

Lumina in viata voastra

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

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

**Nr. 5/2023 din 29.01.2023**

**Din cuprins:**

**Paradoxurile împărăției lui Dumnezeu**

**Pag. 2**

**Porunca a şaptea**

**Nu vei fura**

**Pag. 3**

**Mișcarea inimilor curate**

**Pag 5**

**Occidentul a pierdut deja jocul său?**

**Pag. 5**

**Întâlnirea cu realitatea**

**Pag. 6**

**Marea decepție**

**Pag. 7**

**Dumnezeul ascuns**

**Pag. 7**

**Paradoxurile împărăției lui Dumnezeu**

***Duminica 4 de peste an – ciclul A***

**Răsplata voastră este abundentă în cer**

Maestrul dumnezeiesc, urmat de o mare mulțime, s-a urcat pe un dea, pentru a prezenta declarația programată a împărăției sale. Dacă vrei să faci parte realmente dintre ucenicii săi, locul tău astăzi este la picioarele lui. Că să poți să înțelegi mesajul său, trebuie să-l ascuți cu inima și cu mintea, care nu sunt ocupate cu nimic altceva, fiind deschise doar cuvântului lui Dumnezeu. În ceea ce vei auzi, este nu doar infinita înțelepciune a Cuvântului veșnic, ci și experiența umană de treizeci de ani a lui Isus. Trezește în inima ta încrederea față de Maestrul tău și liniștește-te în interior, ca să nu te deranjeze obiceiurile tale de până acum, nici nimic dintre acelea, n care până acum și înainte de toate ai căutat fericirea.

Ceea ce vei auzi, va fi peste măsură de simplu, și totuși revoluționar. În spatele a tot ceea ce ești, ceea ce ai căutat și ceea ce ai făcut suflet scump, nu a fost dorința de fericire? În loc de aceasta însă nu ai găsit mai curând decepții și deziluzii? Ți se oferă ocazia unică să afli, în ce să-ți cauți adevărata fericire. Însă nu va fi nimic din ceea ce lumea de azi divinizează.

Nu te mulțumi cu faptul, că vei asculta învățătura lui Isus. Întoarce-te la ele din nou și din nou și căută adevăratul lor sens. Remarcă înainte de toate, cât de simplă și lipsită de spectacol este vorbirea lui în comparație cu propaganda zgomotoasă și invadatoare, cu care se îndreaptă spre tine propagandiștii acestei lumi. Cu ceea ce Isus începe declarația sa din program, nu sunt nici ordine, nici interdicții. Este promisiunea de bază, în care își are originea vestea lui cea bună, cel de-al optulea drum, care conduce la adevărata fericire.

Aceia, pe care Isus îi ridică acum și îi pune spre admirație, fac parte mai curând din comunitatea periferică de azi. Prezintă înainte de toate acele proprietăți și poziții, care astăzi nu se poartă. Toate mijloacele, cu care lumea de azi atacă sentimentele noastre și fantezia noastră, ne pun în față idolii inverși și alte idealuri.

Chiar dacă cuvintele lui Isus ți s-ar părea deocamdată curioase și greu de înțeles, nu te lăsa supus de deznădejde și nu pleca. Este cu adevărat cu totul altă privire, decât acela cu care ai fost obișnuit până acum. Ți se pare greu să te împaci cu faptul, că aici se dă prioritate sărăciei, modestiei și renunțarii, lacrimilor și suferinței, iubirii de pace și răbdării, și în final chiar desconsiderare, privare și persecuție? Isus nu cere aici, ca viața ta să se schimbe într-o asceză cu unic scop, din care s-a pierdut orice bucurie umană. Ceea ce îți pune în fața ochilor, este o ofertă neprețuită a unei fericiri adevărate și nederanjate de nimic. Să nu cazi pradă milei asupra acelor fapte, care deocamdată îți apar ca pierdere și limitare, dar străduiește-te dimpotrivă mai curând să apreciezi tot, ce poți obține. Garanția ofertei regești promise în realitate este însuși Isus. Dacă realmente vei elibera inima ta de dependența de avere, putere, plăcere, confort și slavă, nu va rămâne în ea niciun gol. Toate locurile eliberate vrea să le ocupe însuși Isus.

