|  |  |
| --- | --- |
| **Elem tartalma: Az engedelmesség = szabadság**Szent Ferenc tábor második lelkészi előadásaIsten akarata a mi kibontakozásunk; engedelmesség a tekintélynek nem szolgalelkűség; a szívünkben rejlenek a korlátok; aki az Úrtól függ, megszabadul a függőségektől; Kapisztrán Szent János; az engedetlenség képtelenség az egységre; lelkivezető; Leo testvér | Kategória: előadás |
| Szerző: Dr. Farkas László | Esemény: Tábor |
| Kapcsolódó téma: Szent Ferenc | Kapcsolódó előadás: Mi a SZÖSZ? Szabadon, örömmel, szeretettel Szent Ferenc nyomán (engedelmesség, szegénység, tisztaság), a tábor négy lelkészi előadása  |
| Régió: Összrégió | Település:  | Időpont: 2009.07. |

Kapcsolódó anyagok:

**Főelőadások négy az egyben:**

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_szosz\_engedelmesseg\_szegenyseg\_tisztasag\_negy\_foeloadas\_egyben\_ossz\_tabor

**Főelőadások:**

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_Szent\_Ferenc\_ifjukora\_foeloadas\_ossz\_tabor

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_engedelmesseg\_foeloadas\_ossz\_tabor

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_szegenyseg\_foeloadas\_ossz\_tabor

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_tisztasag\_foeloadas\_ossz\_tabor

**Lelki ív és csoportfoglalkozás:**

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_szosz\_engedelmesseg\_szegenyseg\_tisztasag\_lelkiiv\_csoport\_ossz\_tabor

**Előadás-feldolgozások színdarabban:**

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_engedelmesseg\_szabadsag\_eloadas\_feldolgozas\_eloadas\_szindarabban\_ossz\_tabor

2008\_07\_Szent\_Ferenc\_szegenyseg\_orom\_eloadas\_feldolgozas\_eloadas\_szindarabban\_ossz\_tabor

2009\_07\_Szent\_Ferenc\_a\_tisztasag\_szeretet\_eloadas\_feldolgozas\_eloadas\_szindarabban\_ossz\_tabor

Törzsanyag:

*Ez a dokumentum a Szent Ferencről szóló (Mi a SZÖSZ? Szabadon - Örömmel - Szeretettel Szent Ferenc nyomán /engedelmesség, szegénység, tisztaság/ című) tábor négy előadása közül a második előadást tartalmazza.*

**2. előadás**

**Az engedelmesség = szabadság**

Írta: az Úr 2009. esztendejében Dr. Farkas László atya

A nap védőszentje: Kapisztrán Szent János

***Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2,8)***

A Fiú nem tud betelni az élménnyel, hogy az Atya neki isteni életet ad öröktől fogva szüntelenül. Ezt Ő kapja, nem magától van neki, ezért mondja Jézus, hogy: „az Atya nagyobb nálam”. Egészen Atya-központú az élete. Mindent az Atya iránti szeretetből él meg. Hálából ő is mindent akar ajándékozni Atyjának, ezért lemond a földi javakról (szegénység), arról, hogy felesége legyen (szüzesség) és hogy saját akaratát megvalósítsa (engedelmesség), ez szeretetének túlcsordulása. Vannak női társai, használja a világ javait, de senki és semmi nem kerül élete középpontjába, lelkének legmélyét kizárólag az Atyának tartja fenn (erre kell törekednie a házas embernek is és annak, aki használja a világ javait). Az Ő dicsőségét keresi egész lényével, s ebben valósítja meg leginkább emberi kiteljesedését is. Az Egyház és egy kersztény élete is csak akkor teljesedhet ki, ha Atya-központú, ha fiúi, ha engedelmes. Ez a „keresztény önmegvalósítás programja”, nem kis kihívás ez, mert saját önző akaratunkról lemondani nehezebb, mint anyagi javainkról. Egy tévedést kell azonban eloszlatnunk, mely szerint Isten akarata mindig valami olyan, amit mi nem akarunk. **Isten akarata a mi kibontakozásunk**. Egy Isten akaratát figyelmen kívül hagyó élet értelmetlen csőd. A teremtmény a Teremtője nélkül szertefoszlik. Isten, a mi szerető Atyánk, jobban ismer minket, mint mi saját magunkat, jobban tudja, hogy mi az, amire szükségünk van ahhoz, hogy boldogok legyünk, mint ahogy mi azt el tudjuk gondolni. Isten gyerekei vagyunk. Hogyan feltételezhetünk olyat Mennyei Apukánkról, hogy olyat akarna, ami nekünk rossz. Ha Isten 800-szor ismételte el a Szentírásban, hogy örüljünk, és boldogok legyünk, akkor ezt bizonyára azért tette, mert tényleg azt kívánja, hogy azok is legyünk. Ahhoz is engedelmesség kell és gyermeki egyszerűség, hogy merjünk, akarjunk boldogok lenni. Isten akarata legmerészebb, legtisztább álmainkat is felülmúlja, jobbat akar nekünk annál, de nem kedvez pillanatnyi, felszíni vágyainknak, s nem szolgálja ki azokat, mert tudja, hogy igazán boldogok csak akkor leszünk, ha letisztult, legmélyebb vágyainkat valósíthatjuk meg, s nem a felszínen élünk középszerű, perc emberkékként sodródva. Tudja jól, hogy még azt se bánjuk, hogy szenvednünk kelljen ezért, csak el ne veszítsük életünk igazi értelmét. Aki engedelmeskedik Istennek, az foglyul ejti Isten szívét, s Isten is engedelmeskedik neki. Isten nem mindig azt hallgatja meg, amit kérünk, hanem, amire vágyunk (amire legmélyebb, leghitelesebb vágyaink irányulnak). Ha egy 9 éves lány Ken-fiút (Barbie baba) kér apukájától, az még normális, de ha amiatt, mivel nem kapta meg megmakacsolja magát és még 15, sőt 18 éves korában is azt követeli toporzékolva, és apja megadja neki, akkor nem tesz jót vele, hiszen egy 18 éves lány már nem Ken-fiúra vágyik talán, hanem igazi társra, barátra. Jézus engedelmessége a legnagyobb szabadság forrása. Megszabadul attól, hogy saját akaratának foglya legyen: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem” (Jn 4,34). Megszabadul az önigazolás kényszerétől: „Van bírája annak, aki megvet engem és nem fogadja el tanításomat” (Jn 12,47). Szabadon vállalt engedelmessége megszabadítja egy kötelességízű élettől, attól, hogy a végzetes sors játékszereként pusztán elszenvedje az életet. Ő nem passzív szereplője az életének, hanem aktívan választja ezt az életet, minden részletével együtt szereti és kívánja: „*Senki sem veszi el tőlem az életem, hanem magam adom oda, mert hatalmam van arra, hogy odaadjam, s hatalmam van arra, hogy visszavegyem*” (Jn 10,18).

