

Lumina in viata voastra

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

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

**Nr. 16/2023 din 16.04.2023**

**Trimiterea în numele lui Dumnezeu**

**Pag. 2**

**Apogeul eroismului**

**Pag. 3**

**Prinții și copii**

**Echipa – grupul**

**Pag. 4**

**Alcoolul**

**Pag. 4**

**Drogurile**

**Pag. 5**

**Cum să ne certăm?**

**Pag. 5**

**Ispita integralismului**

**Pag. 5**

**Ispita revoluției**

**Pag. 6**

**Biserica are încredere în om**

**Pag. 6**

**Societatea sfinților și a ne-sfinților
Pag. 7**

**Trimiterea în numele lui Dumnezeu**

***Duminica a 2-a pascală, a Milostivirii lui Dumnezeu***

**Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi.**

Aleșii lui Isus, care în orele patimii sale s-au împrăștiat ca *oile fără păstor,* sunt din nou împreună. Urmează-i în Sala Cinei și vei deveni martorul nesiguranței, temerilor acestora. Ușa închisă trebuie să-i separe de lumea înconjurătoare. S-au refugiat în izolare, înainte de toate de frică, dar această separare a lor este în realitate cea mai bună pregătire pentru întâlnirea care va veni cu Domnul și Învățătorul.

Este deja seară a acestei primei mari Duminici. Dimineața au auzit veștile femeilor, Petru și Ioan au văzut mormântul gol, dar nesiguranța lor continuă. Evenimentele zilelor trecute au fost șocante și au însemnat colapsul așteptărilor de până acum. Acele ore lungi de părăsire și nesiguranță sunt pentru ei perioada de meditație asupra lor și examinarea conștiinței. Ceea ce îi îngrijorează cel mai mult este temerea că l-au pierdut pe Isus. Au trăit în compania lui trei ani. Prezența lui a devenit pentru un lucru evident și necesar, încât nu-și mai pot închipui, cam ar putea trăi fără el. Nici realitatea, că nu mai este în mormânt, nu i-a eliberat de temerea greșelii. Dacă a înviat din mormânt, unde s-a dus? De ce nu s-a întors la ai săi? Mai mult decât Evreii au început să se teamă de faptul, că de această pierdere s-au făcut vinovați ei înșiși. Aceste evenimente ale ultimelor zile și trăirea cutremurului sunt prea șocante, ca si să poată să conștientizeze, că de fapt nu s-a întâmplat nimic, în afară de ceea ce a prezis Isus. Dacă nu au înțeles, că Isus glorificat este tot atât de aproape, chiar dacă nu-l vedem, că ne poate fi cel mai aproape tocmai atunci, când prezența lui nu o simțim deloc. Prezența lui Dumnezeu nu se măsoară cu sentimentele noastre.

Pentru a te uni cu încredere cu Dumnezeu, nu este suficientă apropierea lui. Și tu trebuie să te apropii de el. A te apropia de Dumnezeu înseamnă să te părăsești pe tine însuți, și aceasta este întotdeauna dureros. Dar nu te teme. Tocmai de aceea, că Domnul în acest timp îți este aproape, nu permite, ca să încerci mai mult, decât poți să suporți. În momentul oportun îți dă să experimentezi prezența sa și apoi vei cunoaște într-o lumină nouă nebănuită intențiile lui și misiunea ta.

Când s-a împlinit lecția părăsirii și a dubiilor, Domnul s-a ridicat în mijlocul celor dragi lui: *Pace vouă!*

Nu sunt de fapt aceleași cuvinte, care le-au auzit înainte cu trei zile, când își lua rămas bun de la ei? *Pacea mea o dau vouă…, nu vă întristați și nu vă temeți… V-am spun aceasta, ca să credeți când se va întâmpla…?*

Fiți liniștiți, dragii mei. Lucrarea, pentru care *ați părăsit totul,* continuă. Sunt cu voi și voi sunteți cu mine. Uitați-vă vine, eu sunt. Până la sfârșitul timpurilor, voi duce pe trupul meu însemnele regești ale victoriei mele. Au străpuns mâinile și picioarele mele, mi-au străpuns coasta mea, dar eu trăiesc. Înaintea celor trei zile v-ați gândit, că mă credeți, dar eu v-am prezis, că vă veți împrăștia și mă veți lăsa singur. Fiți cu gânduri bune. Vă aduc **iertare și pacea.** *Acum credeți?*

