SVJEDOCI
RADOSNE VIJESTI U HRVATSKOM NARODU

Građa za natjecanje u Vjeronačnoj olimpijadi učenika osnovnih i srednjih škola za 2018./2019. školsku godinu
Marijan Jakubin, Postjednja večera „hrvatska”, Ludbreg

**Priruđili:**
Sabina Marunčić
Tomislav Krušlin

**Recenzirali:**
prof. dr. sc. Ante Mateljan
prof. dr. sc. Mladen Parlov

**Lektorirala:**
Renata Kovačić, prof.

Fotografije su korištene iz digitalnog arhiva Glasa Koncila. Autori umjetničkih motiva i pojedinih fotografija navedeni su uz ilustraciju, a identitet ostalih autora nepoznat je uredništvu Glasa Koncila.

**Karte izradili:**
Dražen Ljubić, prof.
Tomislav Krušlin, prof.

**Napomena:**
Prvi dio građe, osim drugog poglavlja, namijenjen je učenicima osnovne škole.
Prvi i drugi dio građe namijenjen je učenicima srednje škole, a drugo poglavlje prvog dijela namijenjeno je natjecanju na državnoj razini.
Dodatak je izboran i iz njega ne dolaze ispita pitanja.
SVJEDOCI
RADOSNE VIJESTI U HRVATSKOM NARODU

Građa za natjecanje u Vjeronaučnoj olimpijadi učenika osnovnih i srednjih škola za 2018./2019. školsku godinu

Zagreb, 2018.
SADRŽAJ

UVOD ................................................................. 7

I. DIO – SVETOST I SVECI CRKVE U HRVATA

1. SVETOST JE ZADAĆA SVIH KRŠĆANA ................................. 13
   1.1. Čovjekova svetost odraz je povezanosti s Bogom ............... 14
   1.2. Svetost i sveci u povijesti Katoličke Crkve .................. 16
       1.2.1. Prva tri stoljeća ................................................. 17
       1.2.2. Četvrto stoljeće ................................................ 17
       1.2.3. Od petog do petnaestog stoljeća ......................... 19
       1.2.4. Od šesnaestog stoljeća do naših dana ..................... 20

2. SVETOST U SVJETLU CRKVENIH DOKUMENATA .................. 23
   2.1. Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen gentium ............... 23
       2.1.1. Svetost u Crkvi ................................................. 24
       2.1.2. Opći poziv na svetost ........................................ 26
       2.1.3. Mnogostruki oblici svetosti ................................ 27
       2.1.4. Putovi i sredstva svetosti .................................. 29
   2.2. „Na svetost pozvani“ ................................................ 31
       2.2.1. Bog je darovatelj i obnovitelj svetosti ................. 31
       2.2.2. Svetost ima svoju povijest i geografiju .................. 33
       2.2.3. Pastoral u službi svetosti .................................. 34
   2.3. „Radujte se i kličite“ ............................................ 35

3. POSTUPAK PROGLAŠENJA SVETIM .................................. 38
   3.1. Postupak za utvrđivanje svetosti ................................ 39
   3.2. Postupak beatifikacije i kanonizacije danas ................. 40
   3.3. Zašto Crkva kanonizira svece? ................................. 40

4. SVECI NA PODRUČJU DANAŠNJE HRVATSKE ....................... 42
   4.1. Sveci prije dolaska Hrvata .................................... 43
   4.2. Sveci nakon dolaska Hrvata .................................... 45
   4.3. Baština koja obvezuje .......................................... 46

5. KANONIZIRANI SVECI IZ HRVATSKOG NARODA .................. 49
   5.1. Nikola Tavelić – suzaštitnik hrvatskog naroda .............. 50
   5.2. Leopold Bogdan Mandić – služitelj pomirenja i pokore ... 52
   5.3. Marko Križevčanin – uzor vjernosti Crkvi .................. 57

6. BEATIFICIRANI BLAŽENICI IZ HRVATSKOG NARODA .......... 60
   6.1. Augustin Kažotić – liječnik duše i tijela .................... 61
   6.2. Gracija iz Mula – časni brat i euharistijski svetac .......... 63
6.3. Ozana Kotorska – učiteljica mistike .................................................. 65
6.4. Alojzije Stepinac – najsvjetliji lik Crkve u Hrvata ....................... 67
6.5. Marija Propetog Isusa Petković – utemeljiteljica
Družbe Kćeri Milosrđa ..................................................................... 72
6.6. Ivan Merz – apostol hrvatske mladeži ........................................... 76
6.7. Drinske mučenice – čuvarice zavjeta ............................................. 80
6.8. Mirosлав Bulešić – zaštitnik sakramenta potvrde ....................... 83
6.9. Serafin Glasnović Kokić i Anton Muzić – čuvari ljudskog dostojanstva . 86
6.10. Jakov Zadranin – zvan Ilirik (Hrvat) ........................................... 87
6.11. Julijan iz Baša – tješitelj ucviljenih. ............................................ 88

UMJESTO ZAKLJUČKA ................................................................. 90

II. DIO – NA PUTU SVETOSTI

1. SLUGE I SLUŽBENICE BOŽJE U CRKVI U HRVATA .................... 96
   1.1. Franjo Kuharić – moralni autoritet hrvatskog naroda .............. 97
   1.2. Josip Stadler – svjetiljka koja gori i svijetli .............................. 98
   1.3. Ante Antić – čudotvorni tješitelj ............................................. 100
   1.4. Ante Gabrić – siromah među siromasima.............................. 102
   1.5. Klara Žižić – učiteljica vjere i majka siromaha ...................... 103
   1.6. Petar Barbarić – apostol Srca Isusova ................................ 105
   1.7. Egidije Bulešić – anđeo mladenačke čistoće. ......................... 108

2. OSOBE KOJE SU DALE PEĆAT DUHOVNOSTI HRVATSKOM NARODU . 111
   2.1. Kraljica Jelena – majka i zaštitnica siročadi i udovica .......... 112
   2.2. Marko Marulić – otac hrvatske književnosti i duhovni kateheta . 113

3. OSOBE NA GLASU SVETOSTI U HRVATSKOM NARODU .......... 116
   3.1. Oton iz Pule ........................................................................... 116
   3.2. Katarina Kosača Kotromanić ................................................. 117
   3.3. Blaženici iz Zaljeva svetaca ................................................... 118

ZAKLJUČAK .............................................................................. 119

DODATAK

1. Zapisnik o suđenju sv. Kvirinu ..................................................... 123
2. Priznato čudo u postupku za beatifikaciju bl. Marije Petković. .... 124
3. Duhovna oporuka bl. Alojzija Stepinca ....................................... 126
4. Molitva velikog zavjeta ............................................................... 130
5. Popis slugu i službenica Božjih u hrvatskom narodu .................. 134

POJMOVNIK ........................................................................... 136

BIBLIOGRAFIJA ................................................................. 139

BILJEŠKA O AUTORIMA .................................................. 143
Uvod


Raduje nas i ohrabruje želja naših učenika za boljim upoznavanjem uzora vjere, Kristovih svjedoka iz našeg naroda kako bi, nadahnjujući se na njihovim svetim primjerima, Riječ Božju što bolje prihvatili i primijenili u svom životu. Upravo ta radost bila je poticaj i nama, autorima ovog teksta, da grada koju će naši učenici proučavati, rasplamsa ono svjetlo vjere i svetosti koje je u svetom krštenju upalio dobri Bog u njihovim kršćanskim dušama.

U prvom dijelu koji nosi naziv **Svetost i sveci Crkve u Hrvata** najprije tumačimo pojam „svetost“ i donosimo kratak pregled svetaca u Crkvi tijekom njezinog tisućljetnog razdoblja. Nakon toga, promišljamо o pozivu na svetost u svjetlu crkvenih dokumenata te prikazujemo postupak proglašenja blagog, odnosno svetih. Potom slijedi kratak pregled svetaca koji su djelovali na području današnje Hrvatske, prije i nakon dolaska Hrvata od kojih smo u početcima baštinili kršćansku vjeru. Osobiti naglasak stavili smo na prikaz kanoniziranih svetaca i beatificiranih blagoljubica iz hrvatskog naroda; velika duha, osoba koje su krasile vrlinu bogoljublja, čovjekoljublja i rodoljublja.