 Jézus még halálában is tökéletesen szabad maradt: szeretetteljes beleegyezése révén az élet elvétele az élet odaadásává vált. „*Szabadságunk mindig rendelkezik azzal a csodálatos hatalommal, hogy ha valamit elvesznek tőlünk (az élet, az események, embertársaink), azt felajánlássá alakíthatjuk.*” A végzetből szabad döntés lesz, az erőszakból szeretet, a veszteségből termékenység. Szabadsága révén az embernek nincs ugyan hatalma maga körül mindent megváltoztatni, szabadságában áll viszont, hogy értelmet adjon mindennek, annak is, aminek eredendően nincs értelme.[[1]](#footnote-1)

 Jézus Édesanyja is, amikor igent mondott az angyali üdvözletkor, majd a kereszt alatt, akkor ez nem passzív, lemondó, beletörődő igen volt, hanem az eredeti görög szövegben ez szerepel: génoito=legyen, azaz egész lényemmel, minden porcikámmal kívánom, sőt sürgetem, hogy mielőbb legyen meg, amit Te akarsz, Istenem, mert a Te akaratod a legjobb. „*Mária felajánlja magát Istennek, mint egy fehér lap, melyre Isten azt írhat, amit akar*”. Az Isten mindig ott teremt, ahol ezt a készséget látja. Az engedelmesség, tehát készség, mellyel felhatalmazzuk Istent, hogy bennünk és körülöttünk megteremtsen valamit. A teremtmény igenjében, legyenjében az első igen visszhangzik, amikor Isten így szólt: „Legyen világosság!”.[[2]](#footnote-2)

 **Az engedelmesség tehát egyedül a Mennyei Atyának jár ki, s őmiatta azoknak, akik az Ő tekintélyét képviselik.** Az engedelmesség nem jelenthet szolgalelkűséget vagy kényelmes önállótlanságot. Valaki élvezi ugyanis, hogy nem kell felelősséget vállalnia, mert a lényeges kérdésekben döntenek helyette. Az engedelmesség emberi viszonylatban azt jelenti, hogy a szülővel, tanárral, lelki vezetővel társadalmi vezetőkkel vagy egyéb tekintéllyel **megbeszélve együtt keressük az Isten akaratát**. Sajnos nem mindig ilyen eszményi a helyzet. Az engedelmesség elsősorban a Szentlélek vezetésének való engedelmességet jelent, így járhatunk kedvében Mennyei Atyánknak, hiszen „*akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai*” (Róm 8,14). Ez szelíd vezetés, nem eleve elrendelés, hanem az Istennek a választott lélekkel való belső párbeszédében valósul. Isten pedig nem diktál, hisz nem diktátor, hanem felszabadít a jóra, s mindig csak szelíden hívogat, de szabadon hagy: *„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17)*. Rendkívüli esetekben, ha pl. egy zsarnoki rendszer, vagy politikai vezető esetleg szülő vagy elöljáró eluralná az életünket és elfojtaná a Szentlelket, akkor meg kell tagadnunk az engedelmességet. Nem birka engedelmességre hívott az Úr. Nem vagyunk mentesítve a megkülönböztetés felelőssége alól, ha egy szülő vagy elöljáró olyat kér, ami egyértelműen ellenkezik Isten akaratával és a Szentlélek vezetésével, akkor nem szabad megtennünk, amit kér.

 A korlátlan szabadság eszménye azonban nem felszabadítás, hanem lassú öngyilkosság. A falevél, mely korlátlan szabadságvágyában eltépi magát a fa törzsétől, egy darabig élvezi a szárnyalást az utcák tág terein, amíg egy szép napon elszárad, s az utcasöprő a szemétbe dobja. A szívünkben rejlenek a korlátok, melyek miatt képtelenek vagyunk arra, hogy a kicsinek örüljünk, és korlátolt mohóságuk mindent fel akar falni, mindeközben az élet ízét nem érezzük többé. Kis Szent Teréz egész életét egy szűkös kolostorban élte le, de mivel befogadta a Szentlelket élettere végtelenre kitágult. A hatalmas kaszáló, amiről beszél, az valójában csak egy lepedőnyi. „Teréz élete igen széles horizontokat ölelt fel: Isten végtelen irgalmát, s a határtalan szeretetvágyat. Királynőnek érezte magát, akinek az egész világ a lábai előtt hever, mert bármit el tud érni Istennél, és a szeretet által képes eljutni a világ végére is, ha egy misszionáriusnak az ő imáira és áldozataira van szüksége.”[[3]](#footnote-3) Gyakran megesik, hogy szűkösnek érezzük helyzetünket, családunkat, környezetünket, ám a valódi baj talán nem is ott van: „*a szívünkben rejlenek a tényleges korlátok, ott van a szabadság hiányának a fészke. Ha nagyobb lenne a szeretetünk, végtelen távlatokat nyitna az életünk előtt, s többé nem éreznénk ezt a bezártságot.*”[[4]](#footnote-4) Azt az életet kell élnünk, ami valóságos, nem azt, amit elképzelünk magunknak, azokat kell szeretnünk, akiket Isten mellénk rendelt, mert Ő a valóság Istene, s ő sem a szentképeket szereti vagy a virtuális valóságot, hanem Téged, s ezért a valós világért adta Egyszülöttjét. **Az is engedelmesség, amikor szeretettel fogadod az élet eseményeit az embereket és a valóságot, olyannak, amilyenek, anélkül, hogy meg akarnád változtatni.** A szabadsághoz tartozik annak elfogadása is, amit nem mi választottunk. Csak akkor válhatunk igazán szabaddá, ha elfogadjuk, hogy nem lehetünk mindig azok. „*Aki nem tud szeretni, mindig mellőzöttnek fogja érezni magát és mindenütt korlátokba fog ütközni; aki viszont tud szeretni, az sehol sem érzi szűkösnek az őt körülvevő teret.*”[[5]](#footnote-5) Etty Hillesum egy fiatal zsidó lány, aki Auschwitzban halt meg írja: „Mindenütt táblák, melyek a szabad természet útjait lezárják a zsidók elől. De afölött az útszakasz fölött is, ami megmaradt még nekünk, ott a teljes égbolt. Nem tehetnek velünk semmit, valóban nem tehetnek velünk semmit. Egy kicsit megnehezíthetik életünket, megfoszthatnak anyagi javainktól, külső mozgásszabadságunktól, de a legjobban mi fosztjuk meg magunkat, legjobb erőinktől fosztjuk meg magunkat helytelen magatartásunkkal. Azáltal, hogy üldözöttnek, megalázottnak és elnyomottnak érezzük magunkat. A gyűlöletünk által. A legnagyobb rablást mi magunk hajtjuk végre önmagunkkal szemben. Én szépnek találom az életet, és szabadnak érzem magam. A bennem feszülő égboltok éppoly tágasak, mint a fölöttem levő. Hiszek Istenben és hiszek az emberekben… Én boldog ember vagyok, és dicsérem ezt az életet, igenis, az Úr, és még mindig csak az Úr 1942. évében. De hányadik évében is a háborúnak”.[[6]](#footnote-6)

 Az engedelmesség a valóság szeretete, amikor lázadás és rezignált beletörődés helyett szeretjük az életet, s megtaláljuk benne Istent, s Isten mosolyát vagy könnyeit. Az engedelmesség tehát a lehető legnagyobb szabadságot jelenti, ugyanis döntést feltételez, szabadságunk kifejeződését: azért engedelmeskedünk, mert ezt választottuk, nem törvényeket teljesítünk vagy kényszerű, terhes kötelességeket, hanem szeretetkapcsolatunkat éljük meg benne az Úrral. Az engedelmes ember szabad, mert egyetlen szabadon vállalt függése van, Isten, s nem áll más befolyás alatt. Emberekkel csak olyan mértékben lép szeretetből vállalt egymásra utaltsági kapcsolatba, amennyire az Úr akarja. Aki az Úrtól függ, az megszabadul a beteges függésektől: Se dolgoktól, se emberektől, se szenvedélyektől nem függ. Mindenki számára feladat, hogy függetlenítse magát minden olyan erőtől, amely nem a Lélektől való: „*Aki a bűnt cselekszi, szolgája a bűnnek*” (Jn 8,24). „*Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság*” (2Kor 3,17). A megtért ember már nem kötelességből, hanem szeretetből teljesíti Jézus parancsait.