*Știu, că m-ați iubit și ați crezut, că am venit de la Dumnezeu. Însuși Tatăl meu vă iubește. Acea dragoste, cu care Tatăl mă iubește, este și în voi.* Trăiți acum bucuria și pacea din harul iertării și a întâlnirii cu mine din nou. Pentru această pace și pentru această bucurie am venit în lume. Veniți după mine pe urmele mele. Veți continua în aceea, ce ați văzut la mine, când ați fost cu mine. *Așa cum Tatăl m-a trimis, tot așa și eu vă trimit acum pe voi.*  Eu *am umblat și am făcut binele, alungam duhurile rele și am iertat păcatele.* Acesta este singurul lucru, de care este nevoie. Veți *căuta ceea ce a murit,* veți căuta *oile pierdute.* Veți fi distribuitorii *iubirii milostive a Tatălui meu ceresc…* Veți merge și veți preda *roadele patimii și a morții mele.* Veți *ierta păcatele, ca oamenii să aibă viață și să o aibă din abundență.*

Înțelegeți, ce v-am făcut?

Și tu înțelegi, ce a făcut Isus? Acum știi, ce l-a interesat cel mai mult, chiar dacă s-a lăsat arestat, umilit, condamnat, biciuit, răstignit, străpuns, înmormântat. A fost interesat, ca tu să ai pentru totdeauna la dispoziție tezaurul inepuizabil al iubirii milostive a lui Dumnezeu. Pentru ca toți, cei care au *păcătuit împotriva cerului și în fața lui Dumnezeu,* să poată *să se ridice și să meargă la Tatăl.* Acesta este primul lucru, care se transmite apostolilor după orele dureroase de despărțire curățitoare.

Încă sunt plini de nedesăvârșire și temeri, încă nu au știut o mulțime de lucruri și nu înțeleg, de ce nu a venit Mângâietorul, ca să le *arate totul,*  dar deja primesc împuternicire, ca să poate face, ceea ce Evreii țineau de rău în cazul lui Isus, ori de câte ori spuneau: *Ți se iartă păcatele.* Căci *cine poate ierta păcatele, dacă nu însuși Dumnezeu?* Ești martor a faptului, cum Dumnezeu ca și cum ar împărți neașteptat puterea sa dumnezeiască cu acești bărbați speriați, slabi și greșitori, doar pentru ca să aibă asigurată sursa de milostivire și să aibă siguranța, că va avea parte de iertarea Tatălui.

Îngenunchează la picioarele lui Isus și recunoaște din toată inima: *Domnul meu și Dumnezeul meu!* Nu înceta să-i mulțumești pentru darul său mântuitor al milostivirii lui Dumnezeu. Mulțumește pentru mulțimea aceea de oameni nenumărați, care au ascultat chemarea și i s-au pus la dispoziție, pentru a înmâna siguranța iertării sale. Mulțumește-i pentru mulțimea de cei care se căiesc, care au primit și la care a ajuns iertarea. Mulțumește-i pentru toată vina, care a înecat și încă va îneca în marea milostivirii lui Dumnezeu.

*Mulțumiți Domnului, căci este bun, milostivirea lui dăinuiește în veci!*

***Sursa: Světlo, nr. 13/2008, pag. 3***

**Apogeul eroismului în actul necontenit de iubire**

Sora Consolata nu suporta mediocritatea, disprețuia compromisele. Avea o voință de fier, de neclintit pentru orice renunțare și jertfă. Dorea culmile cu prețul eroismului. Acesta a fost eroismul ei și gestul necontenit. Aceasta o descoperă cuvintele, pe care le-a scris conducătorului ei spiritual (28 august 1938) care ar putea să fie testamentul surorii Consolata pentru toate sufletele, care ar dori să o urmeze.