U drugom dijelu građe pod naslovom **Na putu svetosti**, predstavljamo nekoliko službenica i službenika Božjih različitih poziva i poslanja. Nakon toga donosimo kratak prikaz osoba koje su dale pećat duhovnosti hrvatskom narodu, koje su također živjele na glasu svetosti, ali nikad nisu od Crkve službeno proglašene blagoljubnim ili svetim.
Na samom kraju ovogodišnje vjeronačne građe, u *Dodatku*, preporučujemo nekoliko tekstova koji su važni za produbljivanje i bolje razumijevanje teme *Svjedoci Radosne vijesti u hrvatskom narodu*, kao i za osobnu duhovnu izgradnju. Željeli bismo nadasve da naši učenici i nakon završenog ovogodišnjeg natjecanja rado posegnu za ovim i drugim tekstovima o velikanim duha hrvatskog naroda te da u njima pronađu moćne zagovornike i pomoćnike na putu ostvarenja svetosti u svom osobnom životu. Za one koji žele sami istraživati o ovoj temi, donosimo popis slugu i službenica Božjih za koje je pokrenut postupak beatifikacije do sredine 2018. godine.
I. DIO

SVETOST I SVECI CRKVE U HRVATA

Svaki čovjek stvoren je na sliku Božju tj. Bogu sličan, no mnogi ljudi tijekom svog života grijehom naruše ili čak potpuno razore svoju sličnost s Bogom. Samo ju sveci donesu neokrnjenu pred Boga, dajući joj svoj osobni ton i odsjaj. I mi ćemo jednoga dana doći pred Gospodina. Što ćemo mu pokazati? Hoće li u nama prepoznati sliku na koju nas je stvorio? Na putu ostvarenja svetosti u ovoj pustolovini koju zovemo život, sveci hrvatskog naroda mogu nam biti od velike pomoći poput dobrih prijatelja i pratitelja. Njihovi životi i djela istinski su putokazi za nasljedovanje, a njihov zagovor snažna pomoć i zaštita. Stoga ih je poučno upoznati jer oni svjedoče kako kršćanski

\[1\] Crkveni dokumenti redovito se nazivaju po prvim riječima kojima započinje tekst dokumenta. Tako se, primjerice, *Dogmatska konstitucija o Crkvi* naziva lat. *Lumen gentium* (dalje LG), tj. u prijevodu *Svjetlo naroda.*
život nije nekakav nedostižan ideal te kako je moguće ostvariti ono za čim svi težimo: vječni život u nebeskoj domovini.

Sveci su ljudi koji su poput nas prolazili kroz slične životne poteškoće; osebe sa slabostima i nesavršenostima, ali unatoč svemu tome uspjele su ostvariti svetost. Stoga se s pravom možemo zapitati: kako je to moguće? Odgovor je vrlo jednostavan, ali istovremeno i zahtjevan: sveci svoje odluke i svoja djela nisu temeljili samo na vlastitim snagama, znanjima i sposobnostima, nego su svoj život oslanjali na Isusa Krista, dopustili su da ih njegova ljubav stalno nosi i vodi.

Upravo stoga što je Isus Krist bio njihov uzor i cilj, od njega su dobivali mlost i snagu za prihvaćanje životnih poteškoća, podnošenje progona i trpljenje različitih oblika mučenja i zlostavljanja. Osobe koje su i u tim najtežim trenutcima svog života ostali vjerni Kristu, Katolička Crkva smatra dostojnima časti oltara; najveće časti koju Crkva u ime Božje može podijeliti smrtnom čovjeku, a isto tako i narodu iz kojeg ta osoba dolazi. Stoga možemo reći da su sveci najveće blago svakog naroda i najljepši ures Crkve!
1. Svetost je zadaća svih kršćana


Duh Sveti povezan je s Crkvom od njezinog početka. Sveti Luka u Dijelima apostolskim opisuje silazak Duha Svetoga kao izvanredan događaj koji je važan za početak prve Crkve (usp. Dj 2, 1-13). Na blagdan prvih Duhova, pedeseti dan nakon Uskrsa, apostoli su se osnaženi Duhom Svetim pokazali u javnosti kao Isusova zajednica, svjedoci njegovog uskrsnuća. 2 Stoga je blagdan Duhova – blagdan očitovanja Crkve koju je ustanovio Isus Krist kako bi u svetosti nastavila njegovo djelo spasenja. Teško je i zamisliti da bi se jedna vjerska zajednica mogla samo ljudskim snagama proširiti diljem svijeta i održati dvije tisuće godina, a da u njoj nije bio djelotvorno prisutan Duh Sveti.

U rastu svetosti prisutne su sve tri božanske osobe Presvetog Trojstva. To potvrđuju i riječi molitve koje izgovaramo na posljednjoj dionici životnog puta, u preporuci umirućih: „Podi, kršćanska dušo, u ime Boga Oca koji te stvorio, Boga Sina koji te otkupio, u ime Duha Svetoga koji te posvetio!“ No svetost se ipak na poseban način pripisuje Duhu Svetomu. Stoga je bl. Alojzije Stepinac isticao: „Sve veliko, lijepo i sveto u svijetu ostvaruje Duh Posvetitelj. Izvor je svetosti.“ Možemo reći da se svetost razvija u dodiru neba i zemlje, u čudesnoj

2 Biti svjedokom Kristova uskrsnuća bio je, primjerice, glavni kriterij kod izbora Matije apostola. Najvažnija riječ u Dijelima apostolskim koja se ponavlja dvadeset i osam puta u različitim variantama jest: svjedočanstvo, svjedočiti, svjedok, svjedoci.

suradnji Boga i čovjeka. Međutim, kad je to zajedništvo posebno izraženo, govorimo o kršćanskoj svetosti.

1.1. Čovjekova svetost odraz je povezanosti s Bogom


Novi zavjet počiva na starozavjetnom sadržaju, ali donosi i novost: Bog je onaj od kojeg dolazi sama svetost i posvećenost. Bog je onaj koji odabire, odjeljuje, izdvaja... on je onaj koji posvećuje. Sveti Pavao u Prvoj poslanici Solunjanima piše: „A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina u Sama isusa Krista” (1 Sol 5, 23). Prema Svetom pismu, kršćanin je svet jer ga je Otac po Duhu odabrao, izdvojio od ovog svijeta i pozvao da hoda pred licem njegovim i živi u njegovoj prisutnosti. Svetost se tako očituje kao djelo Duha Svetoga koji je poslan Crkvi i koji u Crkvi djeluje kao božanska snaga, kao veza ljubavi između Oca i Sina i koja članove Crkve povezuje po Kristu s Ocem i međusobno.


Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, zakonskog Isusovog oca, 1870. godine papa Pio IX. proglasio je »zaštitnikom sveopće Crkve (...) te zagovornikom za sretnu smrt!« Neka i nas sačuva od nagle i nepripravne smrti te nam izmoli sretnu smrt.

Ante Starčević,
Sv. Josip, nebeski zaštitnik hrvatskog naroda,
Nacionalno svetište sv. Josipa, Karlovac


U rastu svetosti neki uspiju manje, neki više, a neki postignu savršenstvo tako da sami postanu primjer drugima. To su sveci. Pod tim pojmom danas podrazumijevamo svecu u širem i užem smislu riječi. Prvi se odnose na svete kod Boga, nebrojeno mnoštvo svetaca koji nisu nikad kanonizirani, a drugi na svete koje je Crkva kanonizirala. Katolički kalendarski prepun je svetih muževa i žena, različitih životnih staleža i poziva. Zajedničko jednima i drugima jest vječni život u zajedništvu s Bogom.