#### Kapisztrán Szent János is azért tudott győzni Nándorfehérvárnál, mert egy-két hónap leforgása alatt gyújtó beszédeivel hatvanezres sereget gyűjt össze, s a szedett-vedett, talán a rablás és a zsákmány reménye miatt keresztesnek álló fegyelmezetlen népséget hadsereggé fegyelmezte. Megparancsolta nekik, hogy ne zsákmányoljanak, mert az megbontja az egységet: „*Levernek minket a törökök, ha csak zsákmányért üldözzük őket. Harcoljatok vitézül Krisztusért! Legyetek bátrak a harcban, küzdjetek meg az ősi kígyóval és megnyeritek az örök boldogságot. Gyónjátok meg bűneiteket* és a római pápa teljes búcsúban részesít titeket. Ó, fiaim, ó legkedvesebb magyarjaim, ó ti szegények, fel a csatára a török ellen”. Harcba is ő vezeti őket. A legkisebb intésére is figyelnek. A magyar nép élet-halál harcában a legkisebb engedetlenség és az egység hiánya végzetes lett volna, mint az történelmünk több pontján is bekövetkezett. Csak azért győzhetett Nándorfehérvárnál a többszörös túlerővel szemben, mert előbb önmagát győzte le. Már egészen fiatalon a Nápolyi Kormányzóság Legfőbb Bíróságának az elnöke. A Főurak összeesküvése miatt a király meg akarta félemlíteni alattvalóit, ezért megparancsolta neki, hogy egy ártatlan fiú felett is mondja ki a halálos ítéletet apja gaztette miatt, s a király a bitó alatt majd kegyelmet ad. Amint kimondta az ítéletet, a fiú holtan rogyott össze. Annyira megrázta az eset, hogy lemondott, s ezután egész életében az ártatlanok és gyengék és magukra hagyottak jogaiért küzdött. Később hangoztatta, hogy Euróba jövője a magyarok megsegítésén múlik, s ezt tűzte ki életcéljának. Egy háborúban börtönbe kerül, ahol megkínozzák és megjelenik neki Szent Ferenc a stigmáival. Ekkor kiszabadulva felbontja eljegyzését, majd a ferences rendbe lép: „Amikor felöltöttem a csuhát, minden józan ember csodálkozott a városban, mert rossz ember voltam” – mondja magáról. Ennek a városnak korábban kormányzója is volt, ezért a kolostor elöljárója a felvétel feltételéül azt szabta, hogy püspöksüvegszerű csákóra írja fel életének bűneit, tegye fel a fejére és háttal ülve egy szamár hátán járja keresztül-kasul a várost. Megteszi. 34 évesen pappá szentelik, számtalan kolostort alapít, 19 kötetnyi írása maradt fent, nagyhatású bűnbánati szónok volt, egyszer 125 ezer ember hallgatta. Tolmácsok sora kísérte. Rendkívüli szellemi képességei miatt a gőg gyakran megkörnyékezte . Szigorú életmóddal, önostorozással és undorító betegek gondozásával igyekezett leküzdeni magában: „*Én büszkébb vagyok a sátánnál, de mióta ferencrendi testvér lettem, iparkodtam megfékezni magamat*” - írja.[[7]](#footnote-7)

####  A gőg a legveszélyesebb bűn, a Sátán bukásának oka. Ezt a legnehezebb felismerni és kiirtani magunkból. A szegénység a helytelen birtoklásvágytól szabadít meg, a tiszta szívűség attól, hogy szenvedélyeink és ösztöneink uralma alá kerüljünk, az engedelmesség a csökönyös önakaratunktól szabadít meg, hogy Isten akaratát szeressük, s abban felismerjük legmélyebb vágyaink beteljesedését. Csak az engedelmesség ment meg. Aki maga által vezettetik, az egy ökör által vezettetik – mondták a régiek. Akinek nincs lelki vezetője, az könnyen eltéved. Keress magadnak, s engedelmeskedj Neki! Az engedelmesség tehát védelem is attól, hogy Isten az önfejűségünkre hagyjon minket. Az engedetlenség és önfejűség bűnéből születnek a szekták, akik úgy gondolják, sok mindent „jobban tudnak”, ebből születik mindig az egység megtörése, ebből lesznek a nagy egyházszakadások, ez magyar népünk történelmi tragédiájának is okozója (a képtelenség az egységre).

####  Az engedelmesség figyelem. Az engedelmesség eggyé válás. Tökéletesebb formája, amikor már nem csak parancsokat látok magam előtt, hanem a másik szándékát is kitalálom, s megvalósítom. Az engedelmesség szabadság. A falevél szabadsága sem az, hogy független legyen a fatörzstől, leszakadjon, szabadon szálljon a szélben, az utakon, míg végül el nem szárad, s az utcasöprő a kukába nem dobja. A rosszul értelmezett szabadság és az engedetlenség a száraz falevélhez hasonlítható, a helyesen értelmezett engedelmesség a zöldellő fához. Engedelmes az, akinek egyetlen tekintélye van: Isten. Ezért nem kritika nélküli meghunyászkodás az engedelmesség, hanem értelmes tett, s magában foglalja annak a kötelességét is, hogy amennyiben a tekintély viselője bűnös vagy súlyos kárt okozó útra akarná vezetni a rábízottakat, akkor kötelességünk figyelmeztetni őt és megtagadni az engedelmességet a bűnben való együttműködés esetére. Lelkiismeretünk ellenére akkor sem szabad cselekednünk, ha parancsolják. Newmann bíboros egy lelkiismereti ügyben azt mondta, hogy mielőtt a pápa lelkiismeretére iszom, a magam lelkiismeretére emelem poharam. Természetesen itt nem hit és erkölcs dolgában szólalt fel a pápa tanítói vagy egyházvezetői tekintélye ellen, hanem egy olyan kérdésben, amelyben a pápára tévesen hivatkozva egyesek rá akarták bírni őt lelkiismeretével ellenkező döntésre, talán kiforgatva a pápa szándékát, vagy isteni tekintélyt akarván szerezni a pápa magánvéleményének egy olyan kérdésben, amiben nem kért engedelmességet. Ettől meg kell különböztetni azt az engedelmességet, amellyel egyházi elöljáróinknak tartozunk hitéleti és az Egyház szervezetét, közösségét és fegyelmét illető kérdésekben, továbbá azt az engedelmességet, amely hit és erkölcs dolgában mindenkit kötelez, mert a pápa és a pápával egységben lévő Egyház abban tévedhetetlen (amikor tanítói tekintélyével élve az Egyház örökérvényű tanításával egységben nyilatkozik). Az értelem engedelmes meghajlásával kell tehát ez utóbbi tanítást fogadni, mert isteni igazság. Az engedelmesség elsősorban Istennel, az Atyával szembeni magatartás, részvétel Jézus fiúi magatartásában. Azt jelenti, hogy egyre tökéletesebben akarjuk megérteni Isten akaratát, melyet a Szentlélek, a Szentírás és az Egyház tanítása közvetít nekünk, s törekszünk engedelmesen hozzá alakítani az életünket. „*Az én eledelem az – mondja Jézus – hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem*” (Jn 4,34).

####  Egy jezsuita páter tanította: „*Kötelességből semmit ne tegyetek!*” Ezen nem azt értette, hogy nem kell megtennünk a kötelességünket, hanem azt, hogy amit egyébként is meg kell tennünk, azt ne keserűen, kötelesség ízűen teljesítsük, hanem találjunk hozzá egy olyan indítékot, mely Istennel és a szeretettel összefügg. Elmondta, hogy amikor Japánban tanított, utált dolgozatot javítani, s csak kötelességből tette. Egyszer aztán rájött, hogy ez nem emeli szívét Istenhez, hogy ez nem a figyelmes engedelmesség állapota, hanem a „sorsába” való rezignált belenyüglődés. Ekkor elhatározta, hogy kilép ebből, hogy mindaz istentisztelet legyen, amit csinál. Ekkor minden egyes dolgozatot úgy itatott át szeretettel, hogy közben azért a diákért imádkozott, akiét éppen javította.

#### KÉRDÉSEK:Mit jelent számodra a szabadság? Van e szerinted keresztény szabadság, mit értesz e fogalom alatt?

#### Kinek nehéz engedelmeskedned és miért? Milyen a szüleiddel való kapcsolatod ezen a téren? Mit jelent az a velük való kapcsolatban, hogy az engedelmesség nem jelent szolgalelkűséget? Mikor nem szabad engedelmeskedni?