Dacă vei rezista și îl vei urma cu fidelitate, te vei convinge curând, că pe drumul, care îți este oferit aici, mergi tu însuți. Așteaptă de fapt de la tine, că vei rezista în comunitatea sa, chiar dacă *nu va avea unde să-și pună capul,* când va: *căuta ceea ce a pierit,* pentru că vrea *să se milostivească și să vindece orice boală și orice suferință,* vrea să te aibă la el, când va deplânge soarta orașului și a poporului său și va deveni ținta clevetirilor și ținta arătării cu degetul și va *suferi mult de la cei bătrâni, farizei și legiuitori,* care în final îl vor ucide. Tocmai aici însă drumul său urcă într-o fericită și infinită slavă.

Împărăția lui Dumnezeu nu este deci pentru tine, văzută ca un viitor îndepărtat. Împărăția lui Dumnezeu bate la ușa ta. Împărăția lui Dumnezeu – este însuși Domnul, care te-a ales și te trimit în numele său, să vestești mulțimilor vesta lui cea bună. Cu cât mai mult se va împlini în tine împărăția Dumnezeu, ca prin tine și cu tine să se apropie peste tot acolo, unde și oricând vei merge. Tocmai de aceea, că lumea s-a întors spre cu totul alte valori, are nevoie de aceia, pe care îi disprețuiește. Nu vor putea scăpa fără milostivire, dreptate și pace. Pot să i le aducă doar aceia, care nu sunt lipiți de profit, progresul material și personal, dar au *inima curată.* Când inima ta se va elibera total de idoli și valori amăgitoare, va fi perceptibil pentru acea, care sunt *loviți de afecțiuni, suferințe, sunt posedați și paralizați,* și tu apoi îi găsești cea mai mare bucurie a ta în faptul, *că vei manifesta milostivirea.* Cât de mare este bucuria, consolarea și beatitudinea, o poți vedea în faptul, că tocmai pentru această bucurie însuși Dumnezeu s-a coborât la noi, oamenii. Iată, cât de aproape îți este împărăția lui Dumnezeu! Nu este păcat pentru fiecare zi și fiecare oră, când te gândești și faci altceva? Alătură-te cu bucurie și disponibilitate acelora, pe care *lumea îi consideră inculți, dar Dumnezeu și i-a ales, ca să-i facă de râs pe cei deștepți,* față de aceia, care sunt *lipsiți de putere, dar Dumnezeu i-a ales, pentru a-i face de râs pe cei puternici,* față de aceia, care nu sunt *absolut nimic, dar Dumnezeu i-a ales, ca să-i îngenuncheze pe aceia, care sunt „ceva.”*

*Căutați-l pe Domnul toți smeriții pământului, care vă comportați conform puterii lui! Aveți răsplată abundentă în ceruri!*

***Sursa: Světlo nr. 5/2008, pag. 3***

**Nu vei fura**

„Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce are nevoie.” (Ef 4,28).

La fel ca toate poruncile celei de-a doua plăci ale Decalogului, şi cea de-a şapte poruncă este „nu vei fura”, valorificarea poruncii principale privind dragostea aproapelui.

Fiind copii, la catehezele care premerg prima împărtăşanie ne impregnam în inimă, că împotriva poruncii a şaptea păcătuieşte acela, care fură sau tâlhăreşte, cineva care înşeală pe altcineva, cine găseşte ceva şi păstrează, cineva care distruge ceva. Cât de valabil este pentru adulţi?

În cuvintele oamenilor de azi parcă ar fi altfel:

„Din ce-i străin nu curge sânge.”

„Cine nu fură, îşi fură propria-i familie.”

„Cei îndemânatici trăiesc din furat, isteţii din comerţ şi proştii din muncă.”

Şi astfel, pentru isteţimea şi îndemânarea însăşi am ajuns atât de departe, încât trebuie să ne păzim bine valiza când călătorim undeva. Că ne este frică să lăsăm maşina în stradă. Că născocim lacăte tot mai sigure la uşi şi gratii tot mai rezistente la ferestre.

