**Sf. Vasile cel Mare (și Grigore Nazians)**

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus

**Comemorarea**: 2 ianuarie

**Poziția:** episcop și învățător al Bisericii

**Deces:** 379

**Patron:** al călugărilor orientali

**Atribute:** cărți, model de biserică, porumbel, craniu: este reprezentat ca episcop al ritului oriental: cu un micuț cerșetor la picioare, altădată ca un călugăr sau pustnic

**BIOGRAFIA**

Vasile s-a născut la Cezarea în anul 330. A fost cult, excela în virtuți. A trăit o viață de pustnic, a conceput regulile mănăstirești, mica și marea călugărie, care a devenit baza vieții monahale în Orient.

După sinoadele bisericești, la care a participat la Constantinopol, i-a fost atribuită sfințirea de preot și în anul 370 a fost numit episcop în orașul natal. Și-a dorit ca, toate comunitățile călugărești să fie în contact cu mediul înconjurător și să participe la exaltarea vieții religioase, culturale și sociale a mediului înconjurător. După regulile lui călugărești se conduc până astăzi majoritatea călugărilor orientali.

Cu Grigore a trăit pe teritoriul Turciei de azi și au fost numiți „luminile Capadociei.”

**REFLECȚII PENTRU MEDITAȚIE**

CÂND PLANURILE LUI DUMNEZEU AU PRIORITATE

Mărimea și milostivirea lui Dumnezeu, amintite ieri cu privire la Maica lui Dumnezeu, sunt astăzi redesenate în alți slujitori și personalități conducătoare ale poporului lui Dumnezeu, care sunt doi episcopi din sec. IV. Începem la sf. Vasile

Provenea dintr-o familie de 10 copii, din părinți sfinți, Vasile senior și Emélia (comemorare 30.5). Nu numai Vasile jr. (cel Mare), ci și doi frați ai lui au devenit episcopi și sfinți. Sfânta a fost declarată și sora lor. Părinții sfinți – copii sfinți. Dintr-o familie de doisprezece membri șase sunt beatificați. Dacă nu s-ar spune mai multe, deja în această mică statistică este ascuns răspunsul la întrebarea, în ce constă problema, că astăzi atât de mulți copii se îndepărtează de părinți și o mulțime de familii se destramă.

În familie, la Vasile s-au străduit a imita iubirea lui Dumnezeu. În familiile, care se destramă, efortul de a fi ca Dumnezeu nu înseamnă efort pentru a imita dragostea lui, ci punerea ființei proprii și a intereselor sale în locul lui Dumnezeu și a intereselor lui Dumnezeu. Și atunci ne mirăm, că se întâmplă cu noi, asemănător ce se întâmpla constructorilor turnului din Babilon? Răsturnarea ierarhiei valorilor aduce răsturnarea rezultatelor. Acestea sunt atât de diferite de acelea pe care Dumnezeu le-a programat. Dar dacă ne îndreptăm către o privire critică, atenție! Nu a planificat Dumnezeu pentru adevărata lor îndreptare și rugăciunile noastre pentru ei? A planificat exemplul nostru? Nu a planificat Dumnezeu mărturisirea noastră fericită, nu a luat în considerare și cuvintele mele, pentru ca ei să-l cunoască, așa cum a luat în considerare, pentru mântuire o mulțime de suflete și cu sfinții pomeniți astăzi, Vasile și Grigore?

La educația lui Vasile cel Mare pe lângă părinți a contribuit și o altă sfântă, bunica lui Makrina (com. 14.1). El însuși a scris mai târziu: „Mă mândresc cu faptul, că a păstrat în mine și am dezvoltat învățătura despre Dumnezeu, pe care am primit-o de la mama Emélia și bunica Makrina.” Tatăl lui, renumit jurist și profesor de retorică în Cezarea i-a imprimat bazele formării științifice și i-a dat o solidă educație părintească. Vasile a continuat la facultate în Constantinopol, cu cei mai renumiți profesori și vorbitorul Libáni. Apoi a plecat să-și desăvârșească educația sa la Atena, unde s-a întâlnit din nou cu Grigore Nazians și unde din interese comune s-a aprofundat foarte mult prietenia lor. Se îndemnau reciproc și se consolidau, în dorința să fie creștini desăvârșiți.