1.2. Svetost i sveci u povijesti Katoličke Crkve
1.2.1. Prva tri stoljeća


Prva je Crkva uz Isusa i apostole, na osobit način častila i slavila Mariju, Isusovu majku. Ostale svece Crkva je započela častiti oko 155. godine, a jedan od prvih svetaca kojem je iskazala štovanje bio je sv. Polikarp iz Smirne. U pismu sastavljenom nekoliko mjeseci nakon njegovog mučeništva, kršćani su napisali: ,,Mogosmo skupiti njegove kosti i položiti ih ondje... okupljujući se u radosti i klicanju, kad god nam je to moguće.“ (Acta martyrum, Sch 10, 223)

Kršćani su, dakle, nad grobom sv. Polikarpa slavili euharistiju. U radosnom slavlju njegovo mučeništvo slavili su kao rođendan za nebo.


Shvativši ulogu i važnost mučenika, tj. svetaca, kršćani su ih počeli častiti kao zaštitnike pojedinih crkava i gradova jer su vjerovali da imaju posredničku ulogu kod Boga. Stoga je sv. Ambrozije zaključio: „Mi smo pobrali plođove mučenika.“ Važno je istaknuto da svi mučenici nisu imali uzoran život, ali kršćani su se oslanjali na njihovu vjernost Kristu, a ne na njihove osobne zasluge. Mučenička smrt otkupila ih je od grijeha. Takvi sveci su za Crkvu bili više svjedoci vjere, nego uzori kreposnog života.

1.2.2. Četvrto stoljeće

Milanskim ediktom tolerancije, u obliku reskripta 313. godine, Crkva je po caru Konstantinu dobila slobodu vjeroispovijesti unutar granica Rimskog carstva. Tako su prestali progoni kršćana. Mučeništvo je postalo rijetkost pa se i broj svetaca smanjio. Četvrto stoljeće je vrijeme slobodnog naviještanja

Radosne vijesti, ali i vrijeme u kojem su se pojavile razne hereze. Tada su do izražaja došli velikani kršćanske misli, tzv. sveti oci. Oni su promišljali o najdubljim otajstvima vjere i bili su nadahnuće prvim ekumenskim koncilima.4


---

4 Naprvačetiriekumenskakonciladefiniranasutemeljneistinekršćanskevjere:Nicejskikoncil(325.godine)iCarigradskikoncil(381.godine)definiralisanauköPresvetomTrojstvu,Efeškikoncil(431.godine)proglašiojedauKristovojbožanskojosobipostojibožanskailjudskanarav.
Sveti Jeronim je rođen na našim prostorima u Stridonu, na granici Dal-macije i Panonije. Živio je kao pustinjak u Betlehemu gdje je preveo Bibliju na latinski jezik. Taj prijevod nosi naziv *Vulgata*. Biblija je najveće blago čovje-čanstva, a kršćanima je ujedno i temelj svetosti. U njoj su sveci otkrivali istinu o Bogu, sebi, svijetu i vječnosti. Biblija je oduvijek nadahnjivala pisce, slikare, kipare, a nadasve svece koji su svojim životom nasljedovali Istinu u ljubavi.

Prestankom progona, Crkva je otkrila nove oblike svetosti. Tako se, pri-mjerice, pojavljuju *ispovjedaoci vjere*. To su bili najjugledniji članovi Crkve, najčešće biskupi, koji su zbog svoje vjernosti Kristu i tumačenja vjerskih isti-na bili zatvarani u tamnice, trpjeli razna zlostavljanja, ali nisu ubijani. Zbog svoje hrabrosti, dosljednosti i vjernosti Kristu i Crkvi nazivani su *ispovjedaocima* (lat. *confessio* znači ispovijed vjere).

1.2.3. Od petog do petnaestog stoljeća

Nakon prestanka progona i definiranja vjerskih istina, kršćani su živjeli u miru do provale Gota i Vandala koja ujedno označava i početak propasti velikog i močnog Zapadnog rimskog carstva. Konačni pad te najmoćnije europske države u starom vijeku uslijedio je 476. godine. Iako su tijekom vremena osvađači prešli na kršćanstvo, mnogi su ostali vezani za svoja praznovjerja. Stoga su svece do-življavali kao osobe nadnaravne moći, a ne kao svjedoke Evangelja.


1.2.4. Od šesnaestog stoljeća do naših dana


5 Otac pape Siksta V. bio je Hrvat iz Boke Kotoranske, a majka Talijanka. Živjeli su u Italiji.
koncila konačno je došlo i do kanonizacije većeg broja vjernika laika.


Listajući povijest Katoličke Crkve istaknuli samo neke svjedoke vjere. Neka nam ostali ne zamjere što ih nismo spomenuli. I bez našeg spomena oni su velikani vjere u koje će se ugledavati budući sveci. Vjerujemo da će svi oni osvjetljavati i nadahnjivati i naš životni put. Najpotpuniji svetački kalendar s popisom od nekoliko tisuća imena, od početka Crkve do danas je *Rimski martyrologij* (*Martyrologium Romanum*).

\(^6\) Prigodom proglašavanja jednog od svetaca, papa Ivan Pavao II. je rekao: „Svetost se sastoji u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Što je ljubav veća i savršenija, to je veća i svetost.“


2. Svetost u svjetlu crkvenih dokumenata


Na prvom mjestu Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen gentium, u petom poglavlju podsjeća na pravu narav kršćanske svetosti. No u postkoncilskim raspravama o Crkvi i reformama koje su uslijedile, poziv na svetost svih vjernika opet je nekako pao u drugi plan. Tek je 2001. godine, papa Ivan Pavao II. u apostolskom pismu Novo millennio ineunte (lat. Ulaskom u novo tisućljeće, dalje NMI), pozivajući se na Dogmatsku konstituciju o Crkvi, istaknuo poziv na svetost kao prvu od pastoralnih briga na početku novog tisućljeća.

Hrvatski biskupi, odgovarajući na taj papin poziv, objavili su dokument Na svetost pozvani, Pastoralne smjernice na početku trećeg tisućljeća, sa željom da cijelu Crkvu potaknu na pastoralno djelovanje u perspektivi svetosti. O aktualnosti i bogatom nauku poziva na svetost svih kršćana svjedoči i nova apostolska pobudnica pape Franje Radujte se i kličite – Gaudete et exsultate (dalje GE).

2.1. Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen gentium

Drug i Vatikanski koncil koji je održan u Rimu od 11. listopada 1962. do 8. prosinca 1965. godine, bio je 21. ekumenski (sveopći) koncil u Katoličkoj Crkvi. Budući da je od prethodnog Prvog vatikanskog koncila prošlo više od 90 godina, papa Ivan XXIII. želio je novim koncilom odgovoriti na pitanja suvremenog čovjeka u društvu i u Crkvi. Drugi vatikanski koncil donio je ukupno šesnaest dokumenata kojima je pokušao približiti Katoličku Crkvu suvremenom svijetu, uvodeći brojne reforme kao, primjerice, obnovu liturgije ili bogoslužja,
uvođenje narodnog jezika u bogoslužje, pokretanje ekumenskog i laičkog pokreta, definiranje uloge Crkve u svijetu itd.

Za papu Ivana XXIII. bili su to „Novi Duha“, a za kardinala Lea Josepha Suenensa „početak proljeća Crkve.“ U središtu ovog Koncila bio je Krist, svjetlo naroda, što je jasno istaknuto u jednom od njegovih najvažnijih dokumenata Dogmatskoj konstituciji o Crkvi Lumen gentium: „Ovaj sveti Sabor, sabran u Duhu Svetom, žarko želi njegovom svjetlošću, koja odsijeva na licu Crkve, prosvijetliti sve ljude navješćujući Evanđelje svemu stvorenju“ (LG 1).

