**Duminica a 29-a de peste an 19 oct 2003**

**Adevărata măreţie**

**Pr. Matthew Habiger, O. S. B.**

**Is 53: 10-11 Ps 32 Evrei 4 : 14-16 Marcu 10: 35-45**

Zâmbim la cererea lui Ioan şi a lui Iacob de a fi recunoscuţi şi de a li se acorda mărire. Observăm că ceilalţi apostoli erau indignaţi de ei când le-au auzit planurile. Dar care dintre noi nu aspiră să fie cineva mare? Asta e de admirat şi de dorit. De aceea avem eroi şi sfinţi. Dar ce înseamnă adevărata măreţie?

Domnul nostru e cel mai bun exemplu de măreţie adevărată. El este Dumnezeu, Creatorul întregului univers, centrul întregii istorii şi a rasei umane. El este Răscumpărătorul tuturor oamenilor. Dar ce formă a luat măreţia lui când a venit printre noi ca unul dintre noi? El ne spune: “ Nu imitaţi liderii naţunilor sau pe cei puternici.”

Adevărata măreţie, deci, înseamnă a-i servi pe ceilalţi. Ce fel de serviciu? Ca Domnul nostru, un serviciu care face ce e cu adevărat bun pentru ceilalţi, pentru cele mai bune interese, chiar şi când nu ştie ce e bun pentru ei. Parte din adevărata măreţie e, să înţelegem ce e cu adevărat bun pentru noi, care e natura noastră umană, care e planul lui Dumnezeu pentru viaţa umană, dragostea umană căsătorie şi familie. Dumnezeu are un plan pentru noi. Planul lui e să ne trăim vieţile pe această planetă exersându-ne libertatea bine în urmărirea tuturor bunurilor umane care ne îndeplinesc ca persoane, create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Planul lui e ca fiecare dintre noi să-şi aducă contribuţia la construirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi ,ca să ne ajute să descoperim acel plan, Dumnezeu şi-a trimis propriul Fiu pentru a ne fi exemplu.

Observăm că Isus era văzut de contemporanii săi ca învăţător, într-adevăr un profet! Ştia ce vrea Tatăl, şi parte din misiunea sa era să ne înveţe adevărul despre noi înşine, despre lume, şi despre destinul nostru final cu Dumnezeu. Isus a fost cel mai mare dintre profeţi. El este marele învăţător. Dar Isus întotdeuna a apelat la libertatea noastră, la răspunsul nostru liber la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, la înţelegerea noastră a adevărului planului lui Dumnezeu pentru noi. Nu ne-ar forţa să acceptăm adevărul sau să facem binele. El doar ne ghidează în direcţia adevărului, potecii care duce la viaţa eternă.

Isus, de asemenea, îşi demonstrază măreţia prin serviciul pe care l-a trăit ca servitorul suferind pentru noi. El n-a venit să fie slujit, ci să slujească şi să-şi dea viaţa pentru toţi. Prima lectură de azi e luată din Isaia 53, unul din imnurile slujitorului suferind.” Şi a fost voinţa lui Dumnezeu să-l rănească , să-l facă să sufere, să se facă ofrandă pentru păcat.” Isus este Dumnezeu şi felul în care ne-a învăţat adevărata măreţie era să accepte întreaga povară a păcatelor noastre, luând ura noastră, ostilitatea şi respingerea, fiind crucificat. Isus s-a dat complet pentru noi, aşa încât să avem un exemplu de slujire pentru cele mai bune interese ale fraţilor şi surorilor noastre.

În această lume, vor fi mereu conflicte. Va fi mereu o întrecere între forţele binelui şi ale răului, între lumină şi întuneric, între cultura vieţii şi a morţii. Urmând paşii Domnului astăzi, pe poteca adevăratei măreţii, înseamnă să facem voia Domnului pentru timpurile noastre.

Una din caracteristicile timpurilor noastre e relativismul moral. Uneori se mai numeşte indiferentism religios. Asta înseamnă că nu există linii de ghidare stabile, de bază, morale. Implică că nu putem ştii ce gândeşte Dumnezeu despre ordinea morală. Nu există fapte şi alegeri umane care sunt greşite universal, peste tot, întotdeauna şi pentru toţi. Joseph Fletcher a fost un avocat al situaţiilor de etică, care spune că nu există absolute moral, ci numai situaţii unice care cer tratare unică. Acesta e relativismul moral. Pentru Fletcher cel mai bun răspuns la orice situaţie era să faci un lucru iubitor. Dar ce înseamnă asta? Pentru Fletcher însemna să accepte , când era necesar, avortul, eutanasia, coabitarea şi căsătoriile homosexuale. Însemna să faci ce credeai că e un lucru iubitor în situaţia respectivă.

