**Duminica pro-life - 18 ianuarie 2009**

***De pr. Iosif Shea***

*Pr. Shea este preot la parohia Lima, Simi Valley, în arhidieceza din Los Angeles*

Acum două săptămâni, doi dintre prietenii mei preoţi şi eu am mers să vedem un film nou, Valkyrie, cu Tom Cruise. Filmul prezintă adevărata poveste de viaţă despre o conspiraţie pe scară largă în armata germană de a-l asasina pe Hitler. Colonelul german erou Claus von Stauffenberg conducea complotul. Încercarea de asasinare pe 20 iulie 1944, a dat greş pentru că bomba detonată doar l-a rănit pe Adolf Hitler. Colonelul von Stauffenberg şi alţi conspiratori au fost arestaţi şi executaţi pentru trădare. Acum, desigur, sunt onoraţi ca eroi care au încercat să oprească nebunia lui Hitler.

Dar necunoscut multora este faptul că trăia chiar atunci un erou care se opunea curajos lui Hitler şi planurilor sale. Se numea Michael Cardinal von Faulhaber, episcopul romano-catolic de Munchen din 1917 până la moartea sa în 1952. O notă marginală interesantă este ultimul om pe care Cardinal von Faulhaber l-a consacrat la preoţie a fost un anume Joseph Ratzinger, actualul nostru Papă.

După cum vă imaginaţi, anii dintre 1933 şi 1945, când Hitler era la putere, au fost foarte dificili pentru Cardinal von Faulhaber pentru că prefer să vorbească cu curaj împotriva nazismului şi a politicilor sale, decât să se teamă şi să să tacă. Cu fiecare ocazie, el condamna crimele naziştilor, riscându-şi viaţa de câte ori făcea asta.

Predicile sale din adventul anului 1933, ţinute în catedrala din Munchen, atrăgeau mii de cetăţeni. Veneau să-l asculte pe Cardinal care condamna fără frică naţionalismul social, şi sublinia drepturile şi libertăţile Bisericii Catolice şi cerea protejarea evreilor.

Până în anii 1940, când soluţia finală a lui Hitler a devenit clară tuturor, ca răspuns la atrocităţile pe care naziştii le făceau evreilor, Cardinal von Faulhaber a comandat benzi galbene pentru mâini cu steaua evreilor să fie puse pe toate statuile cu Isus şi Maria în dieceza sa. Acţiunile curajoase ale lui Cardinal von Faulhaber l-au înfuriat pe Hitler şi pe conducătorii nazişti, dar Gestapoul n-a îndrăznit să ia benzile galbene de frica unei revolte catolice.

Aşa, că Munchenul, locul de naştere al nazismului, a devenit centrul de rezistenţă anti-nazistă. Şi deşi Dachau era localizat la 10 mile de Munchen, în Munchen, Hitler şi politicile sale au fost slăbite sever de curajul unui om care a ales să vorbească şi să acţioneze curajos mai degrabă decât să rămână tăcut.

Ce l-a făcut pe Cardinal von Faulhaber aşa de curajos? De ce să-şi rişte viaţa pentru oameni pe care nu-i cunoştea, pentru oameni care nu erau consideraţi vrednici de viaţă pentru că erau evrei sau pentru că erau fizic sau mental cu dezabilităţi, sau prea bătrâni şi folosind prea mult din resursele societăţii sau pentru că erau homosexuali sau pentru că protestau prea mult împotriva nazismului şi a politicilor sale rele, aşa cum au făcut-o mulţi preoţi catolici şi creştini?

De ce? Pentru că Cardinal Faulhaber îl întânise pe Isus, Salvatorul, aşa cum Ioan şi Andrei au făcut în Evanghelia de azi. Cardinal Faulhaber auzise invitaţia lui Isus de a veni şi de a vedea cine era Isus, şi acea întâlnire i-a schimbat viaţa pentru totdeuna. Din acel moment Cardinal Faulhaber l-a urmat pe Isus cu credinţă, niciodată negându-şi dedicaţia, în ciuda greutăţilor incredibile.