O pozivu na svetost govori peto poglavlje Dogmatske Konstitucije o Crkvi Lumen gentium, od 39 do 42 broja, pod naslovom Opći poziv na svetost. Na početku Koncila poglavlje o svetosti nije bilo planirano. No svijest o svetosti Božjeg naroda donijeli su koncilski oci i ta je svijest tijekom Koncila rasla i razvijala se. Njezinom razvoju zasigurno je doprinuо studij duhovnog bogoslovlja, biblijski i liturgijski pokret koji su u kršćanskim zajednicama produbljivali svijest o značenju krsne milosti i zahtjevu za svetošću cijelog Božjeg naroda. Prije Koncila činilo se kao da su samo redovnici pozvani na svetost. No Koncil je uočio nedostatnost takvog gledanja i općem pozivu na svetost posvetio cijelo poglavlje.

2.1.1. Svetost u Crkvi


Kršćanska teologija duhovnosti uči da se u pojedinom kršćaninu svetost raspoznaje pod dvostrukim vidom: ontološka ili bivstvena svetost i moralna ili čudoredna svetost. Ontološka svetost znači da je kršćanin svet po svom kršćaninu svetost raspoznaje pod dvostrukim vidom: ontološka ili bivstvena svetost i moralna ili čudoredna svetost. Ontološka svetost znači da je kršćanin svet po svom kršćaninu svetost raspoznaje pod dvostrukim vidom: ontološka ili bivstvena svetost i moralna ili čudoredna svetost.
krštenja, a moralna svetost nam je zadana ako težimo k punini božanskog života.


Teologalne ili boslovne kreposti Bog ulijeva u našu dušu u sakramentu krštenja. To su: vjera, ufanje i ljubav. Kršćanin je pozvan u preobraziti i prožeti Božjom ljubavlju kako bi Bog preko njega djelovao i ljubio. S ljubavlju je Bog uspostavio odnos s čovjekom stvorivši ga na svoju sliku. No nezahvalan čovjek iznevjerio ga je grijehom. Unatoč tome, Bog ga ne ostavlja, nego mu iznova svjedoči svoju ljubav na križu. Tu ljubav Bog je ulio u naša srca i to po osoboj ljubavi, Duhu Svetom na našem krštenju. Ljubeći Boga i bližnjega, mi ljubimo onom ljubavlju koju nam je sam Bog darovao.

Moralne ili čudoredne kreposti nisu Božji dar. „One su plodovi i kljice moralno dobrih čina“ (KKC 1804). Stječu se vlastitim snagama i plodovi su ljudske volje koja nas uvodi u zajedništvo s Bogom i bližnjim. Sv. Toma Akvinski drži da moralne ili čudoredne kreposti osposobljavaju ljudske moći (razum, volju i pamćenje) kako bi svoje čine usmjerili prema zahtjevima čovjekova nadnaravnog cilja. Naročito su važne tzv. stožerne kreposti: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost.

Uz boslovne kreposti darovi Duha Svetoga sastavni su dio milosti primljene na krštenju. Sedam je darova Duha Svetoga: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji. „To su trajna raspoloženja koja čovjeka čine poslušnima poticajima Duha Svetoga“ (KKC 1830). Dopustivši djelovanje Duha Svetom, duša više raste u ljubavi, a čovjekov život postaje obogaćen nje-govim darovima na putu svetosti.

Svetost je, prema Konstituciji Lumen gentium, djelovanje Trojedinog Boga u Crkvi. Ona silazi od Oca po Sinu, a očituje se u „plodovima milosti koje Duh u


Bog je istinski subjekt naše vjere, nade i ljubavi. „On je ljubio nas i poslao svoga Sinova svoga kao pomirnicu za naše grijehove“ (1 Iv 4,10), a Sin nas poziva na svetost i potiče na milost v. i čitav Božji narod (usp. LG 39). Po Sinu, Duh Sveti ulazi u dubinu ljudske duše sa svojim plodovima kako bi život kršćana promijenio, oblikovao i sjedinio s Kristovim mističnim tijelom. Stoga su kršćani pozvani na svetost po Božjoj milosti, a ne svojom zaslujnom ili djelima. „Kršćanima smo dakle zajedno s njima ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišten od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života“ (Rim 6, 4).

Kristovu milost (svetost) koju smo primili u sakramentu krštenja, dužni smo svojim životom ostvarivati, hodajući u novosti života sve do savršenstva. Težiti za svetošću logičan je čovjekov odgovor na Božju milost i dobrotu. Čovjek vjeruje, nada se i ljubi, ne zato što mu Bog to zapovijeda, nego stoga što mu Bog upućuje svoju riječ koja je sama istina i što mu se daruje cjelovito i osobno. Stoga i mi zajedno sa sv. Pavlom možemo reći: „Znam komu sam povjerovao“ (2 Tim 1, 12).

2.1.2. Opći poziv na svetost

Isus Krist je svjetlo naroda, začetnik i dovršitelj svetosti života. Put kršćanske svetosti traži od svakog čovjeka da postane sličan Kristu jer su svi vjernici pozvani od Isusa na svetost po uzoru na svetost Oca nebeskog (usp. Mt 5, 48). Darovan od Oca i Sina Duh Sveti pokreće vjernike na ljubav prema Bogu i međusobnu ljubav. Stoga je svetac - čovjek za drugoga, „Kristovi su sljedbenici od Boga pozvani, ne zbog svojih djela, nego po njegovu naumu i milosti; opravdana u Isusu Kristu, u krizu vjere uistinu su učinjeni djecom Božjom i dionicima božanske naravi te su stoga doista posvećeni“ (LG 40).
Svetost u Crkvi rezultat je unutrašnje božanske snage koju Duh Sveti pokreće u kršćaninu da se on u svom svagdanjem životu: osobnom, obiteljskom, svećeničkom, redovničkom ili društvenom zalaže za ljubav prema Bogu i bližnjemu. Svetost se tako ponajviše očituje u vršenju djela milosrđa, ovisno prema čovjekovom staležu i daru kojeg je primio. Djela milosrđa se dijele na: 
tjelesna djela milosrđa (gladna nahrani, žedna napojiti, siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesnika i utamničenika pohoditi, prognanika pomagati i mrtva pokopati) i 
duhovna djela milosrđa (dvoumna savjetovati, neuka poučiti, grešnika pokarati, žalosna i nevoljna utješiti, uvredu oprostiti, nepravdu strpljivo podnositi, za žive i mrtve Boga moliti).

Uz vršenje djela milosrđa apostol Pavao poziva kršćane da žive „kako dolikuje svetima!“ (Ef 5, 3) te da se zaodjenu kao „izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost“ (Kol 3, 12). Kako na putu posvećenja često padamo, neizmjerno nam je potrebno Božje milosrđe. To milosrđe svaki dan moramo moliti riječima „i otpusti nam duge naše“. Želeći naglasiti kako je Božja ljubav beskrajna u odnosu na ljudsku slabost, papa Franjo je proglasio 2016. godinu izvanrednom jubilarnom godinom milosrđa.

2.1.3. Mnogostruki oblici svetosti

Svetost djeluje u Crkvi kao unutrašnja božanska snaga koju pokreće Duh Sveti. Ta božanska snaga potiče kršćane „u skladu s vlastitim darovima i zadaćama bez oklijevanja ići naprijed na putu žive vjere koja pobuđuje nadu i djeluje po ljubavi“ (LG 41). Crkva je Božji narod u kojemu se razlikuju različiti staleži: kler, redovnici i vjernici laici.

Kler čine biskupi, svećenici, đakoni i posredno pripravnici za svećeništvo. Put i način njihove svetosti sadržan je u njihovu djelovanju o kojem Koncil iznosi temeljne obrise. Biskupi, nasljednici apostola ostvaruju svetost ako svojim biskupskim služenjem „sveto i poletno, ponizno i snažno“ (LG 41) izvršavaju zadatke pastirske ljubavi. Vrhunac biskupske ljubavi jest položiti život za svoje stado.


