile tale, ci exemplul vieții sale. Crede-l pe Isus, cu nu există altă cale și alte mijloace, decât acelea pe care ți le oferă, și reînnoiește-ți hotărârea să-l urmezi, oriunde ar merge.[[1]](#footnote-1)

Imediat ce mulțimea aude condițiile și cerințele lui Isus, uită repede de binele și minunile făcute, la care au fost martori. Cer de la Domnul noi minuni. Te vom crede, dar ce ne dai? Ce ne poți arăta ca să ne convingi? Nu este demn de deplâns, când acela, care are nevoie de apărare și ajutor, pune cerințe și condiții binefăcătorului său necunoscut? Este un comportament trupesc al oamenilor. Sunt nemulțumiți, că au fost săturați doar o singură dată. Moise a săturat oamenii ani întregi. Dă ne mereu această hrană, și apoi vom crede. Aceasta însă nu este credință, ci doar un accept și satisfacție cu avantajele cerute și obținute. Nu ai vrea și tu să ai cu Isus mai curând o viață comodă, asigurată material? Aceasta este desigur exact inversul, a ceea ce Domnul pregătește pentru tine și ce are de gând cu tine. Atunci, cu ce te-ai deosebi de oamenii acestei lumi? Nu căuta săturatul fizic, ci cel spiritual.

A-l crede pe Isus înseamnă a ne deschide darului său infinit: să părăsim presupusa siguranță, care se sprijină doar pe o experiență palpabilă și satisfacție materială, și să credem în posibilitatea alteia, cu mult mai valoroasă și mai demnă, a propriei existențe; în posibilitatea să mai trăim și cu altă viață, o viață nelimitată. De aceea, ai nevoie de credință, căci această viață atât de grozavă, încât cu mintea ta nu o poți cuprinde: este viața veșnică. În acest sens poți să te bazezi doar pe cuvântul lui Isus. Tocmai de aceea, pentru a-ți facilita aceasta, Tatăl confirmă cuvântul Fiului său prin minuni și miracole palpabile. Isus a venit să te învețe, cum trebuie *să te scapi de modul de viață anterior, ca să încetezi să fii omul vechi, care aleargă după vanități înșelătoare.* Această nouă viață însă, cere o nouă hrană. Hrana promisă de Isus este realmente ceva mai mult decât hrană, este **viața însăși:** *Eu sunt pâinea vieții.* În timp ce viața biologică este închisă în sine, viața, despre care vorbește Isus, este participarea la o altă viață, viață infinită, prin care trăiește însuși infinitul Dumnezeu.

Minunile lui Isus sunt numai umbra celei mai mari minuni, cum este **dăruirea de sine însuși.** Această minune reiese din însăși esența vieții lui Dumnezeu, din infinita lui dragoste, care a acceptat, să *coboare din cer și să-și dăruiască viața lumii.* Cauți viața, care nu moare? Isus ți-o dă. Vrei să ai un viitor sigur? Ți-o oferă la el și în el.

Ceea ce trebuie să crezi înainte de toate, este deci realitatea infinitei sale iubiri față de tine. Crede în cuvintele lui: Cum nu ți-ar da toate, când ți se dăruiește pe sine însuși? Și îți oferă și mai mult decât pe sine însuși. Îți oferă ca Ajutor, pe aceia, care a fost și Ajutorul său. Ca să nu stai în fața Domnului, ca unul care nu înțelege și ca un necredincios, ca și ascultătorii săi dezamăgiți, ia-ți ca ajutor pe Mama, care înțelege desăvârșit misterul său. În sânul său feciorelnic, preacurat, Fiul lui Dumnezeu și-a pregătit locuință, în care a început acel ciclu al vieții, între Dumnezeu și om. Începutul și presupunerea conectării tale la viața în Dumnezeu este misteriosul miracol în sânul Mariei, în care ambele vieți, dumnezeiască și umană, s-au unit într-una. Roagă-o, să te ajute **să treci pragul credinței**. Ea te va introduce cel mai ușor și cel mai repede în misterul vieții, în care nu vei mai înfometa și nu vei înseta, ce leagă mintea și inima omului în așa fel, *că acest comportament este infertil.*