„Tată, ceea ce, tocmai simt în mine – dorința fără margini -, este să trăiesc drumul meu micuț cu prețul eroismului. Simt, că atunci când vreau, pot: de aceea da, vreau din toate puterile mele să încep! Tot, ceea ce vreți, tată al nostru, o simt ca poruncă și obligație să trăiesc aceasta din plin în micuțul meu drum. Aș vrea să strig aceasta în ceasul morții mele, sufletelor mici din întreaga lume: - Urmați-mă! – vreau asta, da, vreau actul necontenit de iubire, de la trezire până la adormire, pentru că Isus mi-a cerut asta, și dacă a cerut-o de la mine, este de aceea, că nu sunt capabilă să-i ofer asta, chiar dacă doar în El am încredere, în el unicul.”

„Dar slăbiciunea mea este atât de mare și nu lipsește ispita. Trebuie să mă opun eu singură împotriva tuturor și să continui cu o voință puternică. Nu, nu vreau să trăiesc o viață de laș, vreau să trăiesc ca un erou, doresc aceasta din toată puterea inimii mele și voinței mele și vreau să persist în aceasta până la moarte. Isus, care din dragoste pentru mine pe cruce, merită asta, și eu din dragoste pentru El vreau să trăiesc astfel, în mod eroic.

„Dar să trăiești pe acest apogeu costă ceva, care nu place naturii noastre. Am nevoie de rugăciunile Tale, tată, ca să rezist. Și nu-mi găsesc pacea în afara acestui apogeu, am bucuria și puterea, doar în suferința pe acest apogeu. Pentru că la înălțimea aceasta, unde este însuși Isus cel Răstignit, am nevoie de jertfă neîntreruptă la fel ca de aer pentru a respira.”

„Toate cestea le văd, le simt, le înțeleg. Acesta este motivul, de ce nu mă simt bine la locul meu, până când nu voi disprețui fiecare lașitate, și poate singură împotriva tuturor, nu voi trăi micuțul meu drum, pe care îl iubesc atât de mult. O tată, rugați-vă, ca să realizez visul dumnezeiesc și visul meu. Până când nu voi face aceasta, voi fi nefericită fără sfârșit…”

În aceste cuvinte sunt cuvintele întregi ale Mariei Consolata: sufetul ei și viața ei.

*Isuse, tu ai spus: „Dată îmi este întreaga putere în cer și pe pământ.” Isuse, fă uz de această putere față de sufletul meu, fortifică-mă în actul necontenit al iubirii, ca să nu pierd nici măcar o zi. Tu poți face asta.*

*\*\*\**

*„Cine nu este cu minte, împrăștie.” Dacă nu sunt cu Isus în necontenitul act al iubirii, sunt împotriva Lui, dezintegrez.” – Două rugăciuni ale Mariei Consolata.*

***Sursa: Světlo, nr. 13/2008, pag. 5***

**Echipa (grupul)**

În grup învăţaţi să vă înţelegeţi cu oameni diferiţi. Trebuie să vă supuneţi din când în când altora. Numai sunteţi dezmierdatul mamei, sunt aici şi alţi copii buni şi mai buni decât voi.

Uneori trebuie să ştiţi să vă despărţiţi de grup, dacă vă forţează să faceţi ceva, despre care ştiţi, că nu este bine.

Un oarecare înţelept a spus, că NU este cel mai greu cuvânt din lume. – „Ai împlinit deja paisprezece ani şi încă nu ai băut nimic?” „Încearcă să tragi şi tu din această doză. Ai sentimente uriaşe!” – „Nu fi mereu prostuţ, distrează-te un pic!”

De ce ne temem atât de mult să spunem NU? Ne e teamă, că am putea fi ilari în faţa prietenilor. Că nu ne-ar mai iubi. Că nu ne-ar mai lua în grup.

Dacă aşa este, atunci acel grup nu merită prea mult şi fiţi bucuroşi, că aţi ieşit din el.

Spuneţi NU – şi imediat la începutul propoziţiei, clar şi hotărât: „NU, asta nu ne place.” – „Nu eu cred că a o forţa pe micuţa Gabriela în garaj şi apoi să fug este o mare prostie.”

Nu vă lăsaţi convinşi. Spuneţi NU şi pleacaţi. Ferm. Cât mai departe de acel grup.