Reamintirea importanței alegerii bunilor prieteni o găsim și în examenul de conștiință. Părinții ar fi trebuit să știe, cu cine se întâlnesc copiii lor, și să știe să-i sfătuiască și să-i conducă în așa fel, încât ei înșiși să reușească să deosebească, ce îi place lui Dumnezeu și ce nu, ce-i amenință și ce este în avantajul nostru. Exemplele celor prăznuiți astăzi arată, că este posibil.

După studii, Vasile a plecat pe calea unui jurist de succes. Însă de munca captivantă din sălile de judecată s-a săturat și la sfaturile evlavioasei surori Makrina (com. 19.7), să se străduiască să valorifice capabilitățile sale pentru un țel mai înalt. Cu ajutorul Duhului Sfânt și să se orienteze spre studiul teologiei și prin suprasolicitare să consolideze viața sa în sensul bun și adevărat. Nu învăța doar la școală, ci și în timpul vizitării mănăstirilor și a pustnicilor, unde foarte mult l-a captivat asceza lor și viața de rugăciune. După o călătorie de doi ani și-a amenajat propria sihăstrie, nu departe de mănăstire, în care a trăit sora lui împreună cu mama sa. La invitat la sine și pe Grigore de Nazians, se rugau împreună și trăiau o viață ascetică în apropierea fluviului Irida. Au început să li se alăture alții și Vasile, de aceea a început cu construcția mănăstirii.

Conform mărturiei lui Grigore a început să semene cu un cadavru, când în timpul postului doar cu pâine, plante și apă, pe lângă veghea de noapte în rugăciune își înmulțea munca fizică epuizantă la construcția mănăstirii. Un model astfel poate conduce la critica „munții”. Dar o adevărată privire este cu totul alta. Dumnezeu se uită la dorința inimii și din acest punct de vedere este aici modelul inimii, care din dragoste pentru Dumnezeu și pentru oamenii, pentru care Isus a murit, hotărâte pentru orice fel de efort. Să nu ne spunem „Dumnezeu nu vrea cutare sau cutare”, ci să ținem minte, că Dumnezeu privește înainte de toate la inimă. Niciun fel de fapte eroice nu ar avea valoare în fața lui Dumnezeu, atâta timp cât motivul lor nu ar fi adevărata iubire.

Întreaga comunitate din jurul lui Vasile și sub conducerea lui se alimentau spiritual din rugăciunile meditative, din citirea Sfintei Scripturi și părinții Bisericii. Ei înșiși compuneau și cântece și scrieri spirituale. În jurul mănăstirii cultivau pământul și construiau drumuri.

Pe baza cunoștințelor sale, Vasile a scris regulile mănăstirești, mica și marea călugărie. Pentru aceasta este numit fondatorul vieții călugărești în Orient.

Vasile a trăit conform regulilor călugărești și se simțea fericit și mulțumit. Dar Dumnezeu l-a chemat la alte și mai pretențioase misiuni. În anul 364, a acceptat cererea episcopului din Cezarea, Eusebiu, și a acceptat serviciul de lector în biserica de reședință și după doi ani, chiar dacă nu a fost dorința lui, a acceptat sfințirea de preot. A fost tocmai în perioada, când din marea contribuție a împăratului Valens au început să se extindă ereziile ariene. Episcopul Eusebiu nu a avut putere și nici capabilități, de care a fost nevoie în războiul cu învățătura ariană. Aici însă s-au făcut eficiente capabilitățile de orator ale lui Vasile și inima înfocată, așa că din Cezarea a făcut o fortăreață pentru apărarea învățăturii catolice împotriva ereziilor ariene.

Anul 367 și următorul au fost marcate de recoltă slabă pe câmpuri și de foamete. Vasile a condus săracii la răbdare, pe cei bogați la generozitate și pe cei care se ocupau de comerțul cu grânele să deschidă grânarele și să nu scumpească grânele.

În anul 370, după moartea lui Eusebiu, a fost ales arhiepiscop chiar și cu nemulțumirea arienilor.

