FERESTRA SUFLETULUI CREȘTIN

Foaie parohială.

Mândria

= este înrudită cu slava deșartă.

Copilul = slava deșartă

Bărbatul = mândria

Cum e grâul față de pâine spune Sf. Ioan Scăraru „crescând slava deșartă, se ajunge la mândrie.”

Sfântul Ioan Casian „ creșterea uneia aduce apariția celeilalte, prisosul de glorie deșartă dă naștere trufiei”

Trufașul nu admite nici un rival, nu suferă nici o comparație care l-ar pune în inferioritate, se teme de tot ceea ce i-ar putea submina prețuirea de sine = judecă fără milă pe aproapele său, disprețuiește și umilește, se arată aspru și agresiv,= apără cu orice preț imaginea avantajoasă pe care o impune= tăgăduiește pe Dumnezeu și se pune pe sine în locul Lui, nevoind să vadă chipul lui Dumnezeu din ceilalți oameni, chip care face din fiecare om fiu al lui Dumnezeu și care îi conferă prin participare, demnitatea și superioritatealui Dumnezeu Însuși.

Mândria = boală, peste măsură de mare și crudă, molimă și febră ce vatămă tot trupul, formă de nebunie, pierdere a minții

= pervertire a unei tendințe fundamentale a firii omenești... prin împlinirea asemănării cu Dumnezeu, pe temeiul virtuților care fuseseră sădite în firea lui și prin împroprierea tot mai sporită a harului dăruit de Sf.Duh ... Avea omul să se înalțe la slava dumnezeiască = conlucrarea nevoinței sale cu harul dumnezeiesc ... Înălțarea se cuvenea s-o facă în unire cu semenii săi și unire cu cosmosul = atitudinea firească a omului atunci când descoperă în sine ceva bun este de al atribui lui Dumnezeu, socoti dar și a aduce slavă , mulțumire ... În schimb se folosește de bine să facă rău... Neștiința este cauză.

Mândria are două forme în:
1. raportul omului cu semenii
2. legătura omului cu Dumnezeu

Convingerea omului că este superior față de ceilalți semeni, sau față de unii, dar și încercarea de a dobândi superioritate.

-„ne mândrim pentru foloase materiale sau pentru lucrurile care se văd”. Cere = să fie văzut, apreciat,admirat,, stimat, onorat, , lăudat ...

A se înălța pe sine. Îl face pe om să se prețuiască pe sine, să se admire și să se laude în sinea sa. ( calități fizice, intelectuale,rang social, bogăție..)Se arată îngâmfat, trufaș și plin de sine, sigur pe el, încrezător în sine, pretenția că le știe pe toate, are întotdeauna dreptate, îndreptățirea de sine, împotrivire în cuvânt, dorința de a învăța pe alții și de a stăpâni, orb la propriile greșeli, refuză orice critică, dojană, nu poate suferii să i se poruncească și să se supună cuiva, agresivitate, ironia, muțenia, ostilitate generală, dorința de a jigni, acestea ca răspuns la cele mai mici critici ...

Coboară pe aproapele său, îl disprețuiește, privește de sus. „ Păcatele ne vin prin reaua întrebuințare a puterilor sufletului”.

-împinge pe om să se compare cu aproapele și să-și afirme superioritatea, socotindu-se cu totul deosebit, fundamental diferit de acela; „ nu sunt ca ceilalți oameni” Luca 18,11; omul simte nevoia să se măsoare cu ceilalți, să stabilească ierarhii trăgân întotdeauna concluzia că este superior în toate privințele sau măcar în parte , ajunge să critice sistematic felul de a gândi și a trăi al aproapelui

Sf. Vasile spune „ se laudă și exagerează, ca să apară mai mult decât este în realitate”

Se înalță față de ÎNSUȘI DUMNEZEU

Împotriva Lui = revendicarea unei autonomii absolute și voința de a se dispensa ...

Proprii calitățile sale, în căutarea unei slave numai pentru sine, făcând din eul său un centru absolut, și în afirmarea propriei superiorități, nu are nevoie de nimeni ...„ toți oamenii care au alunecat spre necredință, au ajuns aici datorită mândriei, pentru că s-au închipuit egali cu Dumnezeu” spune Sf. Ioan Gură de Aur „ nădăjduind să ajungă Dumnezeu, a pierdut și ce era”

Negare sau refuz = ia forme fățișe „tăgăduire a ajutorului lui Dumnezeu și fălire cu râvna sa ”, refuză să-L privească pe Dumnezeu ca Ziditor al firii sale, punându-le pe toate pe seama sa, nu mai recunoaște ajutorul, Sf. Maxim= „se îngâmfă cu bunurile primite de la Dumnezeu, ca și cum ar fi ale sale”, expresia propriei valori, rezultatul propriilor merite iar nu daruri ale Duhului

Sf. Ioan Gură de Aur =„toate păcatele vin din lipsa noastră de grijă, dar de mândrie ne îmbolnăvim atunci când facem binele”, în locul patimilor biruite, în sufletul omului vine mândria

Sf. Ioan Scăraru = „ patimile s-au depărtat uneori nu numai de la unii credincioși, ci și de la unii fără credință, afară de una. Ele au lăsat-o pe aceea singură să umple locul tuturor, ca una ce e cea dintâi dintre ele”,

amenință în mod special pe cei îmbunătățiți, ar fi greșit să credem că ceilalți oameni sunt scutiți de ea; nu mai este remarcată, pentru că s-a cronicizat, îi menține într-o stare de separare de Dumnezeu.

Pr. Cârcu Ioan