Dumnezeu conduce omul la o altă isteţime: Nu lua ceea ce nu-ţi aparţine. Nu distruge ceea ce n-ai creat. Apără avuţia aproapelui cu aceeaşi grijă cu care o aperi pe a ta.

Porunca a şaptea apără siguranţa juridică a omului împotriva comportării arbitrare celui mai puternic şi asta nu este un lucru mic. Noul Testament a lui Isus a aprofundat-o: nu rămâne la furtul simplu – ţinteşte spre dăruirea în dragoste, aşa cum o înţelege sfântul Pavel: „Munceşte ca să ai să dai celui care are nevoie.” (Ef 4,28).

Poporul Vechiului Testament nu a cunoscut în mod absolut dreptul de proprietate: toate lucrurile aparţin lui Dumnezeu, omului îi sunt doar împrumutate. Domnul Isus vorbeşte în acelaşi sens în parabola privind talanţii. În cuvântările sale mereu atenţionează în faţa înrobirii de către avere: „Nu adunaţi tezaur pe pământ, unde îl distruge molia şi rugina …” (Mt 6,19) – „Nimeni nu poate servi la doi stăpâni – lui Dumnezeu şi lui mamonei” (Mt 6,25) – „Căutaţi înainte de toate împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui, şi toate celelalte vă vor fi adăugate.” (Mt 6,26.34). Astăzi se practică o relaţie incorectă faţă de avere, fie supraapreciere şi stocarea, adunarea ei, fie la subaprecierea ei şi desfiinţarea proprietăţii private.

Poziţia Bibliei este echilibrată, la mijloc: „Doamne nu te rog nici pentru sărăcie nici pentru bogăţie. Te rog doar pentru ceea ce am nevoie pentru viaţă – citim în Cartea Proverbelor (30,8-9).

Dacă din om va deveni un om cinstit sau hoţ, aceasta se hotărăşte deja în copilărie. Dacă copilului acasă îi sunt suportate micile furtişaguri, - când va fi flăcău mai mare, va fi lăudat că a adus acasă ceva, ce a „driblat” în mod îndemânatic în autoservire sau în atelier, - dacă aude mereu, că şi cei „de sus” se îmbogăţesc în detrimentul oamenilor, - ce poate creşte altceva din el, decât un hoţ. Şi legendele de tip Janošik, că este de fapt erou, cel care ia de la cei bogaţi şi dă la cei săraci, au dus foarte mulţi adolescenţi şi tineri la puşcărie, care au ajuns şi ei la concluzia, că au dreptul să ia, ceea ce este a lor – săracilor – cei avuţi nu le dau. Baza onestităţii creştinului şi a cetăţeanului este adevărata poziţie faţă de proprietate. Nu este adevărat, că a avea ceva, a deţine ceva, este de fapt o nelegiuire, care trebuie pedepsită prin faptul de a fi luat de la proprietar. Nelegiuire, avere rea este aceia dobândită pe nedrept, furat, prin înşelarea altora. Omul trebuie să posede ceva, să aibă ceva. Abia când are mai mult decât îi trebuie pentru întreţinerea existenţei goale, numai atunci îşi poate amenaja cu bucurie locuinţa, să-şi cumpere un costum elegant, să meargă în societate, pe scurt să trăiască civilizat – ca omul.

Acel „vai celor bogaţi” rostit de Isus se explică uneori astfel, că Domnul Isus i-a condamnat pe toţi oamenii, care au o proprietate. Nu-i aşa. Domnul se întâlnea cu oamenii avuţi. Bărbatul bogat i-a pregătit mormântul. Prietenii lui au fost nu numai cei săraci, ci şi bogaţi, care prin acea bogăţie – cu ajutorarea generoasă – îşi făceau prieteni în cer. Acel „vai vouă” a lui Isus a fost adresat bogaţilor asupritori, exploatatori, a căror inimă s-a împietrit şi ochii lor au orbit pentru nevoile aproapelui. Desigur, este un lucru fără echivoc, că simpatiile Domnului nostru aparţineau înainte de toate celor săraci, mici, abuzaţi asupriţi.