Asta rdică întrebarea fundamentală că fiecare dintre noi trebuie să răspundă în această duminică dedicată activităţilor pro-life, pentru că joia aceasta, 22 ianuarie, marchează cea de-a 36-a aniversare a Curţii Supreme Roe vs. Wade.

Ca şi Andrei şi Ioan şi Cardinal Faulhaber, îi vom răpounde lui Isus într-un fel în care nici vieţile noastre, nici poziţiile noastre morale nu vor fi din nou la fel? Asta e întrebarea fundamentaăl şi provocatoare care e azi pusă în faţa noastră.

Pun această întrebare pentru că ne găsim într-o situaţie similară cu a poporului german de acum 70 de ani.

Una dintre cele mai tulburătoare întrebări cu care s-a confruntat poporul german după al Doilea Război Mondial a fost cum a fost posibil ca un holocaust al atâtor inocenţi să continue fără un protesc masiv. Cum a fost posibil ca un popor mare, cum sunt germanii, să fie păcăliţi de un conducător rău cu o agenda politică atât de diabolică ? Nu a fost Germania ţara care l-a dat pe Frederick cel Mare, regele filozof? Nu a fost Germania în anii 1800 cea mai luminată şi liberă naţiune din Europa? Ce s-a întâmplat de a cauzat ca majoritatea oamenilor să fie confuză? Lasaţi-mă să explic.

Dacă vă amintiţi, Germania a fost de partea celor care au pierdut Primul Război Mondial, iar poporul german a trebuit să plătească reparaţii de război costisitoare. Condiţiile tratatului de la Versailles au dus Germania la faliment, iar economia Germaniei era în cădere liberă. Moneda germană a timpului, Reichsmark, valora mai puţin decât hârtia pe care era tipărită. Hiperinflaţia era atât de mare încât era mai ieftin să arzi bani decât lemne de foc.

Hitler a ajuns la putere în mijlocul acesteu perioade cumplite. A promis poporului German că va revitaliza economia Germaniei, că va restabili ordinea într-o societate care cădea în disperare, că va da poporului german un nou sens al mândriei şi că va salva Germania. Suna extraordinar pentru o naţiune care fusese doborâtă.

Problema era cum plănuia Hitler să salveze Germania. Planul său era bazat pe principii rele: omorârea celor inocenţi genocidul poporului vecin şi atacarea naţiunilor învecinate, o mişcare sistematică de a elimina evreii, - handicapaţii, infirmii, bătrânii, homosexualii şi orice voce ce s-ar fi împotrivit – toate în numele progresului – toate în numele creării unei rase superioare o societate utopică care va dura nu pentru 1000 de ani, ci pentru 10 000 de ani.

Cum au putut atât de mulţi germani, în special creştini germani, să-l susţină pe Hitler. Pentru că unii dintre ei au văzut prosperitatea economică , confortul lor, întărirea instituţiilor publice şi a armatei şi mândria unei naţiuni ce-şi va reveni, mai importante decât anumite grupuri de oameni. Iar alţii pentru că au devenit parte din conspiraţia tăcerii. Au fost confuzi, înşelaţi sau intimidaţi. Şi teribilul holocaust a avut loc – peste 10 milioane de oameni au fost executaţi.

Azi, ne regăsim faţă în faţă cu ceva similar, ba chiar un holocaust mai teribil: cel al inocenţilor. Spun că e mai teribil pentru că peste 36 de milioane de inocenţi - cei mai iocenţi şi fără apărare dintre toţi – bebeluşii – au fost avortaţi de la procesul Curţii Supreme Roe vs. Wade în 1973.

Dar oroarea holocaustului nu se opreşte aici. Holocaustul include şi manipularea celulelor stem recoltate după avort şi suprimarea vieţii celor vârstnici prin eutanasie, doar pentru scopul de a favoriza naţiunea, prosperitatea economică şi crearea unei rase superioare de oameni care nu se vor îmbolnăvi niciodată, care vor fi frumoşi ca manechinele şi ca satrurile pe care le vedem la televizor, în filme sau pe internet, sau care vor fi cei mai luminoşi şi mai talentaţi pe lume – un alt Albert Einstein sau un alt Michael Jackson - o super rasă.