Domnul meu, Fiul Fecioarei Maria, la intervenția dă-mi *pâinea celor puternici, condu-mă în patria ta sfântă, la înălțimile tale, pe care dreapta ta le-a obținut. [[2]](#footnote-2)*

***Sursa: Světlo, nr. 31/2003, pag. 3***

**GESTURI, CUVINTE ȘI SIMBOLURI ÎN SFÂNTA LITURGHIE**

**ThDr. Jozef Haľko**

**SFÂNTA LITURGHIE 13. Gestul de a sta în șezut în timpul sfintei liturghii**

Dragi frați și surori.

În evanghelia citită „Isus le-a spus ucenicilor săi”, așa citim imediat, chiar în primul rând al acestei evanghelii [[3]](#footnote-3), și în ultimul rând al evangheliei, citim din nou „și nu mă mai veți întreba nimic.”

Isus vorbește, ucenicii întreabă, este în felul ei un mod de învățare, instruire, a conducerii spirituale și noi putem să presupunem, că în timpul acestui tip de comunicare între Isus și ucenicii săi, el stă în șezut. Chiar dacă la prima vedere pare că nu este vorba despre ceva, căruia ar trebui să-i acordăm o atenție deosebită, statul în șezut aici nu este o poziție pur comodă improvizată, când omul stătea o perioadă mai îndelungată, de exemplu, în timpul sfintei liturghii.

La începutul sfintei liturghii, mai ales în timpul liturghiei solemne, credincioșii stau în picioare. Despre gestul statului în picioare vom vorbi într-o parte independentă, când în timpul sfintei liturghii ne ridicăm în picioare înaintea citirii evangheliei și în același timp vom vorbi și despre statul în picioare, în diferitele părți ale sfintei liturghii.

Astăzi în continuarea explicării gesturilor, cuvintelor și simbolurilor vom acorda atenție gestului de a sta în șezut. Vom începe prin aceea, că și în viața profană, în viața cotidiană, statul în șezut nu-l percepem ca o poziție oarecare neutră. De exemplu vine vecinul sau vecina și noi îi spunem: „luați loc al noi, sau așezați-vă la noi”. Sau oamenii tineri, când doresc să fie împreună, atunci o exprimă cu cuvintele: „mergem să stăm undeva, să ne așezăm undeva.”

Sau dacă cineva ne întreabă: „aveți timp?” Deseori se răspunde: „Avem timp, atunci să mergem să ne așezăm undeva.” În gestul șezutului deci, este acceptarea ospitalității, „luați loc la noi, sau așezați-vă la noi”. Este vorba de exprimarea dorinței da a fi împreună, să se creeze o comunitate, să avem timp unii pentru alții – „să mergem să ne așezăm undeva” – am timp, și de aceea ne așezăm undeva. Aceasta este viața profană, dar evident are implicații și asupra faptului, când credincioșii se așează și începe liturghia cuvântului.

Numai din punct de vedere istoric, aș vrea să amintesc, că până în evul mediul credincioșii stăteau în picioare în timpul sfintei liturghii și din evul mediu treptat au putut să se și așeze în biserică. Însă, istoric această perioadă a fost destul de lungă, când în biserică, în loja principală, nici în lojele laterale nu au fost construite nici un fel de locuri pentru a sta în șezut. Este deci o problemă a evoluției istorice. Fapt este, că noi astăzi în anumite momente ale sfintei liturghii ne așezăm și iarăși ne ridicăm în picioare, așa se schimbă.

Ce înseamnă faptul, că într-un anumit moment credincioșii se așează? Ce exprimă prin această, la începutul liturghiei cuvântului.

Să plecăm de la faptul, care l-am mai spus despre cuvântul a sta în șezut, așezați-vă în viața cotidiană. Acela, care se așează exprimă, că și-a făcut timp, să-l asculte pe celălalt. În liturghia cuvântului, înainte de toate pe acela, care merge să citească cuvântul lui Dumnezeu. După evanghelie, să asculte explicațiile și învățăturile legate de cuvântul citit.