Domnul nostru nu cere de la fiecare om, să împartă tot, ceea ce are şi să rămână sărac ca sfântul Francisc de Assisi. Acesta este drumul voluntarilor. Dar Domnul nostru cere de la fiecare fără excepţie sărăcia spirituală – conştiinţa, că suntem doar administratori, nu proprietari a ceea ce avem. Că vom da socoteală de faptul, cum am utilizat averea. Că norocul nu constă în colectarea, luarea, ci în inima deschisă pentru nevoia aproapelui. Că norocul, fericirea nu este în cheltuirea şi împrăştierea, ci într-o bună administrare.

Cred, fraţilor, că această predică privind un comportament corespunzător cu avutul aproapelui şi avutul propriu este foarte necesară. Dar nu vă va folosi la nimic, dacă aici o veţi asculta doar şi doar atât. Dacă nu vă veţi conduce după ea, dacă nu vă veţi comporta conform ei.

Să ne rugăm, poate chiar aşa cum o învăţă un preot înţelept: „Bunule Dumnezeu, fă lumea mai bună – şi începe cu mine. Ca să înţeleg, că nu este înţelept să fi avid de a te îmbogăţi prin comerţ necinstit, prin a fura pe aproapele sau statul. Că hoţul şi impostorul au aceeaşi soartă: ce câştigă la avere, pierde la linişte conştiinţei şi la respectul personal. Că tu vrei, ca noi să trăim mulţumiţi şi în siguranţă. Că este mai mare bucuria de a da, decât a primi.”

**Va urma**

Autor: Ladislav Simajchl

**Sursa:** [**www.fatym.com**](http://www.fatym.com)

**Mișcarea inimilor curate**

Mișcarea „True Love Waits” (Adevărata iubire așteaptă) a apărut în SUA, în anul 1993. Unește câteva milioane de oameni tineri, care și-au făcut din viața lor prenupțială sensul vieții și o totală abținere sexuală până la încheierea căsătoriei sacramentale.

Propagatorul principal este miss America, tânăra de 22 de ani Erica Harold, care la fiecare apariție publică îndeamnă la curăția prenupțială. Mișcarea s-a extins și la soți, printre care propagă fidelitatea jurământului conjugal și refuzul anticoncepției artificiale. „Păstrarea promisiunii curăției inimii este posibilă doar datorită relației personale cu Isus Cristos și a rugăciunii zilnice.”

Mișcarea inimilor curate a ajuns și în Polonia. Propagatorul ei principal este Pr. Mieczyslaw Piotrowski, redactorul șef al revistei *Miluijcie się (Iubiți-vă).*

**Rugăciunea de consfințire**

Doamne Isus Cristoase, îți mulțumesc, că mă iubești cu dragostea, care apără de rău, ridică din cele mai mari căderi și vindecă cele mai dureroase răni. Curăță inima mea de tot răul, care nu-mi permite să trăiesc darul iubirii curate și să mă bucur de ea. Îți dăruiesc Ție, Doamne, memoria mea, mintea mea, sufletul meu și trupul meu împreună cu sexualitatea mea și promit, că voi evita conviețuirea sexuală înaintea sacramentului căsătoriei. Mă oblig, că nu voi citi, cumpăra nici nu mă voi uita la ziarele și programele de film cu conținut pornografic. Promit, că mă voi ruga zilnic, să citesc Sfânta Scriptură, să accesez în mod regulat sacramentul reconcilierii, să primesc Euharistia și să respect Decalogul comun al atracției iubirii.

Doamne Isuse, fi unicul Domn al vieții mele. Învață-mă să obțin îndemânarea controlului asupra pudicității și sentimentelor. Te rog ajută-mă, ca să evit tot, ce recheamă dependența, deci fumatul, alcoolul și narcoticele. (Mă voi îmbrăca în așa fel, încât să nu provoace pe alții și să nu genereze la ei rele cerințe.) Învață-mă să trăiesc și să mă comport în așa fel, ca în viața mea cel mai important lucru să fie dragostea. Fecioară Maria, Maica mea, condu-mă pe căile credinței la însuși izvorul Iubirii, la Isus, pentru că numai în el să am încredere și numai în el să cred. Amin.

