A mi Egyházunk nem egy szociális klub

Az egyház nem egy társadalmi jelenség, ahol lehet jönni-menni, azt csináljuk, amihez kedvünk van, kórusokat, megpihentetni lelkedet. Ez olyan hely, ahol Istennel találkozunk. Ez a találkozás jelentős változásokat idéz elő a személyiségünkbe. Van, amikor egyáltalán nem számít rá az ember, egyszerűen Isten eljön az életünkbe és nincs semmi, amit tehetünk ellene. Az egyetlen mód, hogy megalázza magát és elfogadja az Ő akaratát. Belátás járja át. Belelát Isten tervébe, hogy mi az Ő akarata az életével. Nem ellenzi, hanem megérti Isten tervét, a mi üdvösségünket. Ez az üdvösség nem számít, hogy milyen nehéznek tűnik, mert Isten segítségével képesek vagyunk megfelelni rá. Természetesen szeretnénk néha túlkombinálni a dolgainkat, amiket egyszerűnek kellene hagyni. Azt akarjuk, hogy életünk csendes és ritmusos legyen, ne legyenek fájdalmaink, betegségünk és apránként szeretnénk elérni a mennyek országát. Ilyen a siker filmeknek Hollywoodban a forgatókönyve. Valós életben nem így működik, sőt az ellenkezője valósul meg. Az emberek szenvednek, bajok, nehézségek érik, sőt sok félreértés veszi őket körbe. Néha a problémák annyira ránk nehezednek, hogy nemcsak a hitünket veszítjük el, hanem a reményünket is. Ilyen pillanatokban elengedhetetlen, hogy hűek maradjunk Krisztushoz és ezzel megőrizzük a reményünket. Krisztus Istenünk a mi reményünk. A lényeg, hogy minden körülmény között hűek maradjunk Krisztushoz. Ez nem azt jelenti, hogy mi mindig az elsősorban fogunk haladni, de az biztos, hogy a helyes irányba fogunk tipegni. Nagyon fontos azt belátnunk, hogyha beléptünk az egyházba, vagyis megszenteltek és részesedtünk a szentáldozásba, akkor ez feladatot jelöl ki számunkra. A Szent Liturgia számunkra az alkalmas idő, ahol újra indul az ember. Valamit nem tudunk befejezni, itt újra indít minket az Isten. Ez folyamatban tart az életünkben, átjár az isteni energia, a jövendő Ország már részévé lett. És amikor elhagyjuk a templomot ezt az isteni részvétet meg kell tartani. Törekedni kell arra, hogy amit befogadtunk, azt bent is tartsuk. És ha elveszítjük mit kell tenni? Vissza kell térni, mert a liturgia nem csak egy menetrend szerinti, hanem az életünk. Nem egy szolgáltatás, hanem az élet forrása számunkra. Így Krisztus lesz az életem központja. Ha életünk nem ilyen, akkor meg kell küzdeni, változtatni kell rajta, hogy Isten legyen az életem középpontja.