Dumnezeu ne propune un standard fosrte diferit. “Dacă mă iubiţi, atunci veţi tine poruncile mele.” El ne-ar spune: “ Faceţi ce trebuie şi făceţi-o din dragoste către Dumnezeu şi către aproapele.” Dacă urmăm planul lui Dumnezeu pentru viaţa umană, dragostea umană, căsătorie şi familie, atunci ne vom demonstra dragostea pentru ceilalţi, urmând ceea ce e cu adevărat bun pentru ei. Asta fac părinţii pentru copii, asta fac profesorii pentru elevi, asta fac păstorii pentru oamenii încredinţaţi lor.

Să vă dau câteva exemple de relativism moral azi. În numărul recent din revista Columbia (3 oct, pp 3-4), Russel Show are un articol despre Lawrence care conducea luna trecută împotriva statuilor anti-sodomiste din Texas şi o duzină de alte state. Despre cel mai ciudat aspect al Curţii Supreme americane asupra deciziei de a aproba sodomia, Shaw scria că a fost susţinirea faptului că moralitatea nu e o bază suficientă pentru a condamna un comportament pe care societatea îl dezaprobă. Dar legea invariabil îşi are rădăcinile într-o tradiţie moarlă de vreun fel – iudeo-creştină, în cazul Americii. Să acţionezi altfel, dă dovadă de o lipsă a cunoaşterii istoriei, ca să nu mai vorbim de moaralitate şi lege. “Dacă facem un rezumat al istoriei şi culturii umane,” a spus odată marele istoric Christopher Dawson,” vedem clar că fiecare societate a posedat un cod moral. Şi acest cod moral a fost piatra de fundaţie a sistemului social de legi. “

Un alt exemplu de relativism moral este respingerea răspândită a interzicerii contracepţiei şi sterilizării. Atitudinea care domină este: “ Tu hotprăşti dacă e corectă sau greşită. Tu decizi ce e corect pentru tine. Urmează-ţi conştiinţa. “

După 40 de ani de folosire masivă a contracepţiei şi a sterilizării, începem să vedem efectele devastatoare. Unul dintre aceste efecte este legătura dintre contracepţie şi avortul legalizat. Nu e nici o afirmaţie mai puternică ce confirmă această legătură ca următorul fragment din decizia Curţii Supreme din 29 iunie 1992 în cazul de *Planificare familială vs Casey*

….Pentru două decenii de la Roe vs Wade de dezvoltare economică şi socială, oamenii au dezvoltat relaţii intime şi au făcut alegeri ce definesc viziunea lor asupra lor înşişi şi asupra locurilor lor în societate, în ceea ce priveşte avortul dacă contracepţia ar da greş.

Ce tragedie azi pentru că mulţi catolici urmează relativismul moral, în loc de a urma învăţăturile clare ale Bisericii asupra contracepţiei şi sterilizării. *Veritatis Splendor*, (#51-2), se adresează situaţiilor de necalritate asupra chestiunilor de etică.

Dacă autentica măreţie înseamnă să serveşti nevoile celorlalţi, atunci fiecare botezat este chemat să aducă valorile Evangheliei asupra culturii în care trăieşte. Laicii reprezintă 99.9% din Biserică. În decretul despre apostolatul Laicilor (*Apostolicam actuositatem #*1), Biserica vrea să intensifice activitatea apostolică a poporului lui Dumnezeu. Laicii au rol special şi indispensabil în misiunea bisericii. Apostolatul laic e ceva ce derivă chiar din vocaţia laicilor ca creştini. Dezvoltarea contemporană a lărgit imens terenul apostolatului laicilor, un teren care este în mare parte deschis numai laicilor.

În documetul Vaticanului asupra Bisericii, *Lumen Gentium # 36,* Biserica ne învaţă: “ Mai mult, să se unească laicii pentru a remedia acele instituţii seculare şi condiţii care induc spre păcat, aşa încât să fie aduse în linie cu regulile de justiţie, favorizând mai degrabă decât interzicând practica virtuţii. Făcând asta vor inocula cultura şi activităţile umane cu valori morale. În acest fel tărâmul lumii este mai bine pregătit pentru sămânţa cuvântului divin , şi uşile bisericii sunt deschise mai larg spre a da voie mesajului păcii să intre în lume. “

Isus i-a întrebat pe Ioan şi Iacob : “Puteţi voi să treceţi prin suferinţa pe care o voi îndura, şi să primiţi botezul pe care eu îl voi primi?” Ei au răspuns: “ Putem!” Istoric, ştim că aceşti doi fraţi au dat o mărturie eroică prin vieţile lor asupra bisericii şi a lui Isus. L-au urmat pe Domnul, pe poteca pe care a stabilit-o pentru toţi cei care vor adevărata mărire. Cu Cristos ca exemplu, să ne luptăm să devenim mari în ochii lui Dumnezeu.