#### Teher-e számodra az Atyának engedelmeskedni? Mi segít neked abban, hogy Isten akaratát és a Szentlélek vezetését hétköznapi életedben felismerd és teljesítsd? Tudnál mondani olyat, amikor sikerült?

#### Milyen gyakran gyónsz? Miért? Kit választanál lelki vezetődnek? (Ez lehet a gyóntató atyád, ha a gyónás mellett beszélget is veled, vagy olyan felnőtt keresztény, akivel havonta-kéthavonta átbeszéled lelki életi „programodat”, gondjaidat.)

**ENGEDELMESSÉG - MELLÉKLET a 2. előadáshoz**

*Missziós utak*

 Amióta Ferenc előtt világossá vált, hogy annak kell életét szentelnie, aki meghalt minden emberért, egyre inkább távoli országokba törekszik. Ő is kockára akarja tenni életét az emberek üdvéért. Ezért indul el 1212-ben Szíriába, de hajótörése miatt a dalmát tengerpartra vetődik. Nem sokkal hazaérkezése után Marokkóba akar elmenni, de ez sem sikerül. Valószínűleg a régi zarándokúton Santiago de Composteláig jut csak el, ott megbetegszik, és vissza kell fordulnia, végül a szultánhoz sikerül eljutnia, de nála sem sikerül a vértanúság, pedig komoly esélye volt rá, hisz nemrég volt a keresztesekkel egy ütközete a szultánnak. Meglepetésére élvezheti a szultán vendégszeretetét. Ferencre maradandó hatással van ez a találkozás. Így például azt ajánlja Ferenc, hogy rendszeresen szólítsák fel a keresztényeket az Isten megtestesülésének és az Eucharisztiának az imádására, ahogy a müezzinek hívják az iszlám hívőket imaórára. Vagy például arra szólít fel, hogy Jézus neve hallatára a földig hajoljunk meg.[[8]](#footnote-8)

***Engedelmesség – a valóság elfogadása (alázat)***

Ferenc kezdi elfogadni a valóságot olyannak, amilyen, anélkül, hogy meg akarná változtatni.

Válság a közösségben

 Keletről visszatérve Ferenc új helyzettel találja magát szembe saját rendjében. Egyes befolyásos testvérek a Regulát a hagyományos regulákhoz akarják igazítani. Önmagában ez nagyon is érthető indítékok miatt történik, mivel azok a regulák sokkal határozottabbak, konkrétabbak voltak, több rendelkezést és törvényt tartalmaztak: megkönnyítették volna az ellenőrzést és az irányítást.

 Ferenc azonban az Evangéliumra mint a ferences életforma egyetlen tekintélyére hivatkozva határozott nemmel válaszol erre a kísérletre. Most, miután ismét itthon van, számot vet azzal, hogy a testvérek száma szinte beláthatatlan. Úgy érzi, hogy a testvérek nagy seregének vezetése felülmúlja erejét. Inkább testvér akar lenni, mint főnök: többre tartja azt, hogy példásan megvalósítsa az életformát, mint azt, hogy hatalmi szóval utasításokat adjon. ,,A én hivatásom lelki természetű, nem pedig a szervezés.'' Így hát átengedi másnak a vezetést: először Catani Péternek, majd az ő halála után Cortonai Illésnek.

 Nem lehet azt mondani, hogy hivataláról való lemondása tekintélye rovására lett volna. Ellenkezőleg: lelki tekintélye csak nőtt és nem is veszítette el haláláig. Így ő az, aki megírja a Regula szükségessé vált újrafogalmazását, amelyet 1223-ban a pápa jóváhagy. Levélben fordul az egyik ,,miniszterhez'' (elöljáróhoz), az egész rendhez, a klerikusokhoz, a polgármesterekhez, a Harmadik Rendben összegyűlt világiakhoz, és végül még egyszer egész rendjéhez különféle végrendeleteiben. Ezekben kijelenti, hogy az ő lelki útja mindenki számára kötelező; néha indulatosan, sőt érezhető haraggal teszi ezt, ha veszélyt vagy helytelen tendenciát tapasztal. Mindenütt érezhető a fájdalma amiatt, hogy az egyház és a rendi vezetőség a tömeg törvényének akarja alávetni az ő életformáját, hogy fennmaradásukat biztosíthassa. Nem tud mindennel egyetérteni, de meghajlik a számok törvényszerűsége előtt.

 Hogy milyen is volt Ferenc tekintélye ebben az időszakban, amikor nem viselt hivatalt, jól mutatja az 1221-es káptalan egyik eseménye. Háromezer testvér gyűlt össze. A káptalan befejezése előtt Ferencnek az a gondolata támad, hogy ideje volna már testvéreket küldeni Németországba. Illés testvér lábánál ül, aki a káptalan vezetője, és aki a szent gondolatait közvetíti. Ferenc meghúzza Illés habitusát, aki azonnal lehajol hozzá, és megkérdezi, hogy mit óhajt. Illés felegyenesedik és ezt mondja: ,,Testvérek, a Testvér szól'', és közli Francesco kérését. Ferenc már annyira testvér, hogy a névnek nem is kell szerepelnie a ,,frater'' mellett; a többiek szavával és életével akarnak azonosulni. Ekkora tekintélye volt Ferencnek.[[9]](#footnote-9)

Ferenc megtapasztalja azt, hogy saját művéről és akaratáról is le kell mondania a szent engedelmesség nevében. Az engedelmesség ugyanis a valóság elfogadása. Akkor is, ha a valóság fáj. Erről szól a következő tanmese:

*Nem messze a remeteségtől vékony kékes füstoszlop emelkedett fel. Átlátszóan kék. Egyenesen az égre tört. A legkisebb szellő sem zavarta. Nyugodt és egyenes volt, mint a többi nagy fa. Mintha a tájnak része lenne. És mégis nyugtalanította Leó testvért. Ez a füst szokatlan volt. Ki gyújthatott tüzet ilyen korán reggel? Leó szeretett volna bizonyosságot szerezni és megnyugodni. Elindult. Félretolta a cserjék ágait, és egy kőhajításnyira meglátta Ferencet magát. Ott térdelt a gyér tűz mellett. Mit égethetett el? Látta, amint lehajol, felvesz egy fenyőtobozt, és beledobja a lángokba. Leó egy pillanatra elbizonytalanodott, aztán mégis lassan közeledett.*

 *-- Mit égetsz, atyám?*

 *-- Egy kosarat -- válaszolta egyszerűen Ferenc. Leó megnézte közelebbről. Egy fűzfavesszőből font kosár maradványait látta, utolsó darabjai égtek.*

 *-- Csak nem az a kosár, amit ezekben a napokban fontál?*

 *-- De, pontosan az -- válaszolta Ferenc.*

 *-- Dehát akkor miért égetted el? Úgy találtad, hogy nem sikerült? --*

*kérdezte megdöbbenve Leó.*

 *-- De igen, sikerült. Túlságosan is sikerült.*

 *-- Dehát akkor miért égetted el?*

 *-- Mert most, amikor a terciát énekeltük, miatta gondolataim elkalandoztak az imában. Egész figyelmemet lekötötte ez a kosár. Helyénvaló volt, hogy visszatérve föláldozzam az Úrnak – magyarázta Ferenc.*

 *Leó szája tátva maradt. Igencsak ismerte Ferencet, és mindig meglepő cselekedeteit. De most az egyszer Ferencnek ez a tette igazságtalanul keménynek tűnt.*

 *-- Atyám, nem értelek. Ha mindazt el kellene égetni, ami minket elszórakoztat az imában, akkor egyebet se tehetnénk -- mormogta Leó egy rövid szünet után.*

 *Ferenc nem felelt semmit.*

 *-- Tudod, hogy Szilveszter testvér számított a te kosaradra. Szüksége lett volna rá, és türelmetlenül várta.*

 *-- Igen tudom -- hagyta jóvá Ferenc. -- Késlekedés nélkül fonok neki egy másikat. De ezt el kellett égetnem. Ez még sürgősebb volt.*