Nu vă lăsaţi convinşi împotriva voinţei voastre, pentru fumat sau băut, pentru droguri. – „Doar fumează toţi” vă vor spune. Nu-i adevărat. În fiecare an fumează tot mai puţini oameni. „Doar poţi înceta oricând!” vă vor spune.

Nu-i adevărat. Cu cât fumezi mai mult timp, cu atât mai greu e să încetezi. Mai bine să nu începi. Şi dacă ai început, încetează imediat, acum. Următorii şaptesprezece ani de viaţă aveţi nevoie de a demonstra ceva în viaţă, nu să tuşiţi.

**Alcoolul**

Este destul de greu să mergi la o cină, unde vă vor oferi bere, aperitive şi vin, şi de fiecare dată să refuzaţi: „Nu, mulţumesc, beau un nectar.” Aşa că mulţi oameni vor spune mai curând: „Păi bine, numai un pahar,” şi când golesc paharul: „Păi, încă unul.” Şi în final consumă câteva ore aceasta, ca în final să facă cunoştinţă cu încredere cu cel mai apropiat vas WC.

Alcoolul este drog şi ţinteşte direct circuitul dumneavoastră sanguin. Repede începe să influenţeze creierul, aşa că încetează să mai fie băţos şi începe să fluture. E ceva super, veţi spune. Nu chiar. Vă împinge la lucruri, la care treji, nici nu v-aţi gândi.

Alcoolul facilitează sentimentele. Dacă aţi fost mulţumiţi şi veseli, până aţi băut, acum veţi scăpăra numai un moment de buna dispoziţie şi veţi fi numai o glumă. Numai că după aceea efectul încetează, vă va fi rău, şi vă veţi întreba singuri, dacă acea beţie a avut vre-un rost.

De aceea refuzaţi alcoolul în mod energic: „NU! Mulţumesc. Acest gust nu-mi face bine.”

**Drogurile**

Având în vedere că aţi ajuns cu lectura până aici, trebuie să fiţi atât de inteligenţi, încât să nu vă lăsaţi convinşi pentru consumul de substanţe hipnotice. Dacă cineva vă oferă oricine, oriunde şi oricând orice fel de lucru, fie el şi foarte puţin dubios, refuzaţi IMEDIAT şi dispăreţi de acolo.

Nu rămâneţi acolo nici măcar să reflectaţi despre asta. Şi spuneţi acest lucru cuiva. Prin aceasta puteţi salva viaţa vre-unui prieten sau coleg. Şi dacă vă mai perforează viermele ispitei, reţineţi aceasta:

* Aveţi doar un singur trup, şi acesta trebuie să vă reziste toată viaţa.
* Drogurile vă vor agita sentimental, veţi învăţa mult mai greu şi vi se diminuează capacitatea de autoapărare a organismului împotriva oricărei boli.
* Drogurile miroase a poliţie şi tribunal.
* Drogurile nu soluţionează problemele, ci le creează
* Prizarea substanţelor toxice este un pericol de moarte.

Dacă încercaţi, într-o săptămână puteţi muri.

De aceea refuzaţi energic: „NU. Eu am crezut că sunteţi un bun grup şi nu o turmă de viţei: Aşa că voi rezista fără probleme şi fără voi.”

**Cum să ne certăm**

Nu-ţi ascunde concepţiile tale, ci liniştit, nu enervat, exprimă-le: „Eu văd lucrurile aşa şi aşa, dar pot greşi.”

Căutaţi înainte, în ce vă înţelegeţi şi de abia după aceea gândiţi-vă la diferenţe.

Nu schimbaţi argumentările cu jignirile.

Păstraţi linia temei alese – nu vă încurcaţi în contradicţiile altor probleme.

Fiecare are dreptul să-şi explice punctul de vedere. Ceilalţi sunt obligaţi să asculte şi să se gândească la argumentele acestuia.

Dacă constataţi, că greşiţi, recunoaşteţi aceasta. Partenerii vă vor aprecia pentru aceasta, pentru că ştiu, cât este de greu.

Prietenii adevăraţi din când în când mai sunt invidioşi şi geloşi, dar niciodată nu se lasă stăpâniţi de asemenea sentimente. Invidia nu conduce nicăieri, doar otrăveşte.