Đakonima je posvećena vrlo kratka misao, ističući da je temeljni put svetosti za njih zapisan u Prvoj poslanici Timoteju: „Đakoni isto tako trebaju biti ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku – imajući
otajstvo vjere u čistoj savjesti... neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama. Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri Isusu Kristu“ (1 Tim 3, 8-9 i 12-13).

Svetost svećeničkih pripravnika sastoji se u svetom pripravljanju na zadaju svećenika, služitelja u Crkvi. Kod pripravničke svetosti treba istaći karizmu proučavanja teologije te potrebu da se čitavo biće usmjerava na službu služenja. Uz to se potiče na postojanost u molitvi, gorljivost u ljubavi, misliti na sve što je istinito, pravedno i na dobru glasu kako bi sve bilo na slavu i čast Božju.


Imajući pred očima Prvu Crkvu i važnost udovištva, poslije govora o ženidbenoj svetosti, Konstitucija progovara o svetosti udovištva i osoba koje nisu vezane ženidbenim vezom. Svimu njima, neoženjenima i neudovima, muškarcima i ženama, otvara nove mogućnosti za različite djelotvornosti u Crkvi i za vlastito posvećenje.

Na kraju Lumen gentium prikazuje duhovnu vrijednost rada i patnje. Uzor radnicima je Isus Krist „čije su ruke obavljale tesarske poslove, a s Ocem on uvijek radi na spasenju sviju“ (LG 41). Radnička svetost temelji se na nasljedovanju Krista, a radnici su pozvani sav svoj rad i napor prožimati ljubavlju i drugim elementima kršćanskog nadnaravnog humanizma. Obraćajući se bolesnicima, patnicima i progonjenima, istaknuto je da je njihov put svetosti sadržan u suobličavanju s Kristom patnikom, progonjenim i raspetim. Krist
koji trpi za spasenje svijeta ujedinjen je i s onima koji su pritisnuti različitim nevoljama ili nepravdama, a Gospodin ih je u Evanđelju proglasio blaženima.

Drugi vatikanski koncil u Konstituciji Lumen gentium (40-41) uči da su u Crkvi svi vjernici pozvani na svetost u svim svojim životnim prilikama, službama i okolnostima. Svetost se ostvaruje tamo gdje svaki pojedinač živi i djele. Stoga nitko nema opravdanja za neuspjeh. Crkva je Božji narod koji čine kler i laici te prema tome razlikujemo i dva osnovna tipa svetosti: klerička (biskupi, svećenici, đakoni i pripravnici za svećeništvo) i laička (ženidbena svetost i radnička svetost.) Postoji i treći put svetosti u Crkvi, a to je redovnička svetost, tip udružene svetosti klerika i laika, koji Koncil obrađuje u VI. poglavlju Konstitucije gentium.

Svi vjernici bez obzira na stalež i službe, pozvani su od Isusa Krista na savršenost svetosti po uzoru na Oca nebeskog jer sva svetost izvire u Bogu Ocu i sva je upravljena na slavu Boga Oca (usp. LG 11). Svim vjernicima Krist u Evanđelju upućuje poziv te svima šalje Duha Svetoga da on „djelo njegovo dovrši i izvrši svako posvećenje“ kako se kaže u IV. euharistijskoj molitvi. Duh Sveti bez obzira na stalež iznutra pokreće vjernike na ljubavlju prema Bogu i bratu čovjeku.

2.1.4. Putovi i sredstva svetosti

„Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu“ (1 Iv 4, 16). A Bog je razlio svoju ljubav u naša srca po Duhu Svetomu koji nam je dan (usp. Rim 5, 5) i zato je „prvi i najnužniji dar ljubav kojom ljubimo Boga ponad svega, a bližnjega poradi njega“ (LG 42). Konstitucija na poseban način progovara o ljubavi. Ima mnogo putova svetosti, ali svi se oni sjedinjuju u jednom: u ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Iako se svaki kršćanin prepoznaje po ljubavi i obilježen je ljubavlju, Koncil naglašava da ljubav nije zapovijed, nego prvi i najpotrebniji Božji dar. Ljubiti Boga i bližnjega, ljubimo onom ljubavlju koju je Bog ulio u naša srca. Ovaj vid ljubavi prema drugima najljepše je izražen u opisu posljednjeg suda: „Kad Sin Čovječji dođe u slavi (...) tada će kralj reći onima sebi s desna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni‘“ (Mt 25, 31-46). Ljubiti drugoga znači u prvom redu zauzeti pozitivan stav prema njemu i djelovati u njegovu korist, željeti biti od koristi za njega i pomoći mu, govoriti o njemu dobro, prihvatiti ga i poštovati ga.

Svetost na koju su pozvani svi kršćani, ima svoj temelj u živoj vjeri koja rada nadu, a nadahnjuje se u ljubavi. Da bismo došli do savršenstva u ljubavi, Koncil nudi sljedeća sredstva: slušati Božju riječ da bismo po njoj mogli živjeti
i svjedočiti je; vršiti Božju volju uz pomoć milosti, a da bismo je vršili, moramo je otkriti; često sudjelovati u slavljju sakramenata, osobito Euharistije; sudjelovati u svetim činima, tj. u svetoj liturgiji; postojano se posvećivati u molitvi te služiti braći vršeci kreposti.

Ljubav kao veza savršenstva i punina zakona upravlja i ravna svim sredstvima svetosti, a pravi Kristov učenik obilježen patnjom, prepoznaje se po ljubavi. Učitelj duhovnog života, sv. Ivan od Križa je na osobnom primjeru patnje naučio da sve prolazi, a samo ljubav ostaje, što potvrđuju njegove riječi: „U predvečerje života bit ćemo suđeni po ljubavi“. Sveti Augustin, promišljujući nad četvrtim poglavljem Prve Ivanove poslanice, rekao je: „Ljubi i čini što hoćeš“, (lat. Dilige et fac quod vis) i nastavio: „Bilo da šutиш, šuti iz ljubavi; bilo da govoriš, govori iz ljubavi; bilo da ispravljaj iz ljubavi; bilo da opraštaj iz ljubavi; neka u tebi bude korijen ljubavi jer iz toga korijena ne može proizaći ništa drugo već dobro“. Stoga, onaj koji ljubi, ostaje u ljubavi i ljubav u njemu, a Bog je ljubav (usp. 1 Iv 4,16).

U izlaganju o sveopćem pozivu na svetost, Konstitucija posvećuje poseban odlomak ljubavi mučenika. „Budući da je Isus, Božji Sin, svoju ljubav očitovao tako da je za nas položio svoj život, nitko nema veće ljubavi od onoga koji polaže svoj život za Isusa i za svoju braću (usp. 1 Iv 3,16; Iv 15,13). Stoga su neki kršćani već od prvih vremena bili pozvani, na davanje tog najvećeg svjedočenja ljubavi pred svima, a osobito pred progonteljima“ (LG 42). Mučenjište je najveće svjedočanstvo ljubavi. Ono kršćanina na najizvrsniji način suobličuje Kristu. Iako je malo onih koji su na to pozvani, na putu svetosti svi moraju njegovati u sebi pripravnost da i mučenički priznaju Krista pred ljudima te da ga slijede na putu križa za vrijeme progona.

Na putu svetosti Koncil govorio o djevičanstvu, beženstvu i savršenoj uzdržljivosti kao „dragocjenom daru božanske milosti koji Otac nekima daje“ (LG 42). Uzdržljivost radi nebeskoga kraljevstva Crkva je oduvijek držala u osobitoj časti kao znak ljubavi i vrelo duhovne plodnosti u svijetu.