 *A kosár közben teljesen elégett. Ferenc a maradék tüzet eloltotta egy kővel, és karon fogva Leó testvért, így szólt hozzá:*

 *-- Gyere, megmagyarázom neked, miért cselekedtem így.*

 *Egy kissé távolabb vezette a fűzfabokrokhoz. Vágott egy csomó ágat magának, majd leülve a puszta földre kezdte fonni az új kosarat. Leó melléje ült, várva atyja magyarázatát.*

 *-- Saját kezemmel akarok dolgozni -- jelentette ki Ferenc --, és azt akarom, hogy minden testvérem dolgozzon. Nem nyereségvágyból vagy pénzszerzés kedvéért, hanem hogy jó példát adjon és legyőzze a lustaságot. Nincs siralmasabb, mint egy közösség, amely nem akar dolgozni. De a munka nem minden, Leó testvér, és nem old meg mindent. Sőt, akadálya lehet az ember igazi szabadságának. És az is lesz mindannyiszor, ahányszor az ember engedi, hogy munkája rabul ejtse, egészen addig, hogy elfelejtkezik az élő és igaz Isten imádásáról. Féltékenyen kell őrködnünk, hogy ki ne aludjék bennünk az imádság lelke. Ez mindennél fontosabb.*

 *-- Értelek, atyám. De azért mégsem lehet megsemmisíteni munkánk gyümölcsét mindannyiszor, ahányszor elvonja figyelmünket az imáról.*

 *-- Természetesen. A lényeg az, hogy készek legyünk valóban erre az áldozatra. És csak ezen föltétel mellett őrizheti meg az ember lelke szabadságát. Az Ószövetségben az emberek feláldozták Istennek terméseik és nyájaik zsengéit. Nem haboztak megfosztani magukat attól, ami a legszebb. Ez az Isten-imádás tette volt, de a szabadulásé is. Az ember így őrizte meg lelke nyíltságát. Az, amit feláldozott, a végtelenre tágította ki látószögét. Itt volt szabadságának és nagyságának titka.*

 *Ferenc elhallgatott. Látszott, hogy figyelmének minden erejét munkájára fordítja. De Leó, aki mellette ült, érezte, hogy akar még mondani valamit. Valami lényegeset, ami vele egy, de amitől nehezére esik megszabadulni. Ezt Leó is jól tudta. Ezért tűntek a csend pillanatai ilyen hosszúnak. Szeretett volna megszólalni és mondani legalább egy szót, hogy kitöltse ezt a csendet. De finomságból visszatartotta magát. Ferenc hirtelen Leó testvérre nézett. Tekintetében igen nagy jóság tükröződött.*

 *-- Igen --, mondta Leónak nagy nyugalommal --, az ember akkor lesz naggyá, ha saját műve fölé emelkedik, és már csak Istent látja. Ekkor éri el teljes mértékét. De ez nehéz, nagyon nehéz. Elégetni egy fűzfakosarat, amit mi fontunk, semmi. Még ha úgy is látjuk, hogy jól sikerült. De elválni egy egész élet munkájától, ez egészen más. Ez a lemondás felülmúl minden emberi erőt.*

 *Isten az embert meghívja az ő követésére, s ő átadja magát egészen egy műnek. Szenvedélyesen, lelkesen. Ez jó, és szükséges is. Csak a lelkesedés tud teremtően cselekedni. De teremteni valamit annyit jelent, mint megjelölni kézjegyünkkel, elkerülhetetlenül magunkévá tenni. És itt Isten szolgája a legnagyobb veszélybe rohan. A mű, amelyet alkotott, abban a mértékben, ahogyan ragaszkodik hozzá, számára a világ közepe lesz. És ez végzetesen bezárja. Egy robbanás kellene, hogy kimentse ebből az állapotból. Istennek legyen hála, az ilyen robbanás megvalósul. A Gondviselés eszközei kérlelhetetlenül működésbe indulnak. Ezek a minket körülvevő megnemértés, ellentmondás, szenvedés, kudarc és néha még maga a bűn is, amit Isten megenged. A hitnek is megvannak a maga mélységes és döntő válságai. Ez elkerülhetetlen. Előbb-utóbb jelentkezik életünk valamennyi szakaszában. Az ember odaadja magát saját művének. Azt hiszi, hogy Istennek szerez nagylelkűen dicsőséget. És hirtelen úgy tűnik, Isten magára hagyja. Mintha nem érdekelné az, amit az ember tesz. Sőt, mi több, úgy látszik, Isten azt akarja, hogy az ember mondjon le saját művéről, hagyja el azt, amihez testével-lelkével, örömben-bánatban ragaszkodott annyi éven keresztül.*

 *,,Fogd fiadat, az egyetlent, akit szeretsz és menj Moria hegyére, és ott áldozd fel egészen elégő áldozatul.'' Ezt a rettenetes utasítást adta Isten Ábrahámnak. Istennek nem igaz szolgája az, aki nem hallja ezt egyszer életében. Ábrahám hitt az Istentől kapott ígéretében, hogy utódokat ad neki. Húsz évig várt ennek beteljesedésére. Nem veszítette el reményét. És végre, mikor gyermeke született, és ezen a gyermeken nyugodott az ígéret alapja, most Isten felszólítja Ábrahámot, hogy áldozza fel. Minden magyarázat nélkül. Az ütés durva volt és érthetetlen. És éppen ez az, amit Isten előbb vagy utóbb tőlünk is követel. Úgy tűnik, Isten és az ember nem beszélnek többé ugyanazon a nyelven. Értetlenség támad köztük. Isten hívta az embert, és ő válaszolt. Most az ember szólítja Istent. Isten pedig hallgat. Tragikus pillanat, melyben a vallásos élet a reménytelenséghez érkezik, melyben az ember egyedül harcol az éjszakában a Megfoghatatlannal. Az ember azt hitte, elég, ha ezt vagy azt megteszi, hogy kedves legyen Isten előtt. De Isten nem valamit vár az embertől, hanem őt magát akarja. Az ember nem üdvözül cselekedetei által, bármilyen jók is legyenek azok. Saját magának kell Isten művévé válnia. Képlékenyebbnek és alázatosabbnak kell lennie Teremtője kezében, mint az agyagnak a fazekas kezében. Hajlékonyabbnak és elnyűhetetlenebbnek, mint a fűzfavesszőnek a kosárfonó kezében. Csak a szorongatottságnak ebben az állapotában és szegénységének elismerésében nyithat az ember egy korlátlan hitelszámlát Istennek, rábízva teljesen a kezdeményezést létét és üdvösségét illetően. Ekkor belép a szent engedelmesség világába. Gyermekké lesz és a teremtés isteni játékát játssza. Fájdalmon és gyönyörön túl ismerkedik meg az örömmel és a hatalommal. Ugyanazzal az érzéssel tekint a halálra is, mint a Napra. Ugyanazzal a súlyossággal és ugyanazzal a könnyed örvendezéssel.*

 *Leó hallgatott. Nem volt kedve több kérdést feltenni. Biztosan nem értett meg mindent, amit Ferenc mondott, de úgy tűnt neki, hogy még soha nem látott bele ilyen tisztán és mélyen atyja lelkébe. És ami mindenek fölött meglepte, az a nyugalom, ahogyan beszélt ilyen súlyos dolgokról, amelyeket bizonyára tapasztalatból ismert. Eszébe jutott, hogy Ferenc egy másik alkalommal ezt mondta neki: ,,Az ember igazán csak azt ismeri, amit megtapasztalt.'' Az biztos, hogy ő megtapasztalta mindazt, amiről beszélt. A biztos igazság hangsúlyával beszélt. Leó testvért hirtelen eltöltötte a gyönyörűség, és ugyanakkor a megdöbbenés, hogy ilyen tapasztalatoknak kiváltságos és beavatott bizalmasa lehetett. Ferenc pedig folytatta a munkát. Keze remegés nélkül fonta a fűzfakosarat, mintha csak játszott volna.[[10]](#footnote-10)*