Vasile dezarma cu smerenia și bunătatea sa. Chiar și cu noua sa poziție a trăit mai departe simplu și ascetic așa cum s-a obișnuit în pustiu. Veniturile de arhiepiscop le folosea în avantajul Bisericii și pentru binele comun. Aceasta o mărturisește instituția milostivirii creștinești, denumit după fondatorul său „Basilias”, despre care se vorbește ca despre statuia binefacerilor sale. O privire asupra lui vorbește despre el ca despre un spital antic, chiar dacă la timpul său a fost numit minunea lumii. Era vorba despre un grup de case după poarta orașului, în care Vasile și primea fără deosebire pe toți fără deosebire de credință pe toți dacă era vorba de săraci, bătrâni și neputincioși, bolnavi și cei afectați de lepră, la fel ca și pe drumeți și orfani. Nu lipsea în el nici cazarea pentru personalul îngrijitor, medici, preoți. Parte componentă a complexului au fost și atelierele și școala. Vasile nu suporta dezordinea, care vuiau prin influența arienilor, se dedica educației spirituale ale vieților cu credință. Efectua drumuri de vizitare, pentru a consolida întreaga dieceză încredințată în adevărată credință și nu uita nici de dezvoltarea vieții călugărești. Din motive de apărare adevărului catolic împotriva arianismului menționa corespondența cu papa Damas (com. 11.12) și Athanasie cel Mare (com. 02.05.).

A fondat noi episcopii și l-a adus pe Grigore Nazians să primească sfințirea și preluare instituției episcopale la Sasim și pe fratele lui Grigore l-a dus în slujirea instituției episcopale din Nissa (com. 10.01). În zelul său trecea peste granița arhidiecezei Cezarei și a adus mulți makedonieni și arieni i-a adus la renunțare, la erezie și întoarcere în Biserică.

Interesant este duelul său cu împăratul Valens supărat înainte, până nu s-a ajuns la întâlnirea personală. Translatorul din partea împăratului a fost comandantul străjii, care cică ar fi primit ordin să-l forțeze pe Vasile să abdice sau să-l expulzeze din Cezarea. După înțelegerea și amenințarea atât cu pierderea averii, la fel ca și al vieții, se menționează răspunsul lui Vasile: „Ce poate să-mi ia împăratul? Cine nu are nimic, aceluia nu i se poate lua nimic. În afara câtorva cărți nu am nevoie de nimic în lume, decât de o bucată de pâine și o îmbrăcăminte ponosită. Expulzarea nu mă va atinge pe mine, pentru că nu sunt legat de niciun loc din această lume. Peste tot va fi Dumnezeu cu mine și eu voi fi musafirul lui. Privește la trupul meu amărât, nu sunt prea multe de chinuit la el și moartea o voi accepta cu bucurie, pentru că mă aduce mai aproape de Dumnezeu, pentru el trăiesc și lui îi slujesc. Spune-i deci împăratului, că nu mă tem de el!” Este scris, că împăratul a anulat expulzarea semnată și nu numai că a dat ordin să-l lase în pace, ci încă a manifestat respect față de el prin trimiterea darurilor pentru săracii lui Vasile

Mai târziu s-a arătat nestatornicia împăratului și a vrut din nou să-l deporteze de două ori în exil, dar Dumnezeu nu a permis aceasta. După ultima sfințire de noi preoți Vasile a căzut la pat, pentru a se pregăti pentru moarte și cu ultimele cuvinte cu care se dăruiește Domnului a terminat viața pe pământ, când încă nu împlinise 50 de ani.

Într-o scriere sf. Vasile reamintește: „Denumirea de persoană spirituală se dă aceluia, care nu mai trăiește după trup, ci acela care este sub conducerea Duhului lui Dumnezeu, cine se numește copilul lui Dumnezeu și se aseamănă chipului Fiului lui Dumnezeu.

**HOTĂRÂRE, RUGĂCIUNE**

Privind viața sfântului Vasile privesc Doamne și la acțiunea ta în viața lui, la binecuvântarea familiei, care Te respectă și te iubește prin faptul, că trăiește conform planului tău. Planul tău este planul milostivirii și salvarea altora. Acesta este esențialul, ce ar trebui să vedem în viața lui.

Și la fel ca și sf. Vasile și eu am nevoie să mă străduiesc să mă retrag cu „eu-ul” meu, pentru a da posibilitatea lui Dumnezeu să intre și activeze în viața mea și în lume. Ereziile au fost întotdeauna și destule. De ele aparțin mai ales părerile despre faptul, ce este și ce nu este necesar să facem pentru vița credinței; ce este și ce nu este corect și moral în domeniul multor lucruri, în fața cărora mă poate pune viața.

Doamne, dă te rog, pentru exemplul sf. Vasile și pentru intervențiile Bisericii victorioase care Te laudă, cu care doresc să Te laud și eu, să înțeleg necesitatea milostivirii și necesitatea iubirii în fiecare activitate și la fiecare hotărâre, ca într-o zi să nu fiu găsit cald și nefolositor. Amin.

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

***Corectura: Maria Fickl***