***Ispita integralismului***

Biserica romano-catolică păşeşte în secolul douăzeci într-o nouă epocă a lumii. Devine realmente catolică, atotcuprinzătoare şi în gândirea şi comportamentul ei. Această ieşire din micile poziţii europene este legată de multe crize de creştere. O serie dintre ele se manifestă „numai” pe câmpul altor continente. Unele le simţim cu durere în mijlocul Europei, ca de exemplu tragedia preoţilor muncitori francezi din anii 1942 până în 1954. Tânărul creştin ar trebui să aibă respect faţă de această dezvoltare, ar trebui să ştie, că creştinul, care nu ia asupra sa suferinţa, jertfa, persecuţia şi sărăcia şi în biserică, se elimină singur din dezvoltare, eliminare care întotdeauna aduce cu sine dureri, elimină din viaţa, care se maturizează în jertfe. Cine nu primeşte acestea, cu vigilenţă şi în frica lui Dumnezeu (a nu se confunda cu firac faţă de oameni), cu entuziasm şi deseori cu frica în inimă, cade pradă ispitei integralismului sau a „revoluţionismului”. Integralistul trece cu vederea cu istoria lumii partea condiţionată a biserici (şi rana în coasta ei): pentru el totul este desăvârşit, perfect. Şi arde de indignare, când vede, că viaţa merge înainte, că şi în Biserică există progres, dezvoltare, că există şi în sânul ei contadicţii autorizate – pe care nu le poate recunoaşte, pentru că vede în fiecare autocritică creştină atac la adresa Bisericii. Integralistul este omul plin de strâmtorări, nu are curajul să recunoască greutăţile sale şi crede, că trebuie să le învingă ca pe un „rău”. De aceea apără autoritatea înţepenită şi strâmtă. Biserica este pentru el puterea deplină asupra trupurilor şi sufletelor. Omul care gândeşte altfel este pentru el un rebel. Se consideră „deţinătorul întregului adevăr” şi acest adevăr este pentru el static, „veşnic”. Nu înţelege, că este radiantă, vie, că se dezvoltă, că nu este un tezaur închis nici victimă de război, cu care este înarmată o fortăreaţă – Biserica – pentru a supune popoare şi timpurile „domniei sale victorioase şi neschimbătoare”. Gândirea şi simţirea integralistului este de obicei vopsită platonic maniheistic: pe de-o parte vede numai ceea ce este „veşnic” şi „neschimbabil”, ceea ce este „unic”, pe partea cealaltă, separat de o prăpastie, se află „lumea rea” şi „materia de joasă speţă2, răul, care există în tot ce este temporar, „pământesc”, „stricat”. El singur apără drepturile şi poziţiile Împărăţiei lui Dumnezeu, oponenţii lui sunt servitorii diavolului şi aduc stricăciunea în Biserică. Integraliştii au implantat Bisericii în ultimii o sută cincizeci de ani răni grele, atât interioare cât şi exterioare, pentru că în mod scrupulos au încercat să evite faptul, ca Biserica să cunoască timpul şi posibilităţile sale pozitive.