***Sursa: Světlo, nr. 6/2005, pag. 9***

***Occidentul a pierdut deja jocul său?***

Astăzi deseori se spune, că occidentul creştinesc, care determină lumea şi e răspunzător faţă de lume, nu este realitate.

Dacă nu reuşeşte să se adreseze tuturor oamenilor şi în serviciile mari şi mărinimoase, şi pline de dragoste, să dezvolte imensele comori ale creştinismului european, ale bisericii, a omenirii europene şi a întregii lumi, dar este numai o grupare a „creştinilor” dominatori, cu respiraţie scurtă, în fond a unor oameni limitaţi şi strâmtoraţi, care în mod original vor să măsoare toate celelalte continente şi pe oameni conform măsuri lor strâmte, *atunci într-adevăr Occidentul a pierdut jocul său în istoria lumii.*  Şi biserica şi creştinismul ar trebui să aştepte, până ce după multe cotituri şi dureri ale naşterii embrioanele şi germenii lor ar începea să răsară pe pământ străin al altor lumi şi al altor regiuni culturale. Dacă un anumit fel de creştinism german nu ar fi, cum poate părea astăzi, nimic altceva decât o vânătoare încăpăţânată a poziţiilor de putere pentru propria „problemă”, în timpul căreia nimeni nici prietenii nici adversarii nu percep în profunzimea sufletului, nu ia în considerare dorinţele lor insistente, rănile sensibile şi suferinţa şi nu rezolvă din interior problemele lor, ar apărea un spaţiu gol, care ar trezi cele mai rele temeri în privinţa viitorului poporului.

***Întâlnirea cu realitatea***

*Tânărul şi vigilentul creştin trebuie să fie conştient de aceste groaznice posibilităţi, şi tocmai de aceea trebuie să se apuce de şansa sa:* să-şi găsească religiozitatea sa în contact cu aproapele. Cu aproapele, care este întotdeauna cu totul altul, chiar dacă este prieten, coleg, amic, membru al familiei. În viaţa evlavioasă orientată spre interior există pericolul, care trebuie să-l subliniem din nou, că propriul eu cu aviditatea lui de „Dumnezeu”, după un bine superior, o identificăm cu Dumnezeu. Ne pierdem după aceea în subiectivitate, în propriile sentimente şi gânduri despre Dumnezeu. Acest pericol îl vedem clar, când observăm anumiţi oameni la primirea sacramentelor: îl trag pe Dumnezeu la ei, îl absorb, pentru ca ei singuri să se înalţe, singuri să se satisfacă şi să iasă în evidenţă. Zece minute după primirea sacramentului putem vedea deja în faţa uşii bisericii din convorbirile lor – despre vecin, adversarul personal sau politic – lipsite de dragoste, modul de exprimare plin de vrăjmăşie, în timp acești aceşti „oameni evlavioşi” nici nu-şi dau seama, că şi acest, tocmai în acest adversar denigrat, denunţat sau trecut cu vederea Dumnezeu vine la ei. Dumnezeu, obiectivitatea, realitatea. În spaţiul interior al sufletului îl pot modela pe „Dumnezeu”, să-l adapteze conform cu dorinţele şi necesităţile lor. În spaţiul exterior al lumii acest lucru nu se poate realiza; *aici vine la mine imaginea lui Dumnezeu, aproapele, cu totul altcineva.*  Trebuie să-i fac faţă sau să fug (şi denunţarea şi dispreţul, şi încercarea de a-l domina şi orienta sunt numai diferitele forme de fugă în faţa întâlnirii). Dacă îi opun rezistenţă, voi ajunge în domeniul obiectivităţii. Mot à mot: acolo, unde totul este împotriva mea. Ce este mai dur decât stânca şi fortăreaţa, de care îşi sparge capul şi îşi răneşte inima. Cine îndrăzneşte totuşi să se lupte în profunzime pentru întâlnirea cu un alt om, de fiecare dată absolvă următoarea experienţă: va afla, că-l poate sfătui pe aproapele, să-l convingă, poate să-l „convertească,” dar acesta rămâne altul. Cu totul altul. Deseori se va convinge, că aproapele, şi poate fi cel mai apropiat om, propria soţie, propriul copil, cel mai apropiat coleg sau prieten de la serviciu, nu vrea să se lase convertit; îşi spune şi el cuvântul său, pune pe tapet părerea sa faţă de părerea mea, finalmente se va împietri şi consolida în diferenţa sa ca reprezentant al altor interese, fie materiale sau spirituale; ca reprezentant al altei specii umane (timp în care noi catolicii avem curajul să recunoaştem cu bucurie diferenţele  *interioare* ale oamenilor!) sau ca un om aparţinând altui popor. Am luptat vre-o dată toată ziua şi toată noaptea cu Francezii, Italienii, Olandezii, Americanii, Nemţii pentru limitarea acestei diferenţe evidente? Cel mai des suntem extrem de fericiţi , când descoperim numeroase „semne comune” – care îşi au originea de obicei în neînţelegeri sau acoperă ultima diferenţă care nu dispare – în noi şi în partenerul nostru. Când trăim această rezistenţă dură şi durabilă, pe care ne-o pune fiecare om numit aproapele nostru (dacă avem chef şi timp să-l ascultăm), eu-l nostru personal îşi manifestă excitarea şi acum se va arăta, ceea ce exerciţiile religioase nu au reuşit să schimbe: noua dorinţă de autoafirmare; supărarea, ura, necazul, deziluzia din partea contemporanului „lipsit de gratitudine”, din „meschinăria” lui, duritatea inimii, limitarea lui. Nu putem înţelege, că totul, din ceea ce spune aici despre politică, este un non sens, perversitate, barbarie? Dar ce nu înţelegem că despre ce vorbeşte aici ca despre o părere mondială, este un deşeu, o imitaţie de mult depăşită, a lozincilor combătute ştiinţific a iluziilor trecutului? Nu înţelegem că a trecut de partea seducătorilor şi a teroriştilor, bătăuşilor, care împing poporul şi întreaga lume într-o nouă şi sângeroasă aventură? Acum a penetrat prin şi pentru supărare? Nu este acesta Anticristul?