Prin așezarea pe scaun la începutul cuvântului lui Dumnezeu exprimăm în același timp faptul, că avem timp pentru cuvântul lui Dumnezeu și să ne concentrăm și în același timp înseamnă, că suntem împreună pregătiți să formăm o societate.

Acum, doar la nivel sentimental este diferență, doar în faptul că omul stă în biserică (de exemplu cineva vine la sfânta liturghie mai devreme), dar „a sta așezați împreună” este în sine gestul și în aceasta, că suntem mai mulți, și că deci prin aceasta putem să ne manifestăm trăirea faptului, că suntem cu toții, ucenicii lui Isus Cristos, care vine să ne învețe și că dorim ca ucenici să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.

După prima lectură urmează psalmul responsorial, a doua lectură (în timpul evangheliei stăm în picioare), predica, în timpul căreia stăm în șezut, așezați pe scaune după care ne ridicăm în picioare pentru a ne ruga rugăciune de mărturisire a credinței „Cred în Dumnezeu”.

După ce am stat așezați, am exprimat faptul că dorim să ne concentrăm. După un anumit tip de concentrare, în timpul unei deschideri pentru învățătură, după ascultarea cuvântului lui Dumnezeu ne ajută faptul, că stăm așezați, pentru a putea să demonstrăm să ne concentrăm și pentru a demonstra să privim într-un singur punct. Acest punct este amvonul, care presupune un loc special pentru citirea cuvântului lui Dumnezeu. Îi vom acorda o atenție specială data viitoare, când vom vorbi despre aceasta, ce este de fapt, cum a apărut și ce importanță are.

Despre statul în șezut avem puține scrieri, chiar în Sfânta Scriptură. Un exemplu, probabil cel mai elocvent despre satul în șezut, cel mai ascultător ucenic al lui Isus Cristos apare în întâmplarea despre Maria și Marta. Marta slujea, servea, stătea în picioare, se grăbea și Maria s-a așezat la picioarele lui Isus.

Acest stat în șezut al Mariei a fost o adevărată exprimare a faptului, că ea și –a făcut timp, ca, într-o concentrare cu maximă supunere și cu credință a ascultat cuvintele lui Isus, la picioarele lui. Și Isus în acest eveniment, într-un moment dat spune: „Maria, ai ales partea cea mai bună.” Această înseamnă, că noi, când la sfânta liturghie ne așezăm, ca și cum am intra în evenimentul Martei și am auzi, cuvintele lui Isus: „și-au făcut timp și pentru mine, așezați-vă să mă ascultați.” Așa a spus „așezați-vă la picioarele mele”, aceasta înseamnă ca și la acela, pe care îl recunoaștem ca Învățătorul, Maestrul, Răscumpărătorul nostru, care ne învață cuvintele și prin viața sa. Așezați-vă și faceți-vă timp pentru concentrarea voastră.

Aici este vorba de o persoană individuală, dar în alte evanghelii și evenimente sunt menționați mulți oameni, care l-au ascultat pe Isus și au stat în jurul lui. Isus, într-un anumit moment, chiar a spus: așezați-vă pe grupuri pe iarbă și pe pământ. Aceasta înseamnă, că nu mai este un singur individ, nu mai este Maria, în evenimentul concret, dar la mai multe învățături sunt prezenți mai mulți oameni, care stau așezați, când Isus îi învață.

De asemenea, poziția de stat în șezut ne-o putem aduce aminte din întâmplarea lui Isus când avea doisprezece ani, în templu, care stătea în mijlocul învățătorilor Legii, în timpul explicării Sfintei Scripturi și punea întrebări. A vorbi despre faptul, ce se află în cuvântul lui Dumnezeu, ce este învățătura lui Dumnezeu și în timpul ascultării, poziția a fost cea de șezut. S-au așezat nu pentru faptul ca să fie mai comozi, ci s-au așezat pentru a se concentra asupra Domnului.