Şi de ce se întâmplă asta? Pentru că unii oameni din această naţiune chiar cred că scopul justifică mijloacele. Ei cred că răul înseamă avort, eutanasie şi ingineria genetică justifică un scop bun pentru naţiune şi societate, o sănătate mai bună şi o viaţă mai uşoară.

Dar, de asemenea, acest holocaust din zilele noastre, se întâmplă pentru că majoritatea au devenit parte din conspitaţia tăcerii. Au fost confuzi, înşelaţi sau intimidaţi.

Hitler a încercat să-l intimideze pe Cardinal Faulhaber şi pe mulţi alţii să tacă în timpul primului holocaust. Lumea seculară încearcă să facă azi acelaşi lucru cu acest holocaust.

Edmund Burke a exprimat asta cel mai bine într-un citat din eseul său “Gânduri despre cauza nemulţumirilor prezente” : “ Singurul lucru necesar pentru triumful răului e ca oamenii buni să nu facă nimic.”

De aceea trebuie să răspundem la întrebarea pe care Evanghelia de azi ne-o pune în faţă az: “i Vom fi discipoli fideli ai lui Isus?”

Vedeţi, fraţi şi surori, Isus e foarte clar asupra a ceea ce discipolii ar trebui să facă în faţa răului lumii modern şi a holocaustului avortului şi eutanasiei.

Ascultam un CD al unei reculegeri pe care părintele Benedict Groeschel l-a dat recent preoţilor. Părintele Groeschel a spus o poveste despre o celebritate proeminentă din New York care s-a apropiat de Maica Tereza şi a întrebat-o: “ Maică Tereza, care e părerea dumneavoastră despre avort?” Maica Tereza s-a uitat la el insistent, ca la Daniel Boone trăgând cu o boabă spre un biet raton într-un copac şi a spus: “ Tu ce crezi că Isus crde despre avort?” Linişte deplină.

Isus e fosrte clar în ceea ce priveşte avortul şi eutanasia. Nu există confuzie şi ambiguitate. Avortul şi euthanasia sunt crime. Singurii care sunt confuzi, ambigui şi înşelaţi sut necredincioşii şi catolicii de vreme bună.

Catolicii de vreme bună îl urmează pe Isus numai când e lumină, când e vorba despre învăţături uşoare, care înveselesc. Dar când e vorba despre principii provocatoare, se împiedică în eufemismele lor, în scuze, în vorbirea cu două înţelesuri şi în raţionalizări.

I-aţi auzit : “Personal sunt împotriva furtului, dar cred că o persoană are dreptul să-mi fure maşina.” Nici gând. Nu e uimitor cum oamenii n-ar accepta raţionalizarea cu nici o altă poruncă? Ci doar cu porunca a V-a şi cu chestiunea avortului şi a eutanasiei.

Isus e foarte clar în legătură cu învăţăturile sale asupra avortului şi eutanasiei. Nu există confuzie, nici ambiguitate. Numai necredincioşii şi catolicii de vreme bună care sunt confuzi.

Dar, încă majoritatea catolicilor sunt buni şi încearcă să fie credincioşi, dar unii au fost duşi în eroare sau reduşi la tăcere. Vă rog să nu vă fie teamă. Noi, catolicii suntem 1/4 din populaţia Americii. Dacă am sta împreună ca discipoli loiali ai lui Isus şi creştini catolici credincioşi învăţăturilor, am schimba întrega gândire morală, fibra şi direcţia ţării noastre.

Şi trebuie să ne ridicăm. Trebuie să vorbim tare pentru toţi cei nenăscuţi sau pentru cei vârstnici care şi-au pierdut vocea în lumea nostră şic, sofisticată. Vă voi spune de ce.

Preşedintele ales Barak Obama a spus public că unul din primele lucruri pe care le va face când va intra în serviciu va fi să semneze actul de libertate a alegerii ( FOCA).