Autor: Ladislav Simajchl

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

***Ispita revoluţiei***

Dacă integralistul se consideră paznicul celor „veşnice” şi „sfinte”, pe care numai el este capabil să le vadă în Biserciă, „revoluţionarul” observă aproape numai ceea ce este temporar. Îşi răneşte inima şi creierul cu neajunsurile timpurii în Biserică (nu însă în sensul bun, cum trebuie să facă orice bun creştin,, care împreună cu Biserica se sacrifică şi împreună cu ea creşte) şi crede, că poate să învingă totul cu acţiunea, rapidei transferări, cu un nou curs în Biserică, prin adoptarea unui sistem filosofic condiţionat de timp. Tragedia rebelului şi a reformatorului eşuat îşi are originea în această lipsă de răbdare, în lipsa de răbdare cu sine însuşi, cu Dumnezeu, cu sine aproapele. Ar vrea să facă totul singur. Nu reuşeşte să înţeleagă, că de fapt Biserica este aici pentru toţi: pentru „integralist” cât şi pentru urmaşul ardent al reformelor, pentru cel care ezită şi pentru acela, care se îmbie în faţă, pentru bătrânul statorinic, care luptă insistent pentru dezvoltarea interioară a vieţii în forme noi, şi pentru tânărul inert, care din dorinţa unei cariere şi din nesiguranţă devine reacţionar, un „mergător înainte liniştit” şi un târâtor; pentru ţăranul care a stat profund ancorat în vechile tradiţii păgâne ale Europei secolului zece sau ale Indochinei secolului douăzeci; pentru intelectualul din Paris şi pentru înţeleptul cult din India; pentru oameni cu mentalităţi politice de „dreapta” sau de „stânga” . Biserica este pentru toţi şi se oferă tuturor. Fiecare are posibilitatea să se dezvolte în ea cu toate capacităţile, ispitele şi harurile sale. Tocmai în această varietate şi contrarii, *Biserica se arată a fi mama oamenilor*  şi papa, Sfântul Părinte, ca Pontifex maximus; ca un constructor de poduri, care se străduieşte neîncetat să învingă şi să îndepărteze contradicţiile, să salveze şi să răscumpere diversitatea oamenilor şi timpurilor diferite; în timp ce în libertatea, pe care omul a obţinut-o, este păstrat totul, ce este dat de natură. „Omul vechi” trebuie să fie schimbat. *În timpul schimbării însă se păstrează toate structurile şi elementele esenţiale.* Nu este un număr de magie, cei *procesul vieţii crescânde.*

***Biserica are încredere în om***

Tânărul creştin trebuie să ştie deci, că este chemat într-o asemenea Biserică ca şi colaborator, ca şi creator. Ca un membru real, care împreună cu Biserica sacrifică, gândeşte şi tratează. Îi este *încredinţată* formarea Bisericii în timp, la fel ca şi formarea omenirii. Şi Biserica are încredere în om, în aşa manieră, în care nu o face nicio altă instituţie pe lume. Are încredere în victoria minţii asupra naivităţii, în puterea minţii şi a harului. Are încredere serioasă şi cu convingerea, că slăbiciunea, ba chiar şi păcatul pot fi bune la ceva. Felix culpa: omul, această fiinţă slabă, firavă, accesibilă tuturor ispitelor şi căderilor, este chemat la faptul, de a deveni neîntinat, sfânt, asemănător lui Cristos.

***Societatea sfinţilor şi a nesfinţilor***

Cine se deschide vreodată realităţii misterioase a stelelor noaptea, susurului din profunzimile universului, furtunelor atomice de pe cerul întunecat, aceluia poate îi vine ideea, că sunt de fapt furtunile mulţumirilor, a laudelor fiinţei, a realităţii, a vieţii, pe care milioanele de păcătoşi ale tuturor timpurilor le emit către Dumnezeu. Că sunt forţele personalităţilor lor, eliberate pentru viaţa veşnică. Au început ca şi existenţe îndoielnice, dubioase, contradictorii undeva pe scările anticelor metropole (ca şi Pavel), sau ca predicatori vanitoşi şi înfocaţi, ca desfătător (juisor) senzual (ca Augustin), ca prostituatele (cum au fost două prostituate din arborele genealogic a lui Crisots şi marea lui prietenă, Maria Magdalena). Au trăit ca servitoare (ca Notburga din Tyrol), ca portari „ai mânăstirii” (ca Bavor Konrad din Parzham), ca militari, regi, directori de bancă, muncitoare însingurate şi ca şi copii. Secolul nostru este secolul copiilor sfinţi. Deseori a fost accentuat, că fiecare epocă îşi are sfinţii ei, care sunt chemaţi la aceia, ca să vindece această epocă de rănile deschise, nevăzute. În gospodăria comună a omenirii, în lumea noastră alături de mii de infractori tineri, care-şi nenorocesc vieţile lor, fraţii şi surorile sfinte, pregătite pentru ajutor. Sfântul este fratele fiecărui om. Se străduieşte să ajute pe fiecare, pentru ca acesta să trăiască mai bine.