„Suma sumarum” a se așeza deci înseamnă a ne concentra asupra cuvântului lui Dumnezeu, să exprimăm că avem timp pentru impulsul lui Dumnezeu și creăm o societate a ucenicilor lui Dumnezeu. Este un gest de încredere, că suntem, cum s-a spus la început, în exemplele vieții cotidiene, am ieșit să primim ospitalitatea lui Isus. El vrea să ne ospăteze cu cuvântul, în liturghia cuvântului.

Așa că voi (la această transmisiune televizată), care ne ascultați acasă și stați așezați în timpul acestei liturghii a cuvântului, nu este pentru că sunteți acasă și vă așezați comod să ascultați, ci pentru că despre așezarea omului concentrat, care se bucură, că va auzi de la Isus cuvântul, pentru viața de zi cu zi.

Așa cum am spus, acela, care stă așezat, este așezat pentru a se concentra asupra unui loc așezat mai sus, de unde va răsuna cuvântul lui Dumnezeu. Acest loc se numește amvon. Și despre aceasta vom vorbi data viitoare.

Lăudat să fie Isus Cristos.

Din sursă 22.05.2020

**https://www.tvlux.sk/archiv/play/gesto-sedenia-vo-svatej-omsi**

***Cu acordul și binecuvântarea predicatorului Mons. Jozef Haľko***

**Cristos te așteaptă**

***Monika Skawińska***

**Impresii din cartea „Patima”, pe care a scris-o mistica stigmatizată Catalina Rivas din Bolivia**

La citirea acestei cărți „Patima,” scrisă de Catalina Rivas am trăit ceva extraordinar. Cartea cuprinde consemnări ale cuvintelor, pe care însuși Domnul i le-a spus de patima și moartea sa.

După ce am citit cartea, adevărurile vechi și cunoscute îmi apăreau într-o nouă lumină. Am fost captivată de frumusețea profundă a cuvintelor lui Cristos. Mi se părea că sunt ca cineva, care niciodată nu a văzut o floare și dintr-o dată s-a trezit într-o încăpere împodobită cu sute de trandafiri, cu un miros, până acum necunoscut. Am fost ca un spectator, în fața căruia s-a ridicat cortina. Acum mă gândesc, că prin această lectură am trăit ceva absolut neobișnuit, ca și cum l-aș fi atins pe Dumnezeu însuși.

În cartea *Patima,* în afara faptului, că Domnul ne prezintă imaginile patimii sale, împarte cu noi trăirile sale, personale din aceste evenimente, din ultima cină, din Muntele Măslinilor sau ultimele clipe de pe cruce.

Datorită cuvintelor sale, am conștientizat imensul mister al Euharistiei. Întotdeauna am crezut în prezența reală a lui Isus în sfânta împărtășanie, dar cred, că nu am conștientizat deplin. Când însă am citit cuvintele sale: *Câte ore și nopți va trebui să stau însingurat în tabernacol?* – ceva s-a mișcat în mine și dintr-o dată am conștientizat: că **Euharistia este Isus însuși. Isus este plin de sentimente și dorințe. Este posibil să luăm cu ușurință acest adevăr și să nu venim la El și să petrecem în apropierea Lui în Preasfântul Sacrament un timp?**

Mi-a părut foarte rău, că noi, creștinii ne comportăm ca și cum nu am înțelege și nu am aprecia acest adevăr. S-a născut în mine dorința de a organiza în toate bisericile lumii adorația continuă, în fața Preasfântului Sacrament în așa fel, încât în biserică să fie prezentă permanent măcar o persoană, care să-l slujească pe Dumnezeul nostru, în modesta sa locuință, să-i ofere odihnă și să atenueze amărăciunea însingurării. Nu este oare obligația noastră, după ce a făcut atâtea pentru noi? Am înțeles comportamentul lui padre Pio, care nu s-a îndepărtat de Preasfântul Sacrament niciun pas.