Pentru cei care nu ştiu, actul de alibertate de alegere exista de dinainte de congres, iar Barak Obama l-a sponsorizat ca senator, va da înapoi toate restricţiile legate de avort pe care majoritatea americanilor le au şi pe care le-au votat în ultimii 36 de ani. FOCA va invalida pentru toată ţara toate restricţiile privitoare la avort incluzând notificările părinţilor, perioadele de aşteptare, şi avorturile parţiale la 9 luni – da- uciderea brutală a fetuşilor de 9 luni în timp ce sunt în canalul naşterii, gata să se nască.

FOCA va încerca să forţeze spitalele catolice să adopte aceste măsuri rele.

Slavă Domnului, Cardinalul George de Chicago, preşedintele consiliului national al episcopilor, i-a spus preşedintelui ales Obama şi echipei lui că dacă FOCA e semnată ca lege, bisecica catoică îşi va inchide spitalele mai degrabă decât să participle la rău. Apropo, spitalele catolice reprezintă 1-3 din spitalele naţiunii.

Ştiţi ce preşedintele ales Obama i-a spus Cardinalului George? “Nu-i nimic, vom cumpăra spitalele voastre”. La care Cardinalul George a replicat: “ Nu m-aţi auzit, am spus că ne vom închide spitalele. Va trebui să construiţi altele. “ Bravo lui şi tuturor cardinalilor şi episcopilor care îi sunt alături. Ei sunt noul Cardinal Faulhaber care se ridică împotriva răului.

Fraţi şi surori, cardinalul nostru Roger Mahony ne-a rugat pe toţi din arhidieceza de Los Angeles să ne implicăm cu o campanie de cărţi poştale ca să întoarcem înapoi acest teribil act legislativ. Ca pastor al vostru, vă rog să vă ridicaţi şi să vorbiţi.

După Sfânta Împărtăşanie, ministranţii vor împărţi cărţi poştale, deja adresate senatorilor Barbara Boxer şi Diane Feinstein, şi congresmanului nostru Elton Gallegly. Vă rog să vă faceşi timp să le semnaţi şi să le puneţi în coşurile de la uşa bisericii. Voi pune timbre şi le voi expedia pentru voi.

Hitler a vrut ca Biserica să rămână tăcută în faţa tuturor atrocităţilor primului holocaust, toate în numele progresului şi al mândriei naţiunii. Din fericire, un grup mic de creştini extraordinari, cum a fost Cardinalul Faulhaber, Dietrich Bonhoffer, Colonelul Claus von Stauffenberg şi alţii s-au ridicat şi au strigat în apărare. În cele din urmă vocile lor au fost auzite, dar nu înainte ca 10 milioane de oameni inocenţi să-şi piardă viaţa în Holocaust.

Mulţi în guvernul nostru, în naţuinea noastră şi din păcate unii din Biserică, astăzi, vor ca Biserica să fie tăcută în legătură cu acest nou holocaust. Mulţi vor ca Biserica să nu se implice în politică, totul în numele prosperităţii economice, al confortului, progresului şi mândriei naţiunii noastre. Mulţi spun că Biserica n-ar trebui să spună nimic pentru că există o separare între Biserică şi stat.

Vă spun eu că Biserica şi eu însumi nu voi vorbi despre politică dacă guvernul va sta în afara iubitei nostre Biserici şi Evanghelii. O dată ce guvernul trece peste această graniţă, vom vorbi, şi vom vorbi tare.

Fraţi şi surori, nu fiţi intimidaţi, confuzi sau înşelaţi. Isus e foarte clar asupra a ceea ce vrea ca noi, discipolii fideli să facem. Să acţionăm cu curaj şi credinţă.

Dacă nu, vom plânge, aşa cum încă o fac nemţii cu primul holocaust. Dacă nu ne ridicăm şi nu vorbim, atunci vom fi condamnaţi de generaţiile viitoare, şi poate chiar şi în faţa lui Dumnezeu, pentru că am evitat să urmăm admonestarea lui Edmond Burke: “ Singurul lucru necesar pentru triumful răului este ca bărbaţii şi femeile bune să nu spună nimic.”