**Sfântul Roman**

Romanus, abbas in monte Iura

**Elaborat: Jan Chlumský**

28 februarie, comemorarea

**Poziția:** abate

**Deces:**  463

**Atribute:** călugăr cu clopoțel și lanț legat pe corp, coș cu pâine

**BIOGRAFIA**

Regulile vieții călugărești le-a învățat mănăstirea din Lyon, apoi în munții Jura și-a construit o cabană. Zilnic se alimenta cu lecturi spirituale. Mai târziu l-a căutat fratele său Lupicin și ambii, de-a lungul timpului au construit două mănăstiri, pentru ce li se alăturau tot mai mulți bărbați. Roman, sever cu sine însuși, cu alții, iubitor și amabil, a devenit abate într-o mănăstire și fratele său și mai sever în cea de-a doua.

**REFLECȚII PENTRU MEDITAȚIE**

MOTIV PENTRU BLÂNDEȚE – NU VEDEM INTERIORUL INIMII UMANE

Provenea din Burgundia, dintr-o familie săracă în Franche Comté. Din tinerețe era atras de viața contemplativă în singurătate. După moartea tatălui a plecat la Lyon, pentru ca la mănăstire, la abatele Sabin să facă cunoștință cu regulile vieții călugărești, și apoi a plecat în munții Jura. Acolo, în valea Condat și-a construit sub un mare smochin, o colibă din nuiele și zilnic se alimenta din lectura spirituală. Utiliza „Învățături pentru pustnici” scrisă de abatele Cassian și „Viața părinților în pustiu.” Medita despre viața și suferința Mântuitorului și cânta psalmi. De asemenea lucra pământul lângă locuința sa și a trăit în mod ascetic prin faptul, că postea și dormea doar foarte puțin.

Fratele lui văduv Lupicin l-a găsit mai târziu și se rugau împreună și au lucrat în bună înțelegere și dragoste, cu toate că aveau caractere diferite. Roman a fost liniștit și moderat, în timp ce Lupicin a fost sever, cu insuficientă afabilitate. Ambii își doreau să-i placă lui Dumnezeu.

Diavolul le punea piedici și genera chinuri, pentru care s-au hotărât să se mute. Pe drum însă au fost rușinați de reproșurile unei femei, care le-a oferit cazare și i-a făcut să se întoarcă. Întâmplarea despre ei a început să se extindă și consecința a fost că li s-au alăturat mai mulți bărbați. Cu timpul au construit o mănăstire, așa numita abația din St. Calude. Roman, care a fost foarte sever cu sine și cu alții, iubitori și tolerant, a devenit abate. La reproșurile privind blândețea lui, răspundea: „Nimeni nu putem vedea interiorul inimii umane, mulți au început cu zel, dar au devenit calzi, alții indiferenți au ajuns la cele mai înalte trepte ale desăvârșirii.” În anul 444 a fost sfințit preot. Mânăstirea a început să fie neîncăpătoare pentru mulțimea de interesați, așa că a mai construit una, în care abate a devenit fratele său, Lupicin. Postul de exemplu se remarca prin faptul, că nu numai că nimeni niciodată nu avea voie să mănânce carne, dar lapte și ouă aveau voie să primească doar cei bolnavi. Roman rezolva unele încălcări cu bunăvoință, nicidecum cu excomunicarea, cum insistau alții. Lupicin, cu care se sfătuia, a venit să-l ajute să înrădăcineze regual și unii nemulțumiți au plecat.

Ambii frați au contribuit la fondarea mânăstirii surorilor în Braun, unde maica superioară a devenit sora lor.

Viața lui Roman a fost însemnată cu o putere miraculoasă. De exemplu în timpul unui pelerinaj la mormântul lui Maricius a înnoptat cu alt frate într-o peșteră cu un lepros, fără teamă l-a îmbrățișat și lepra acestuia a dispărut.

Ambii abați au devenit sfinți. Comemorarea lui Lupicin este la 21 martie.

**HOTĂRÂREA, RUGĂCIUNEA**

Nu voi condamna pe nimeni, ci să învăț să mă comport liniștit și plin de iubire. Dumnezeule, Tu l-ai chemat pe sfântul abate Roman, ca să-l urmeze pe Fiul Tău în sărăcia și umilința lui, ca prin exemplul său să arate, cum trebuie să trăim în conformitate cu evanghelia; ajută-ne și pe noi, ca fideli chemării Tale să mergem pe calea, pe care Cristos ne-a arătat-o. Te rugăm pentru aceasta, prin Fiul Tău Isus Cristos, Domnul nostru, căci el împreună cu Tine, în unire cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin.

***Cu acordul autorului paginilor*** [***www.catholica.cz***](http://www.catholica.cz) ***, a tradus și pregătit pentru tipar, Iosif Fickl.***

***Corectura: Maria Fickl***