Acum știu, că atunci când accesăm sfânta împărtășanie, nu trebuie să căutăm atât de mult norocul nostru, ci mai curând să o facem pentru bucuria, pe care o trăiește Isus Cristos, când ne sacrificăm lui deplin. Este crunt, dar mulți oameni accesează sfânta împărtășanie numai pentru aceea, ca să obțină ceva, și numai unii se gândesc, să jertfească și ei ceva lui Isus

Mulți merg la spovadă și sfânta împărtășanie, numai la sărbătorile mari. Majoritatea vieții lor o trăiesc în păcat, în moarte spirituală, fără harul sfințitor și sunt deci manipulați de forțele răului. Prin faptul, că nu accesează sacramentele, se privează ei înșiși de haruri spirituale neprețuite, fără de care omul nu poate niciodată să atingă fericirea. Sunt din păcate și unii, care accesează sfânta împărtășanie și în starea unui păcat mortal. Astfel se scufundă și mai mult, în sclavia satanei. În Sfânta Scriptură citim: *Cine deci ar mânca pâinea Domnului sau ar bea potirul Domnului nedemn … mănâncă și bea condamnarea. De aceea sunt printre voi atât de mulți bolnavi și neputincioși și mulți dintre ei au murit.[[4]](#footnote-4)*

Dintr-o dată am priceput, cât de mare este dragostea lui Dumnezeu și cât de multă nevoie are Isus de dragostea noastră. El, Dumnezeu, Creatorul a tot, ce trăiește, s-a numit pe sine însuși Cerșetorul lui Dumnezeu, al iubirii: *Dați pomană de dragoste Cerșetorului lui Dumnezeu, care tânjește după voi, vă cheamă și vă așteaptă.* După toate acestea, ce a făcut Cristos pentru noi, ce a suferit pentru noi se consideră un cerșetor, care întinde mâna după bunătățile iubirii umane.

*O, suflete iubite, dacă ați ști, cât este de ușor să-mi faceți o bucurie, să oferiți lui Dumnezeu o locuință și odihnă … Dumnezeu, care vă iubește cu o dragoste infinită, când v-a eliberat de păcat, a pus în voi harul chemării la Dumnezeu. El v-a dus într-un mod tainic în grădina minunată a bucuriilor. Acel Dumnezeu, Mântuitorul vostru, a devenit Logodnicul vostru… Acele suflete, care se adună la mine vor fi minunata grădină, în care fiecare plantă aduce altă floare, dar toate mă copleșesc cu mireasma lor. Trupul meu va fi soarele, care dăruiește viață. Unele suflete mă vor îmbucura, la altele vin, ca să găsesc locuință la ele, la altele mă voi odihni…*

Isuse Cristoase, aș vrea să fiu floarea tainică în grădina fericirii tale!

Cristos ne transmite necontenit, că această lume nu ne va da niciodată fericirea, pentru că adevărata fericire poate găsi doar acela, cine realmente și sincer s-a îndrăgostit de Dumnezeu.

Sunt convinsă, că Isus trimite și în calea vieții tale oameni, lucruri sau evenimente, care răspândesc o nouă lumină asupra adevărurilor vechi și te ajută să găsești esența și profunzimea lor. Dumnezeu, care cunoaște inima noastră, caută modul, cum să ne trezească din letargia spirituală, și face totul, ca să putem să-l putem găsi și să ne îndrăgostim de el. Este necesar doar să avem ochii și urechile deschise pentru lucrurile spirituale și să nu ne temem de efortul unei rugăciuni continue și vieții zilnice din credință.

*Din Miłujcie się 3/2004*

***Sursa: Světlo, nr. 33/2004, pag. 10***

**Vă cred**

***Preotul iezuit P. Tomas Roztworowski a fost în timpul revoluției din Varșovia, preot al stfaului principal. În anul 1950 a fost condamnat de puterea comunistă la 12 ani de închisoare. În amintirile sale, pentru această perioadă de detenție și cercetare citim următoarea mărturie, despre milostivirea lui Dumnezeu:***

La încheierea interogatoriului, care a durat 36 de ore, am fost deja atât de obosit și adormit, încât mă clătinam pe scaun și au fost momente când nu au înțeles, ce-mi spunea „Napoleon”. Mi-a fost foarte rău. În fața ochilor vedeam cea mai apropiată familie a mea. Și aici au venit asupra mea alte acuzații: „Boier putrezit, conte nenorocit, tu, iezuit fals!” A ridicat mână să mă lovească cu pumnul. Atunci mi-am amintit, că în urmă cu câteva zile, am văzut pe pardoseală câteva ghemuri de păr de femeie și agrafe. Au urmele unei schingiuiri de femeie. Au fost urmele chinuirii femeilor. Dar nu m-a lovit. Așa distrus psihic, pentru că astfel nu mi-a vorbit nimeni până acum, m-au dus în celulă. Colegilor de detenție nu le-am spus nimic.