***Marele bilanţ al viitorului***

A trăi. Să-ţi trăieşti viaţa. „Să trăieşti mai bine”. Da, să trăieşti mai bine. Aceasta este în ziua de azi dorinţa comună, prima şi ultima a tuturor oamenilor. A celor trei grupe de oameni, despre care am discutat. Asta o doresc aceia, care, se cară doar. Aceasta o doresc aceea care doresc să schimbe lumea şi omenirea. Să trăieşti mai bine. Toţi oamenii îşi doresc aceasta. Justificat luptă astăzi toată omenirea pentru un standard de viaţă mai ridicat. Milioane de oameni se trezesc. Justificat nu recunosc, că veşnica soartă a oemenirii trebuie să fie să cadă în munca de rob astfel, încât nu-i mai rămân forţe pentru o viaţă decentă a unui om. – Dacă înţelegem bine, este o mare alianţă mondială, în care, pe baza comună a drepturilor omului se poate întâlni creştinul tânăr cu popoarele care se tezesc, cu oamenii din toate rasele, culorile şi continentele. Dacă aceasta nu o înţelege europeanul tânăr, alţii se vor apuca de formarea viitorului omenirii – şi creştinului nu-i va rămâne decât să se închidă în ghetoul său sau ulterior să se asemene, adapteze, aşa cum, din păcate se întâmplă de multe ori, în ultimele secole. Creştinul se aciuia ca un întârziat sub formă de adaptare, care se potrivea cu multele sensuri în dezvoltare, putând fi dirijat altfel, dacă creştinii ar fi înţeles înainte semnele timpului.

***Marea diferenţă***

Această triplă concordanţă, în strădania de viaţă, un standard de viaţă mai ridicat, o viaţă mai bună, înseamnă totodată şi o triplă diferenţă. Omul primei grupe este pregătit să ia asupra sa mari sacrificii ( în creaţia sa ştiinţifică, politică, socială), pentru a crea din propriile puteri o viaţă mai bună şi un standard de viaţă mai înalt, iminent lumii. Este ferm hotărât să-şi construiască propria lui casă în lume, în societatea oamenilor independenţi. În cele mai isteţe presupuneri este uneori neliniştit: această eliberare a vieţii nu va acţiona finalmente împotriva vieţii? – Mai puţin neliniştit se pare a fi omul din a treia grupă. Se cară cu el. „Oricum se va termina rău”. („Deci să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri.”) „Oricum o să reuşească.” („Deci să mâncăm şi să bem cu mai multă veselie, pentru că oricum o să reuşim să ieşim din asta”.) Prima şi a treia grupă îşi închipuie viaţa, viaţa mai bună, un standard de viaţă mai ridicat în fond ca viaţa din propriile puteri, care o poate atinge cu mijloacele, pe care le oferă lumea. Creştinul spune cu plăcere şi superficial despre acest fel de viaţă că este „materialistă”. Aceasta este deseori greşit, pentru că se amestecă aici şi se condamnă deseori lucruri foarte deosebite. „Materialistul” desemnează deseori cineva, care se gândeşte doar la propriul eu, egoistul, omul desfătărilor, care se ocupă de lucruri josnice. Aceasta este valabil pentru foamea de viaţă a oamenilor, nu este însă valabil pentru dorinţa esenţei celei mai profunde a celor mai importanţi reprezentanţi a cel puţin primei grupe. Aceşti oameni ştiu foarte bine, ce înseamnă munca pentru aproapele, pentru omenire, şi au şi ei ca şi oameni culţi, intelectuali, cercetători o cultură spirituală diferenţiată.  *Creştinul nu trebuie să-şi uşureze confruntarea cu aceşti oameni.* Tocmai de aceea, că este chemat pentru aceea, să fie „uşor”, relaxat, liber în interior şi să „uşureze” lucrurile aproapelui, ceea ce înseamnă, să-l scape de cârcei şi să elibereze energia lui fizică şi spirituală, nu are voie să-şi uşureze lucrurile.

Autor: Friedrich Heer

**Traduceri: Iosif Fickl**

**Corectura: Maria Fickl**

 **Așteptăm sugestiile, criticile și comentariile Dumneavoastră, la adresa de e-mail:** **monimex\_f@yahoo.com** **Tel.: 0722 490 485**

***Dacă aveți adresă de e-mail, puteți să o transmiteți și vi se pot trimite pe e-mail aparițiile acestei Foi Parohiale și anexele acesteia.***

***TOTUL ESTE GRTUIT!!!***