**Marea decepţie**

Şi astfel ne supărăm şi ne certăm singuri cu noi înşine. Ne întoarcem şi fugim. Şi amăgim, pentru că ne amăgim pe noi înşine. – Creştinul, cu respiraţia scurtă ar trebui să-şi ia exemplu de răbdare de la oamenii, care au alte concepţii şi alte credinţe (de exemplu în unele secte), care deseori zeci de ani luptă pentru dobândirea unui nou om. Ar trebui să ia exemplu de la unii dintre marii misionari, cum au fost primii misionari în China, iezuiţii din preajma lui Petru Ricci, care s-au pregătit doisprezece până la şaisprezece ani în faţa porţilor Chinei pentru marea lor misiune, pentru întâlnirea de bază cu oamenii care sunt cu totul altfel, cu o cu totul altă cultură. China ar arăta astăzi altfel, dacă această misiune grandioasă, care împreună cu Paul a vrut să fie pentru Chinezi Chineză, nu ar fi fost spartă de invidia şi ura altor ordine creştine, care aveau alt mod de gândire şi evlavie.

**Autor**: Friedrich Heer.

***DUMNEZEUL ASCUNS***

**Vere tu es Deus absconditus, Deus Salvator!**

Cu adevărat tu eşti Dumnezeul ascuns, Dumnezeul Eliberator (Iz 45,15)

Reuşim să înţelegem măcar un pic, că Fiul lui Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe om, încât a devenit a devenit om: Creatorului a avut un mare interes să repare ceea ce s-a defectat la creaţia sa. De asemenea, moartea Omului – Dumnezeu pe cruce o putem explica prin surplusul său de iubire faţă de noi. Dar nu reuşim să înţelegem, şi de aceasta se sperie credinţa slabă şi se scandalizează necredinţa – că Isus Cristos glorificat, încoronat după terminarea misiunii sale aici pe pământ, îşi doreşte să mai rămână cu noi, şi asta într-o formă mai umilită, mai amărâtă decât atunci în Betleem, da şi pe Calvar. Să ridicăm uşor şi cu respect voalul preasfânt, care acoperă pe Sfântul sfinţilor şi să ne străduim oarecum să cunoaştem mai bine dragostea, pe care Mântuitorul ne-a iubit până la mărire.