Poglavlje završava zaključnom izjavom: „Svi su, dakle, Kristovi vjernici pozvani i obvezani da idu putem svetosti i savršenstva vlastitog staleža“ (LG 42). Papa emeritus Benedikt XVI. rekao je da se čovjekova svetost bez obzira na njegov stalež nalazi u njegovom „susretu s Uskrsnim nedjeljom; dodiru s Bogom na početku i na svršetku dana; slijediti, u svojim odlukama, ‘putokaze’ koje nam je Bog obznanio, koji nisu ništa drugo nego oblici ljubavi“. Da bismo mogli napredovati na tom putu, svi moraju voditi računa „kako uporabom zemaljskih stvari i prijimanjem uz bogatstvo, a protiv duha evanđeoskog siromaštva, ne bi bili sprječavaniji na putu prema savršenoj ljubavi“ (LG 42). To znači da su svi dužni dati onima koji su potrebni udjela u svojim dobrima i biti milosrdni.
2.2. „Na svetost pozvani“

Papa Ivan Pavle II. u dokumentu *Ulaskom u treće tisućljeće* razradio je program pastoralnog djelovanja za cijelu Katoličku Crkvu ističući da svetost nije nedokućiv ideal: „Kao što je sam Koncil objasnio, ovaj ideal savršenosti ne smije se pogrešno shvatiti kao da uključuje neku vrstu izvanrednog života koji mogu živjeti samo neki velikani svetosti. Putovi svetosti su mnogostručki i prikladni pozivu svakoga čovjeka. Vrijeme je da se svima na uvjerljiv način ponovno ponudi to visoko mjerilo kršćanskog života: čitav život crkvene zajednice i obitelji treba biti u tom smjeru“ (NMI 31).

Biskupi nacionalnih Crkava pretočili su njegovu viziju u specifičnost lokalnih Crkava. Tako je 2002. godine, Hrvatska biskupska konferencija objavila dokument *Na svetost pozvani, Pastoralne smjernice na početku trećeg tisućljeća*. U uvodu ovog dokumenta hrvatski biskupi ističu kako je stavljanje pastoralnog planiranja pod znak svetosti, „izbor prepun posljedica“ (NSP 1). No ako smo krštenjem ostvarili bogosinovstvo i omogućen nam je put k svetosti, onda bi bilo besmisleno da se u svom životu zadovoljimo prosječnošću. Stoga hrvatski biskupi žele pastoralnim smjernicama potaknuti Crkvu na intenzivnije pastoralno djelovanje pod vidom svetosti. Samo poslanje Crkve usmjereno je prema tom cilju koji se ostvaruje trostrukom službom: „Navješćujući Kristovu radosnu vijest u svakom vremenu i prostoru, slaveći otajstva vjere koja joj je On povjerio i svjedočeći njegovu pastirsku ljubav prema svakom čovjeku, a posebno prema slabima i ugroženima“ (NSP 3).

2.2.1. Bog je darovatelj i obnovitelj svetosti

Također, u dokumentu *Na svetost pozvani* hrvatski biskupi ističu da je Bog jedini svet (usp. NSP 4), a sva su ostala bića sveta u mjeri u kojoj mu pripadaju i imaju udjela u njegovoj svetosti. Bog je izvor svetosti, a u Isusu Kristu, njegova se ljubav utjelovila među nama i mi smo pozvani nasljedovati ga u svetosti. Čovjek je svet jer: „Na svoju sliku stvori Bog čovjeka; na sliku Božju on ga stvorio; muško i žensko stvori ih“ (Post 1, 27). Jedina слиka Boga, živoga Boga i njegova zemaljska predodžba jest čovjek. Bog ga učini na svoju sliku i čovjek dobiva
dostojanstvo iznad svih stvorenja. I ne samo da je čovjek stvoren na njegovu sliku, nego Stvoritelj ima veliko povjerenje u njega te mu radi toga povjerava da svime gospodari i upravlja (usp. Post 1, 28-30).

Nažalost, kruna Božjeg stvaranja – čovjek, na svom životnome putu prilagodio je sebi zadaću na koju je pozvan. Oskvrsni je svetost, a ono što se protivi svetosti i što oskvrsnjuje svetost jest grijeh. Sagriješili su prvi ljudi (Adam i Eva), a njihov grijeh na slikovit način opisuje Biblija u Knjizi Postanka (usp. Post 3). Grijeh praroditelja narušio je intimno prijateljstvo čovjeka i Boga, a ranjenost čovjeka ostala je do danas. Ranjeni čovjek prekinušivši povezanost s Bogom, u svoje ruke uzima Božji zakon te se odnosi prema prirodi, životu, procjeni dobra i zla kao da je svemu izvor čovjek, a ne Bog.

U raznim vremenima postojali su različiti oblici grijeha, a ni naše vrijeme nije u tome izuzetak. Tako u našem društvu postoji „sve veće bogačenje na jednoj strani i sve veće siromaštvo na drugoj“ (NSP 6). Biskupi smatraju da živjeti svetost u našem narodu znači boriti se protiv podjela, beznada, droge, alkohola, nemoralna, pohlepe, neodgovornosti za opće dobro itd. Sve su to oblici grijeha koji ponižavaju svetost i vrijeđaju istinu, pravdu i ljubav. „Od uskraćivanja poslušnosti Bogu i od nepoštivanja svetosti nisu pošteđeni ni sinovi Crkve“ (NSP 7). Stoga se Crkva u Hrvatskoj zajedno s općom Crkvom, uključila u proslavu Velikog jubileja, 2000 godina kršćanstva, kajanjem za grijehe prošlosti, slavljem euharistijskih kongresa i činjenjem djela milosrđa, uzdajući se u oproštenje i pomoć Uskrsnulog Gospodina.

vijesti. Svima je upućen Kristov poziv: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!“ (Mt 28, 19-20). Isus sve ljude poziva u svojoj službi.

2.2.2. Svetost ima svoju povijest i geografiju
Svetost u svjetlu utjelovljenja progovara o poruci spasenja koju nam je u baštini ostavio Gospodin svojim životom, smrću i uskrsnućem te ima svoju povijest i geografiju. Naime, planiranje aktivnosti u pastoralu, u perspektivi svetosti nerazdvojivo je od pitanja: Kako ostvarivati svetost u našoj povijesnoj, društvenoj i kulturnoj situaciji? Društvene prilike u našoj domovini slične su europskim zemljama, u kojima „već više od tisuću godina odjekuje Radosna vijest, a danas su izložene snažnom utjecaju ‘sekularizacije’“ (NSP 10). Govor je to „o skeptičkom odnosu prema istini, o praktičkom ateizmu i indiferentizmu, o naglašenom individualizmu i hedonizmu, o sektama i novim religiозnim pokretima“ (NSP 10) koji uzimaju sve više maha kako u Europi, tako i u našoj Domovini. Postavlja se pitanje: Kako evangelizirati ‘sekulariziranu’ Europu i Hrvatsku kad se želi spasenje postići bez križa i istinskog obraćenja, a Boga se želi izmjestiti iz javnog života?

„Kao i u ostalim europskim zemljama, i u nas je trinaeststoljetno pro-povijedanje i življenje Evanđelja ostavilo duboke tragove svetosti“ (NSP 11). Progоварajući o svetosti u našem narodu, biskupi naglašavaju da treba intenzivnije proučavati životopise naših svetaca i blaženika „kako bismo u našem vremenu mogli biti ono što su oni bili u svome“ (NSP 11). Svaki vjernik po primjerima svetaca može otkriti da su oni u našem Učitelju iz Nazareta imali uvijek zaštitu te da ćemo i mi, ako ga budemo slijedili, ako naučimo biti dobri učenici, zasluziti nagradu koja nas očekuje na nebu.

Govoreći o današnjem stanju Europe, hrvatski biskupi ističu da „iako Europa već više desetljeća živi bez ‘berlinskog zida’, ona i nadalje trpi od raznih podijeljenosti, političkih i svjetonazoracima, a još više od ekonomskih i socijalnih. Stoga ekumenizam, dijalog i borba za uspostavu pravednijih odnosa među narodima Starog kontinenta, predstavljaju imperativ koji obvezuje sve, a napose one koji vjeruju u Onoga koji je srušio sve pregrade razdvojnice među ljudima (usp. Ef 2, 14). Slično vrijedi i za našu domovinu“ (NSP 12).