Eram încă sub impresia acelor groaznice injurii, când în aceeași seară mi-a spus unul dintre colegii de detenție, Stanislav Prus, pe care, împreună cu alți deținuți au fost repartizați în celula mea: „Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, între patru ochi. În principiu, în detenție nu am încredere în nimeni. Am experiențe din Mauthausen[[5]](#footnote-5), unde am stat câțiva ani, și din experiența de aici, de 18 luni. Nu am încredere în nimeni, nici în preot, când îi întâlnesc aici. Dar pentru că sunteți un Rowtworowski, conte din familie nobilă și mai mult decât atât iezuit, m-am hotărât, că voi face spovada generală a vieții, la dumneavoastră.”

Într-o zi, m-au întâlnit doi oameni – două poziții: jigniri și încredere. Am văzut în acest aranjament al împrejurării mâna Providenței, acea mângâiere a Prietenului iubitor, care ca și cum mi-ar spune: „Voi permite să te rănească, dar voi avea grijă să ai parte de consolare, dar tu să te îngrijești de interesele sufletelor colegilor de detenție.

Stach Prus s-a spovedit cu mare fervoare și după această spovadă s-a bucurat foarte mult. Mai târziu ne-a povestit această trăire. În detenția de cercetare la Motokov, a fost expus unei schingiuri groaznice. L-a condamnat de exemplu la 18 zile de corecție. Aceasta a fost o celulă din izolare, într-un beci întunecos. Acolo nu era posibil nici să te așezi, cu atât mai puțin să te culci. Nu rămânea să stai doar în picioare, în apă până la glezne, mai bine spus, în propriile excremente, sau să te așezi și să te sprijini de călcâie. Toate acestea conduceau la o groaznică depresie, care l-a condus la hotărârea de a se sinucide. Dintr-o bucată de sârmă, pe care a găsit-o în celulă, și-a fabricat un ac, pe care l-a ascuțit frecându-l de pardoseala din beton și gaura urechii acului, și-a făcut-o cu ajutorul unei agrafe din bronz, pe care a furat-o din scaunul, pe care a stat la audieri. Vechea cămașa a rupt-o în fâșii și pe acestea le cosea într-o funie. Voia să se spânzure de gratiile ferestrei, când va rămâne singur, pentru a citi și semna declarația de acuzare.

Când a stat lângă fereastră și se gândea la intenția sa, plină de gânduri negre, privirea lui a căzut asupra parapetului ferestrei, unde un oarecare deținut înaintea lui a gravat inscripția: *Isuse, am încredere în tine!* Dintr-o dată, parcă i-au căzut solzii de pe ochi. A înțeles, că nu trebuie să se lase învins. A început să se roage cu ardoare. Funia pregătită a aruncat-o pe geam și se ruga, ca Domnul să-i permită să se întâlnească cu preotul și să se spovedească de păcatele întregii sale vieți. Domnul Dumnezeu l-a ascultat, și astfel și mie mi-a ridicat moralul, încrederea spirituală.

*Din Miłujcie się 2/2003*

***Sursa: Světlo, nr. 29/2003, pag. 7***

**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 Mt 8,19 [↑](#footnote-ref-1)
2. Psalmul 78 psalm responsorial. [↑](#footnote-ref-2)
3. In 16,50-23a [↑](#footnote-ref-3)
4. 1 Cor 11,27a 29b-30 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mauthausen = lagăr de concentrare, exterminare a evreilor. [↑](#footnote-ref-5)