**I.**

Această viaţă ascunsă a lui Isus este pentru Tatăl ceresc cea mai mare prăznuire, căci Domnul Isus reînnoieşte astfel întreaga sa viaţă muritoare şi ia asupra sa, din nou umilinţa, pe care în cer nu o poate lua asupra sa. Cu câtă complăcere priveşte Tatăl ceresc spre pământ, îl vede pe Fiul său – pe care îl iubeşte ca pe sine însuşi – în starea de sărăcie, umilinţă, ascultare!

Domnul Isus a găsit modul, în care se poate reînnoi mereu jertfa calvarului: şi-a dorit, ca Tatăl său să aibă mereu în ochi actul eroic, prin care i-a donat cea mai înaltă onoare, când s-a jertfit, pentru a distruge împărăţia satanei.

Domnul Isus continuă războiul împotriva mândriei în Preasfântul Sacrament, şi o înfrânge; la fel cum nimic nu i se împotriveşte lui Dumnezeu ca mândria, tot la fel nimic nu-l slăveşte mai mult decât smerenia. Slăvirea Tatălui ceresc este deci primul motiv, pentru care, Isus este ascuns în Sacrament.

**II.**

În ascunzişul său sacramentar Domnul Isu lucrează la sfinţirea mea. – Să devin sfânt, trebuie să înving mândria şi în locul ei să absorb smerenia. Şi tocmai în Sacrament Domnul Isus îmi dă exemplul şi harul smerenie. Aici este Acela care spunea: „Învăţaţi de la mine, căci sunt blând şi smerit cu inima.” Dacă însă nu am avea altceva, decât observaţia asupra exemplelor de smerenie din viaţa sa muritoare, astăzi după două mii de ani smerenia nu ar fi altceva decât un cuvânt gol. Tot la fel am putea să-i spunem: „Dar, Doamne, nu te văd nicăieri smerit!”

Aşa că Domnul Isus este aici, pentru a răspunde la scuzele noastre şi la lamentările noastre: din tabernacol, de sub vălul modurilor sacramentale, Mântuitorul rosteşte acelaşi cuvânt: „Învăţaţi de la mine, căci sunt tăcut şi smerit cu inima.” Învăţaţi de la mine să ascundeţi faptele voastre bune, virtuţile voastre, jertfele voastre, umiliţi-vă, acesta este drumul spre mine!

**III.**

Starea „camuflajului” sacramental a lui Isus dă curajul amărăciunii noastre. Pot să mă apropii fără frică de El, să vorbesc cu El şi să-L privesc. Cine ar avea curaj să vorbească cu Isus Cristos, dacă ar apărea aici în slava sa ca pe muntele Tabor, unde apostolii au căzut cu faţa la pământ trântiţi de sfânta frică, când au zărit doar o singură rază din slava sa?

Domnul Isus ascunde aici puterea sa, de care ne-am speria. Ascunde aici sfinţenia sa, care este atât de sublimă, încât am putea pierde toată sârguinţa pentru virtuţi. Mama gângureşte cu micuţul său şi se închină până la el pentru a-l ridica la ea; la fel şi Domnul Isus cu micuţul, cu micuţii pentru a-i înălţa la sine, apoi la Tatăl. Isus ascunde aici şi dragostea sa o amortizează: ardoarea ei este atât de mare, încât ne-ar mistui: „Dumnezeu este un foc mistuitor” – ignis consumens (Dt 4,24).

Astfel este Domnul Isus, învăluit în moduri sacramentale, sprijin pentru sărăcia noastră. Oare nu tocmai pentru acest lucru, această învăluire sacramentală a Domnului este o mare manifestare de iubire?