Živjeti svetost u našim hrvatskim prilikama prvenstveno znači „zauzimati se za pomirenje, solidarnost i socijalnu pravdu“ (NSP 12). Svjedoci smo sve većih socijalnih podjela i neosjetljivosti za najslabije i najsrošašnije. Mnogi problemi su nastali uslijed prijelaza iz komunističkoga društvenog uređenja u demokratski uređeno društvo, što je dovelo do gubitka mnogih radnih mjesta i odavanja porocima, osobito mladih. Problemi u našoj Domovini nastali
su i uslijed nametnutog rata koji je razorio mnoge obitelji, ali i domove, zgrade, a nadasve srce čovjeka. U takvim okolnostima posvećivati našu stvarnost „znači poglavito raditi na liječenju bolnih rana“ (NSP 12). Moramo učiniti sve kako bismo otklonili zapreke miru i stvorili uvjete za njegovo ostvarenje. Sveti Ambrozije piše: „Ako prije sam nisi očistio dušu od sebičnih interesa, osobito od grešnih običaja, nećeš moći ni drugima nositi mir“.


2.2.3. Pastoral u službi svetosti

U drugom dijelu dokumenta **Pozvani na svetost** pod naslovom **Pastoral u službi svetosti**, biskupi su na poseban način progovorili o pozivu na svetost biskupa i svećenika, redovnika i redovnica te vjernika laika u Crkvi. Stoga ćemo o ovom dijelu dokumenta reći tek nekoliko riječi o viziji pastorala u hrvatskim prilikama koju su hrvatski biskupi analizirali i razradili pod tri vida: služba naviještaja, služba posvećivanja i pastirska služba.

Dokument naglašava da ono što je u dosadašnjem pastoralu bilo dobro treba nasljedovati, ali da je prva i neodgođiva zadaća Katoličke Crkve pa tako i Crkve u Hrvata, u susretu sa izazovima suvremenog svijeta - nova evanđelizacija. Evangelizacija je naviještaj Evangela onima koji Krista još ne poznaju, primjerice, pripadnicima nekršćanskih religija i ateistima, a nova evangelizacija je naviještaj Evangela kršćanima koji su izgubili vezu s Crkvom. To su kršćani nepraktični vjernici koji ne nijevu svoje krštenje, ali ga smatraju sporadnim i ne žive ga.

Obračenje je poziv na život svetosti, a svetost je djelo milosti, odnosno Duha Svetoga. Evangelizacija nije samo ljudski trud, nego djelo Duha Svetoga koji je duša Crkve. Duh Sveti je onaj koji pokreće i oblikuje. Samo po Duhu Svetome, Evangela može prodrijeti u suvremeni svijet. Da bi Duh Sveti vratio kršćanina u okrila Crkve, evangelizator mora biti nadahnut mudrošću
Evanđelja jer prenosi istinu o Bogu, čovjeku i njegovoj ulozi u svijetu. Stoga Isusa Krista kojega naviješta, treba najprije osobno častiti i biti njegov vjero-dostojan svjedok.

„Svjedočanstvo života postalo je više nego ikada bitan preduvjet osnovne uspješnosti naviještanja“, kaže papa Pavao VI. Svi sudionici pastoralala moraju biti svjesni važnosti svjedočanstva života te da uspješnost njihovog pastoral-ala ovisi o osobnoj izgradnji, o slušanju Božje riječi, sakramentalnom životu, molitvi, samozataji i djelotvornoj službi braći te vježbanju u krepostima. Ako se pastoralni djelatnici ne budu trudili oko svoje osobne duhovne izgradnje, neće moći odgovoriti izazovima današnjeg vremena.

Molimo da se hrvatski sveci zauzmu za naše spasenje i naš navještaj te da kao putnici na zemlji napredujemo u svetosti, mi i oni kojima smo poslani na putu života. Papa Franjo poručuje: „Svetost je – pustiti da Bog piše našu povijest; da ti Bog ispiše tvoju vlastitu povijest, a ti da mu to dopustiš“.

2.3. „Radujte se i kličite“


Cilj ove Pobudnice, koji ujedno može predstavljati i njezin kratak sažetak, papa Fanjo izrazio je riječima: „Moj je skromni cilj da još jednom odjekne poziv na svetost, uz pokušaj da ga utje-lovim u sadašnje prilike, s rizicima, izazovima i mogućnostima“ (GE 2). Tu glavnu ideju Pobudnici, poziv na svetost, papa tematizira u prvom poglavlju. Polazi od iskustva svetih ljudi, tj. „mnoš-tva svjedoka koji nas opominju da se ne zaustavljamo suž puta i potiču nas da nastavljamo svoj hod prema cilju“ (GE 3). Pri tom papa ne misli
samo na beatificirane blaženike i kanonizirane svece, nego na svete ljude iz našeg susjedstva. Nadalje, kaže da ne želi samo istaknuti da svetost postoji, nego potaknuti sve ljude na svetost: „Da svaki vjernik prepozna vlastiti put i dopusti da iz njega proizda fo najbolje“ (GE 11).


Sadržajno središte Pobudnice je treće poglavlje u kojem papa Franjo odgovara što je svetost. Za njega je to nasljedovanje Isusa Krista. Stoga u središte stavlja Isusova blaženstva koja nam je Isus dao u Govoru na gori (usp. Mt 5, 3-12, Lk 6, 20-23) i pomoću kojih nam je „objasnio toliko jednostavno što znači biti svet“ (EG 63). Papa ističe da blaženstva iako „mogu zvučati pjesnički“, ona nipošto nisu „nešto lagano ili površno“ te da „možemo po njima živjeti samo ukoliko nas Duh Sveti ispun snogom sreće i ukoliko nas oslobodi od slabosti egoizma, lijenosti i obolosti“ (EG 65). Tumačenje blaženstava papa Franjo povezuje s tekstom o posljednjem sudu (usp. Mt 25, 31-46) u kojem se Isus postojvećuje s najmanjom braćom, s posljednjima u društvu.

Četvrto obilježje svetosti jest njezino ostvarivanje u zajednici jer je „vrlo teško, ako smo izolirani, boriti se protiv vlastite grešnosti, protiv davolskih zamki i napasti, kao i protiv sebičnog svijeta“ (GE 140). Trajno u molitvi peta je odlika svetosti i neizostavan atribut posvećenja u životu svakog kršćanina.

U posljednjem poglavlju Pobudnice papa Franjo navodi praktične savjete kako živjeti svetost. Istočiće da je život kršćanina trajna borba te da svaki vjernik treba snagu i hrabrost kako bi nadišao iskušenja i naviještao evangelića. U skladu s tim, poziva kršćane da nauče razlikovati dobro i zlo te ih potiče na budnost koja predstavlja temelj borbe na putu svetosti. Pobudnica završava kratkim promišljanjem o Blaženoj Djevici Mariji, najsvetijom od svih ljudi, koja je „kao nitko drugi, živjela Isusova blaženstva“ (GE 176).
3. Postupak proglašenja svetim

Da bi danas neka osoba mogla biti proglašena blaženom ili svetom, tj. uzdi-
gnutu na čast oltara, moraju se obaviti duga ispitivanja i rasprave, tzv. procesi. Crkva, naime, ne želi neku osobu proglašiti blaženom ili svetom bez utvrđiva-
nja njezine svetosti. U početcima kršćanstva kult štovanja svetaca još nije bio utemeljen na kanonskom postupku. Sveci su bili vezani ponajprije uz lokalne sredine, a proces kanonizacije ili proglašenja svetim provodio je mjesni bi-
skup u zajedništvu s narodom. Utvrđivanje svetosti temeljilo se na svjedoče-
nju pojedinih kršćana i kršćanskih zajednica da je dotični Kristov svjedok do smrti ostao vjeran krsnom posvećenju i da je Bog na njegov zagovor učinio ču-
desno djelo. U prvim kršćanskim vremenima svećima su proglašavani samo mučenici. O štovanju svetaca iz Pracrke i ranog srednjeg vijeka svjedoče zbirke zapisa o mučenicima kao svjedocima vjere: Passiones i Martyrologia.