Alverna: Ferenc Krisztus képmása

 1. 1224-ben a nagyböjti időt Ferenc Alverna hegyén tölti. Arról a képről meditál, amely már San Damianóban a lelkébe vésődött: a Megfeszítettről. Annyira eggyé válik vele, hogy Jézus sebei saját testén is megjelennek. Amit egész életén át szeme előtt tartott és saját személyében átérzett, az most előtörne, mindenki számára láthatóvá válna, ha Ferenc minden erejével azon nem fáradozna, hogy titkát elrejtse. Csak kevesen tudják meg, köztük Leó testvér, aki emiatt nagy lelki válságba kerül. Kicsoda ő ennek a halhatatlan jelenségnek a színe előtt? Ferenc felismeri a testvér aggodalmát, ad neki egy képet, melyen megmagyarázza: mindenki stigmatizált a maga módján, mindenki meg van jelölve a tau jelével (görög betű, a kereszt jele), maga Leó testvér is.[[11]](#footnote-11)

Betegség és halál

 Életének utolsó két évében testi, lelki szenvedés és fájdalom gyötri Ferencet. Ifjúkora óta maláriában szenved, melynek kísérőjelenségei mind erősebbekké válnak. Egyiptomi tartózkodása óta a trachoma is kínozza, amely erős fejfájással és folytonosan növekvő fényérzékenységgel jár, míg végül majdnem teljesen megvakul. Böjtölése bél- és gyomorfekélyt idéz elő, ehhez járul még lép- és májbetegsége, vérszegénysége, vízkórsága, majd mélységes depressziója. Ferenc annyira legyöngül, hogy már járni sem képes.

 San Damianóba viszik ápolni, és a nővérek teljes odaadással gondozzák. Élete legsötétebb éjszakáját éli át. Még sebhelyei sem nyújtanak neki vigasztalást és bátorítást. Sőt, úgy érzi, hogy a pokol erőinek van kiszolgáltatva, és végképp kudarcot vallott Isten előtt is. Aztán az ég kegyének érzi, hogy a köd oszlik és szíve felenged, amikor a Naphimnuszban tör ki, melyben mindent elfogad és minden teremtményt Testvérének és Nővérének nevez, még a halált is.

 A testvérek úgy látják, hogy a legjobb orvosok tanácsát kell kikérniük, és ezért átviszik Rietibe, a pápai szemorvoshoz. Az orvos a kor szokása szerint borzalmas gyógymódot alkalmazva próbálja őt meggyógyítani: tüzes vassal égetik a halántékát, de ez sem a betegséget, sem a kínokat nem csökkenti. Illés testvér a legközelebbi barátokat hívja a betegágyhoz: Bernát és Egyed testvért, hogy az első társak látása nyújtson Ferencnek enyhülést és vigaszt. Ferenc azt akarja, hogy énekeljenek, és így enyhüljenek kínjai. Ő pedig egyik éneket a másik után szerzi -- a testvérek meg is ütköznek ezen, mivel szerintük a haldoklónak komolyan kell viselkednie.

 Végül elhatározzák, hogy egy másik orvoshoz fordulnak. Sziénába mennek, a pápai udvar egy másik orvosához. Lóra ültetik, a testvérek támogatásával teszi meg a fárasztó utat. Odaérve Ferenc annyira elgyengül, hogy már közelinek vélik halálát. Ezért arra kérik, hogy néhány mondatban foglalja össze életének lényegét. Megteszi, és ezt diktálja: kölcsönös szeretet, a szegénység megbecsülése, hűség az egyház iránt.

 Sziénából visszatérnek Assisibe, ahol a püspöki palotában ápolják Ferencet, de amikor közeledik az utolsó óra, Porciunkulába, szülőföldjére akar visszatérni. Ott felolvastatja János evangéliumából az utolsó vacsora és a lábmosás jelenetét. Kenyeret kér és azt szétosztja közöttük. Kéri, hogy ruhátlanul fektessék a földre, kezét kereszt alakban kitárva. A testvérek a 142. zsoltárt imádkozzák, és a Naphimnuszt éneklik. Ferenc 1226. október 3-án estefelé, negyvennégy éves korában hal meg, szívelégtelenségben, röviddel azután, hogy elfogyasztotta az édes süteményt, amelyet kedves barátnője, Settesolei Jakóba hozott neki.[[12]](#footnote-12)

#### Az Intelmekben ezt írja Ferenc a tökéletes engedelmességről: „Az Úr ezt mondja az evangéliumban: *Aki nem* mond le *mindenéről, amije van, nem lehet az én tanítványom*, *és aki meg akarja menteni lelkét, elveszíti azt*. Az az ember hagyja el mindenét, amije van s veszíti el testét, aki az engedelmesség jegyében tökéletesen elöljárója kezébe adja magát. Tehát tökéletes engedelmességnek számít minden, amit mond és tesz, feltéve, hogy tudatában van annak, hogy amit tesz, jó, és nincs ellentétben elöljárója akaratával. És ha valaha megtörténnék, hogy az alárendelt jobbnak és lelke szempontjából célravezetőbbnek lát valamit, mint amit elöljárója parancsol, áldozza fel önként saját akaratát Istennek, s helyette elöljárójáét igyekezzék cselekedettel valóra váltani. Mert ez a szeretetből fakadó engedelmesség, mely egyformán eleget tesz Istennek és a felebarátnak. Ha pedig az elöljáró olyasmit találna parancsolni, ami lelke üdvössége ellen van, az alárendelt, ha nem is teljesíti parancsát, azért ne forduljon el tőle. És ha emiatt üldözést szenvedne valakiktől, csak annál jobban szeresse az illetőket Istenért. Mert aki inkább vállalja az üldöztetést, semhogy elszakadjon testvéreitől, az igazán megmarad a tökéletes engedelmességben, mert életét adja testvéreiért. Mert bizony sok szerzetes van, aki azzal az ürüggyel, hogy jobban látja a dolgokat, mint elöljárói parancsolják neki, hátra tekintget és saját akaratának *hányadékához* tér vissza[4]. Az ilyenek gyilkosok, és rossz példájukkal számtalan lélek vesztét okozzák”.

#### Az engedelmesség tehát a szeretettel függ össze. Mivel minden közösségben rend és béke csak akkor van, ha elfogadjuk a tekintély gyakorlását, akkor is, ha nem mindig dönt ideálisan – kivéve természetesen, ha bűnt parancsol. Egy közösségben, ahol mindenki a saját feje után megy, nincs és nem is lehet egység, hanem zűrzavar és békétlen zaklatottság honol. Az engedelmesség tehát nem valami negatívum, hanem igen a testvéri egységre, igen az Istentől rendelt tekintélyre, döntés, hogy nem embereknek, hanem Istennek szolgálok, amikor elfogadom a felém rendelt szülőt, elöljárót. Döntés, hogy nem kötelességből, hanem szeretetből engedelmeskedek. az engedelmesség ugyanis nem katonai dresszúra, hanem készség az eggyé válásra az elöljáró szándékával annak a Krisztusnak az életében részesülve, aki nem azért jött, hogy a maga akaratát tegye, hanem annak akaratát, aki küldte, s aki mindhalálig engedelmes volt. Az egység karizmáját Isten a közösség, a család fejeinek adja. Az ő karizmájukat ismerem el az engedelmességben, s azt, hogy Isten számára ez kedvesebb annál, mint ha a saját, még oly jó, akár sokkal jobb elképzeléseimet követném, mert csak oda küld áldást az Úr, ahol békességben és egységben vannak a testvérek (Zsolt 133,1-3). Erre jó példa az ószövetségből, amikor Saulnak egy győztes csata után, az Úr előzetes parancsa ellenére, melyben azt kérte, hogy töltse be az átkot minden állaton, amit az ellenségtől zsákmányolt, jobb ötlete támadt Istennél: arra gondolt, hogy megőriz a juhokból magának, hogy hálaáldozatul az Úrnak ajánlja fel. Az ember gőgjében, amikor nem engedelmeskedik, mindig azt hiszi magáról ugyanis, hogy jobb ötlete van Isten tervénél, ami az engedelmesség. Saulnak látnia is kellett a keserű következményeket is. Az Úr emiatt vetette el őt és fosztotta meg királyságától, ezt mondván neki: „az engedelmesség többet ér, mint az áldozat, a szófogadás értékesebb a kosok hájánál. Az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne, a nyakasság annyi, mint a terafimmal való visszaélés. Mivel az Úr szavát semmibe vetted, túl kicsinek talált arra, hogy továbbra is Izrael királya légy” (1Sám 15,23).