**IV**.

Învăluirea sacramentală a Domnului desăvârşeşte credinţa noastră. Credinţa este actul duhului independent de simţuri. Şi tocmai la acest mister, simţurile nu ne sunt de nici un folos şi nu au ce să facă aici. Este un singur mister al vieţii lui Cristos, în care simţurile sunt dirijate spre o simplă tăcere. În altă parte, de exemplu la întruparea sau răscumpărarea Domnului, simţurile, sentimentele sunt active: îl văd pe Dumnezeu în chip de copil, pe Dumnezeu în chip de muritor] dar aici, în Euharistie stă în faţa lor un întuneric de nepătruns – aici trebuie numai credinţă, este în exclusivitate împărăţia ei.

Acest văl de nepătruns al ascunderii Domnului cere de la noi sacrificii foarte meritorii, sacrificiul minţii şi al spiritului: aici este necesar să crezi şi împotriva mărturiei simţurilor şi al sentimentelor, şi împotriva legilor obişnuite al fiinţei şi împotriva propriei experienţe; aici este necesar pur şi simplu să crez cuvântul lui Isus Cristos; la o singură întrebare, care poate fi pusă aici „Cine este aici?” – răspunde însuşi Isus: „Aici sunt eu.” Să cădem în genunchi şi să ne închinăm!

Şi această credinţă pură, nu depinde de simţuri şi liberă şi direct ne conduce la consensul cu adevărul, că Isus Cristos este prezent în Preasfântul Sacrament: „Ceea ce dă viaţă este Duhul, trupul singur nu înseamnă nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus, sunt Duh şi sunt viaţă” (In 6,63). Aici, sufletul pătrunde dincolo de graniţa simţurilor şi se înalţă astfel, încât zăreşte prezenţa lui Dumnezeu sub formele sacramentale, prezenţă destul de ştearsă, pentru a putea suporta strălucirea ei, şi destul de sclipitoare din modurile prea-sfinte pentru ca ochiul credinţei să nu o poată zări.

Şi mai mult! Această învăluire sacramentală este nu numai examenul credinţei, ci încurajare şi întărire pentru o credinţă smerită şi sinceră. Omul se străduieşte cu plăcere să pătrundă în adevărul oarecum umbrit, cu plăcere descoperă tezaurele ascunse, cu plăcere învinge unele greutăţi. Şi astfel sufletul, care se străduieşte sincer pentru credinţă, îl caută pe Domnul său, şi asta cu atât mai insistent cu cât ştie că este aici ascuns, ca şi Maria din Magadal la mormânt; dorinţa ei de el creşte, strigă după el strigă după el logodnica din Psalmul lui Solomon, cu bucurie oferă tot, ce are mai frumos, pentru a-l simţi în toate modurile posibile. Preasfântul Sacrament este pentru ea, ceea ce este Dumnezeu pentru cei aleşi în cer, adică adevărul, frumuseţea întotdeauna veche şi nouă, de care nu te poţi sătura nici meditând despre ea, nici privind la ea: „Mă trezesc … pentru a-l căuta pe acela, care iubeşte sufletele,” (Cântarea Cântărilor 3,2) spune un asemenea suflet. Da, Doamne, iubitul sufletului meu, nu voi înceta să te caut, până când nu-mi vei arăta faţa ta dumnezeiască!”

Şi Isus se descoperă sufletului treptat după măsura credinţei şi a iubirii lui. Astfel găseşte apoi sufletul întotdeauna în Isus un nou elan, întotdeauna o nouă viaţă, care nu poate fi epuizată. Obiectul divin al meditaţiei sale i se arată întotdeauna într-o nouă şi mai nouă frumuseţe, într-o bunătate tot mai mare] şi pentru că iubirea pe această lume trăieşte din bucurii şi din dorinţă. Preasfântul Sacrament le oferă pe amândouă dintr-o dată sufletului – hrăneşte bucuria şi dorinţa. Sufletul o consumă şi întotdeauna este înfometat de ea. Realmente – acest voal sacramental a putut să-l gândească numai înţelepciunea şi bunătatea Domnului Isus.

**Sv. PETR JULIÁN EYMARD**
**fondatorul Congregaţiei Preasfântului Sacrament al Altarului**

***Traduceri: Iosif Fickl***

***Corectura: Maria Fickl***