#### Az embert Isten akaratának teljesítése valósítja meg, ezért, aki Istennek engedelmeskedik, pl. azzal, hogy az evangéliumot életre váltja, az szabaddá válik arra, hogy önmaga legyen. Az a költő, aki figyelmen kívül hagyja a verselés szabályait, csak diszharmóniát hoz létre. Az engedelmesség szabadság és képesség az alkotásra. Felszabadít a győzelemre is, ami csak csapatfegyelemmel érhető el. Az a focicsapat, amelyik nem tarja be a megbeszélt taktikát, biztosan veszít. (Farkas L.)

#### *Legenda a reggeli imához:*

#### *Ha igazán tudnánk imádni Istent – Tanmese*

*-- Üljünk le itt! -- mondta Ferenc. -- Így könnyebb lesz beszélni.*

 *Leültek a földre. Rufin pedig elkezdett beszélni.*

 *-- Amikor hozzád jöttem és kértem, hogy vegyél fel a testvérek közé, ennek már vagy tizenkét éve van, akkor az a vágy hajtott, hogy szeretnék az Evangélium szerint élni, úgy, ahogy tőled láttam. Igen őszinte voltam. Valóban az Evangéliumot akartam követni. Az első évek minden nagyobb nehézség nélkül teltek el testvéri közösségben. Buzgón próbáltam megtenni mindazt, amiről úgy láttam, hogy ez az új élet megkívánja tőlem. De a lelkem mélyén más elképzelés vezetett, anélkül, hogy tudtam volna. Ismered, milyen környezetben nőttem fel. Nemesi családban. Érzékenységem, neveltetésem és lényem minden porcikájánál fogva ehhez a nemesi környezethez tartoztam. E szerint a környezet szerint éreztem és ítéltem. Az ő értékeik szerint, melyeket ott általában tiszteletben tartottak. Amikor hozzád jöttem és elfogadtam a te végtelenül alázatos és szegény életformádat, azt hittem, örökre lemondtam ezekről az értékekről, és valóban úgy látszott, meghaltam az Úrért. Ez igaz is volt, de csak a felszínen. Valóban megváltoztattam életformámat és foglalkozásomat. És számomra ez a változás nagy volt. De belül, anélkül, hogy tudtam volna, megőriztem lelkem nagyobbik részét, a legfontosabbat, magamnak. Megőriztem régi életfelfogásomat, régi környezetemét. Továbbra is aszerint mértem le az embereket és a dolgokat, amit otthon láttam, a családban. Édesapám kastélyában az emberek fogadása az ajtónál, a konyhai és más munkák a szolgák és cselédek feladata volt.* ***Amikor kisebb testvér lettem****, hasonlóképpen gondolkodtam és egy alacsonyabb állapotra való lealázkodásnak tartottam a portás és a konyhás feladatát, csakúgy, mint a kéregetést és a leprások gondozását. Mindezek ellenére szívesen elfogadtam ezeket a feladatokat. Pontosan azért, hogy megalázzam magamat. Sőt, megtiszteltetésnek tartottam az ilyenfajta megalázkodásokat. Azt gondoltam, ebben van az evangéliumi alázatosság. Ezzel a szellemmel léptem a Rendbe.*

 *Évek múltak el. Mivel nem voltam alkalmas a prédikálásra, gyakran csak arra korlátozódtak lehetőségeim, hogy azokat a szolgálatokat lássam el, amelyeket alantasoknak és haszontalannak tartottam. Mivel ez volt a feladatom, kényszerítettem magam. Kötelességből aláztam meg magamat. És valóban meg lettem alázva.*

 *Azután jött, aminek jönnie kellett. Persze arra a gondolatra jutottam, hogy a testvérek, akik prédikálni járnak, engem cselédjüknek tartanak. Ez az érzésem csak megerősödött, amikor a nálam fiatalabb testvérek, akik egészen egyszerű családból származtak, beléptek a Rendbe és prédikálni mentek, rám hagyva a közösség anyagi ellátásának gondjait. Ha egy közülük megjegyzést tett nekem, vagy egyszerűen kifejezte óhaját, felforgatott és mérgesített. Nem szóltam semmit, de belül háborogtam. Egy kicsit még jobban megaláztam magam – mindig kötelességből.*

***Így aztán mindent kötelességből csináltam. És azt gondoltam, hogy ez a szerzetesi élet.*** *De ez csak egy rosszul szabott ruha volt, amit megpróbáltam magamra erőltetni anélkül, hogy járni tudtam volna benne, s amikor csak tudtam, szabadultam tőle. Életem, igazi életem másutt volt, ott, ahol saját magamat megtaláltam. Igazából mindennap csak azon voltam, hogy minél előbb befejezzem ezeket az alantas teendőket, hogy aztán a magányba meneküljek. Ott aztán újra a magam ura voltam, újjáéledtem. Aztán a kötelesség megint csak rám nehezült. Kényszerítettem magamat megint, hogy a testvérek cselédje legyek.*

 *De az ember felőrlődik az ilyen életmódban. Őrjítő, mennyire képes az ember megfeszülni.* ***Mindazt, amit kötelességből tettem, nem szívből tettem.*** *Mint egy rabszolga, aki húzza az igát, elveszítettem étvágyamat, kimerülten kezdtem a napot. Azután megnehezteltem minden testvérre. Mindegyikükben urat láttam, akinek rabszolgája vagyok. Úgy éreztem, félreismernek. Ez lázadásra késztetett. Senkit sem tudtam többé elviselni. S mindez azzal végződött, hogy belsőleg az egész világ ellen lázongtam. Naivságomban nagyon őszintén azt hittem, hogy az Úr azt akarja, hogy mindent neki adjak a teljes magányban. Ekkor kértem engedélyt tőled, hogy visszahúzódhassak ebbe a remeteségbe. Majd itt ért aztán az a rettenetes krízis, amelyet ismersz. Tehát ide jutottam.*

 *-- Mindaz, amit mondasz, nem döbbent meg -- mondta neki szelíden Ferenc.*

*. -- Emlékszel arra a napra, amikor elküldtelek prédikálni akaratod ellenére? Azt akartam, hogy kilépj magadból, ebből az elszigeteltségből, ahová, éreztem, saját magadat zártad be.*

 *-- Igen atyám, emlékszem. Dehát nem tudtam megérteni. És milyen különös, hogy most minden világos számomra -- felelte Rufin.*

 *-- Az Úr megkönyörült rajtad -- mondta Ferenc. -- Így könyörült meg mindnyájunkon. A maga idejében. Akkor, amikor legkevésbé várjuk. Így tapasztaljuk meg irgalmát. Ezen a módon ismerteti meg magát velünk. Mint ahogy a késői eső elveri az út porát.*

 *-- Valóban így van -- jegyezte meg Rufin. -- Úgy érzem, mintha újra kezdenék élni.*

 *-- De hogyan nyitotta meg szemedet az Úr? -- kérdezte Ferenc.*

 *-- Nagycsütörtökön, míg együtt étkeztünk -- válaszolta Rufin --, egyik testvér közbevetőleg idézte egyik szavadat: ,,Ha az édesanya táplálja és szereti test szerinti gyerekét, mennyivel inkább kell táplálnunk és szeretnünk lélek szerinti testvérünket.'' Gyakran hallottam, hogy mondtad ezt, de nem figyeltem rá. De most ezek a szavak értelmet nyertek számomra. Megragadtak. S visszatérve a cellába sokat elmélkedtem rajtuk.*

 *Azt gondoltam magamban, hogy egy családban, ahol nincsen szolga, a dolog természetes rendje az, hogy az édesanya főz és szolgál az asztalnál, rendben tartja a házat, s ő az, aki mindig el van foglalva. S ezt természetesnek veszi. Nem érzi magát megsértve. Nem gondolja, hogy egy alantasabb rangra süllyedt. Nem tartja magát cselédnek. Szereti gyermekeit és férjét. Innét jön lendülete és bátorsága, hogy szolgáljon nekik. Előfordul, hogy fáradt, sőt nagyon fáradt, de nem lázad. Egy szerény körülmények közt élő családra gondoltam, melyet alkalmam volt közelről megismerni. Ott az édesanya feladata minden nehézsége és fáradtsága ellenére, sugározta a békességet és a boldogságot. Világosan láttam tehát, hogy hamis úton jártam, és nem az Evangélium szelleme vezetett. Ebből eredt minden neheztelésem. Azt hittem, hogy elhagytam a világot, mert foglalkozást változtattam. Lelkületet viszont nem. De most számomra minden tökéletesen megváltozott. Nem vártam tovább, hogy jobban elmélyüljek ebben a felismerésben, amely nekem most adatott, hanem azonnal futottam, hogy testvéreim szolgálatára álljak. Azóta ez a felismerés, ez a fény egyre növekszik bennem, és a béke is. Most olyan szabadnak és könnyűnek érzem magam, mint a kalitkából kiszabadult madár.*

 *-- Hálát adhatsz az Úrnak -- mondta neki Ferenc. Amit most átéltél, az valóban tapasztalat.* ***Most tudod, hogy mi az: kisebb testvér, Evangélium szerint való szegény. Az olyan ember, aki szabadon lemondott mindenfajta hatalom és uralkodás gyakorlásáról mások fölött, de akit mégsem rabszolgai lelkület vezet, hanem a legnemesebb lélek: az Úr Lelke.*** *Ez az út nehéz. Kevesen találják meg. Kegyelem ez, nagy kegyelem, melyet az Úr adott neked.*

 *Látod, a hatalom és uralkodásvágy nemcsak a világ urait vezeti, hanem a szolgákat is, akik nem fogadják el szabadon szolgai állapotukat. Ez az állapot aztán nyomasztó iga lesz, mely alatt az ember összeroskad és kínjában verejtékezik. Ez nem az Úr útja.*

***Nem az az Evangélium szerint való szegény, aki rászorítja magát arra, hogy azt tegye, amit az utolsó, a rabszolga, hanem aki az Úr lelkével és szellemével teszi. Ez mindent megváltoztat. Ahol az Úr szelleme van, ott a szív nem keserű.*** *Ott nincs helye neheztelésnek. Amikor még a világban voltam, a legutolsó dolognak tartottam a leprások ápolását. De az Úr megkönyörült rajtam. Ő maga vezetett közéjük, és én irgalmasságot gyakoroltam velük. Mikor visszajöttem tőlük, az, ami egykor keserűnek tűnt, édességgé változott számomra, lelkem és testem gyönyörűségére.* ***Az Úr szelleme nem a keserűség szelleme, hanem az édességé és a vidámságé.***

 *-- Ez a tapasztalat, melyet átéltem -- mondta Rufin --, megtanított arra, milyen könnyű önmagunkról hamis képet alkotnunk, illúzióban élnünk. És szemérmetlenül az Úr sugallataiként fogjuk fel azt, ami nem egyéb, mint természetünk ösztönzése.*

 *-- Igen, könnyű illúzióba ringatni magunkat. Ezért olyan gyakori dolog ez. Mégis van egy biztos jel, amellyel leleplezhetjük.*

 *-- Mi az? -- kérdezte Rufin.*

 *-- A lélek nyugtalansága -- felelte Ferenc. -- Amikor a víz mozog, nyilvánvalóvá lesz, hogy nem tiszta. Így van ez az emberrel is.* ***Akit felkavar a nyugtalanság, láthatja, hogy cselekedeteinek forrása nem tiszta. Ezt az embert egészen más vezeti, nem az Úr lelke.*** *Mikor az embernek mindene megvan, amit óhajt, nem tudhatja, hogy valóban az Úr lelke vezeti-e. Oly könnyű bűneit az erények magaslatára emelni, és nemes, önérdek nélküli célok ürügyén magát keresni. És mindezt a legtisztább lelkiismerettel. De jön az alkalom, mikor az önmagának hazudó ember ellentmondásokba és ellenkezésbe ütközik. Ekkor lehull az álarc. Megzavarodik és indulatba jön. A ,,lelki'' ember mögül, mely csak kölcsönvett maszk volt, előbújik a ,,testi'' ember, az élő, eleven személy, és tíz körömmel védi magát. Ez a zavar és ez az agresszivitás kinyilvánítja, hogy az embert nem az Úr Lelkének mélységei vezették.*

 *A remeteség harangja megkondult. A zsolozsma ideje elérkezett. Ferenc és Rufin felálltak és a kápolna felé vették lépteiket. Nyugodtan mentek, mint szabad emberek.*

 *Ferenc hirtelen megtorpant. Rufint is megállította karjánál fogva.*

 *-- Figyelj csak, testvér, kell, hogy mondjak még neked valamit.*

 *Elhallgatott egy percre, tekintetét a földre szögezte. Majd Rufin arcába nézve ezt mondotta neki nyomatékosan:*

 *-- Az Úr segítségével legyőzted az uralomvágyra és önbecsülésre irányuló akaratodat. De nemcsak egyszer, hanem tízszer, húszszor, százszor is le kell győznöd.*

 *-- Félelmet keltesz bennem, atyám -- mondta Rufin.*

 *Nem érzem magamat elég erősnek ahhoz, hogy elviseljek még egy ilyen küzdelmet.*

 *--* ***Nem küszködve fogsz győzni, hanem Istent imádva*** *- felelt szelíden Ferenc.*

 *--* ***Az ember, aki imádja Istent, elismeri, hogy egyedül csak ő a mindenható. Elismeri és elfogadja. Igazából, egész szívéből. Örvendezik amiatt, hogy Isten: Isten. És hogy ő létezik, ez számára elég. És ez szabaddá teszi. Érted?***

 *-- Igen, atyám, értem -- felelte Rufin.*

 *Miközben beszélgettek, rátértek a kápolna felé vezető útra. Pár lépésre voltak már csak a kápolnától.*

 *--* ***Ha mi valóban tudnánk imádni Istent, igazából semmi sem nyugtalanítana minket. A nagy folyók nyugalmával haladnánk át a világon.[[13]](#footnote-13)***

Eszközigény:

1. Vö. a bekezdést: Jacques Philippe, *A belső szabadság, A hit a remény és a szeretet ereje*, Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokkomárom 2004, 56-57. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vö. a bekezdést: Raniero Cantalamessa, *Mária az Egyház tükre*, Sarutlan Karmelita nővérek Pécs, 2002, 61-62, 67. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jacques Philippe, im. 16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uo. 17. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uo. 18. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uo. 18-20. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vö. a bekezdést: Bocsa József, *A szentektől tanulni*, Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában, 5-7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rotzetter im. 27. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rotzetter im. 28. [↑](#footnote-ref-9)
10. Eloi Leclerc OFM: Egy szegény ember bölcsessége című könyvének Szegényebb mint a kiszáradt fa című fejezetéből. Agapé Kiadó, 1992, Újvidék, fordította fr. Barsi Balázs OFM. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rotzetter im. 30. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rotzetter im. 31. [↑](#footnote-ref-12)
13. Eloi Leclerc OFM: Egy szegény ember bölcsessége című könyvének Ha igazán tudnánk imádni az Istent című fejezetéből. Agapé Kiadó, 1992, Újvidék, fordította fr. Barsi Balázs OFM. [↑](#footnote-ref-13)