Nakon što je u 4. stoljeću kršćanstvo dobilo slobodu, svećima su progla-
šavani i kršćani koji nisu bili mučenici, ali su se odlikovali kriješnim kr-
jeme velikih seoba naroda, glas o svetosti se brzo širio pa je štovanje izgubilo lokalni karakter, a biskupska sjedišta međusobno su razmjenjivala relikvije svetaca.

Do kraja 10. stoljeća biskupi su vodili procese kandidata za oltar i progla-
šavali svece za svoju biskupiju. Neke od tih svetaca prihvatila je cijela Kato-
lička Crkva. Papa Ivan XV. odredio je krajem 10. stoljeća da proglašenje sve-
taca ubuduće vrši isključivo Sveta Stolica. Prvi službeni proglašeni svetac od Svete Stolice bio je sv. Ulrich Augsburski, 993. godine. Do 15. stoljeća postojao je samo jedan postupak proglašenja svetim, a pojam beatifikacije ili proglaše-
nja blaženim kao predstupanj kanonizacije pojavio se početkom 15. stoljeća.


3.1. Postupak za utvrđivanje svetosti

Za utvrđivanje svetosti definirani su jasni kriteriji: mučeništvo, herojske kreposti (vrline) i čudo. Mučeništvo je svjedočenje vjere koju ispovijeda vjernik podnoseći muku i smrt radi vjere. Mučenik, dakle, umire zbog ispovijedanja svoje vjere u Isusa Krista, odnosno žrtva je progona iz mržnje na vjeru (lat. in odium fidei). Između smrti i odbacivanja vjere, mučenik svjesno i slobodno odabire smrt.

Priznanje herojskih kreposti ili priznanje življenja uzornim kršćanskim životom koje može biti primjer kršćanskog puka, rana je faza u postupku proglašenja osobe blaženom, odnosno svetom. Papa Benedikt XIV. vršenje kreposti u herojskom stupnju označava izrazima: „lako, spremno i radosno“ (lat. expedite, prompte et delectabiliter).

Čudo se tradicionalno smatra kriterijem svetosti. To je kao neka materijalizacija duhovnog obilježja svetosti. Kod čuda treba točno istražiti jesu li ona istinita i vjerodostojna. Čudo nije potrebno za beatifikaciju mučenika, nego samo za njegovu kanonizaciju. Ako se svetost utvrđuje promatranjem herojskih kreposti, traži se čudo i za beatifikaciju i za kanonizaciju. Nakon proglašenja neke osobe blaženom, Katolička Crkva dopušta njezino štovanje u mjesnoj crkvi gdje je živjela, djelovala i umrla, a kad je papa proglasio svetom, onda se štuje u cijeloj Katoličkoj Crkvi.
3.2. Postupak beatifikacije i kanonizacije danas

Kad umre osoba krjeposnog života kažemo: „umrla je na glasu svetosti.“ No svetost treba dokazati na crkvenom sudu. Prije toga, svetost prepoznaje narod Božji, časteći spomen i grob pokojnika te utječući mu se u molitvi jer u njemu vide zagovornika kod Boga. Ako se njihove molitve počnu uslišavati, onda je to znak da Bog želi proslaviti svog vjernog slugu čašću uzdignuća na oltar.


Prije nego što će osoba biti proglašena blaženom, potrebno je utvrditi čudo koje se dogodilo na zagovor dotičnog sluga Božjega. Čudo nije potrebno ako je u pitanju mučeništvo kao, primjerice, kod bl. Alojzija Stepinca. Dok npr. čudo koje se dogodilo po zagovoru Ivana Merza, bilo je čudesno ozdravljenje Anice Ercegović 1930. godine od tuberkuloze pluća, tada neizlječive bolesti. Nakon što je pet liječnika komisije određene od Kongregacije za kauze svetaca proglasilo ozdravljenje stvarnim i znanstveno neobjašnjivim, komisija teologa proglasila ga je čudensim.

Ovim posljednjim službenim administrativnim činom Kongregacije za kauze svetaca dovršen je postupak za proglašenje blaženim časnog sluga Božjeg. Nakon toga, slijedi njega svečana beatifikacija, službeno se uvrštava u Rimski martirologij i naziva se blaženikom. Kad je neka osoba uzdignuta na čast oltara, ona u liturgiji dobiva svoju misni obrazac, časte se njezine relikvije i njoj u čast posvećuju se kepele ili crkve kojima ona postaje zaštitnica. Time je kauza došla do kraja svog prvog djela puta, a to je proglašenje blaženim. Nakon beatifikacije slijedi postupak kanonizacije.

3.3. Zašto Crkva kanonizira svece?

Drug viatikanski koncil ističe da kanonizirajući neke vjernike, tj. svečano proglašujući da su ti vjernici junački vršili kreposti i živjeli u vjernosti i milosti
Božjoj, Crkva priznaje moć Duha svetosti koji je u njoj i podržava nadu vjernika pružajući im svece kao uzore i zagovornike (usp. LG 40, 48 – 51). Crkvi su, naime, potrebni sveci jer su oni najbolji svjedoci vjere. Oni najvjerodostojnije pokazuju ideale Evangelija i svojim primjerom mogu potaknuti sve ljude dobre volje, a osobito kršćane na nasljedovanje Isusa Krista.

Proglasištem novih svetaca Crkva želi pozvati kršćane na zajedništvo zemaljske i nebeske Crkve. Sveci nisu samo svjedoci, nego i uzori i zagovornici na nebu. Budući da su sveci u zajedništvu s Bogom, katolici se male svecima nadajući se njihovoj pomoći. Teologija nas uči da cjljovita Crkva uključuje: putujuću Crkvu ili kršćane koji prolazeći ovom zemljom doživljavaju i pobjede i poraze; trpeću Crkvu ili kršćane koji se čiste od svoje grješnosti u čistilištu; slavnu Crkvu, tj. svece koji su ostvarili nebesko blaženstvo s Bogom. Crkva, dakle, nije samo zemaljska stvarnost, nego nebeska i proslavljena. Svi vjernici ovdje na zemlji, duše u čistilištu i one u nebu tvore međusobno zajedništvo koje je povezano molitvom, ljubavlju i zagovorom, a očituje se u Vjerovanju riječima općinstvo svetih.

Povezanost sa sveima osobito se očituje hodočašćenjem na njihove grobove i čašćenjem njihovih relikvija. Nadahnjujući se svjedočanstvom vjere svetaca, hodočašnici nole na svetim mjestima kako bi po primjeru i zagovoru svetaca doživjeli susret sa živim Bogom, iskusili milost oproštenja te lakše svladavali svakodnevne poteškoće koje ih pritišću. Tako se zemaljska putujuća Crkva hodočasteći, združuje s nebeskom slavnom Crkvom. Budući da je nebeska Crkva konačni cilj svakog kršćanina, Crkva u liturgiji moli njezin zagovor. Uz sve navedeno, nikako ne smijemo zaboraviti da se u središtu kršćanskih svajačana uvijek nalazi vazmno otajstvo Isusa Krista u kojem se očitovala Božja svetost. Blaženi Ivan Merz je to izrazio riječima: „Središte svega neka bude naš Gospodin Isus koji je posvetio cijelu prirodu i djelovanje u čovječanstvu – u Crkvi, njegovom živom tijelu.“
4. Sveci na području današnje hrvatske

Na području naše domovine Hrvatske kršćanska vjera bila je duboko ukorišćena puno prije dolaska Hrvata. Naši daleki preci prvi put su se susreli s kršćanstvom po dolasku na ove prostore. Zbog toga Katolička Crkva ima važnu ulogu u povijesti hrvatskog naroda. Da bismo mogli shvatiti svoje mjesto u Katoličkoj Crkvi, moramo znati vrijednovati ulogu prvih navjestitelja evanđelja i mučenika na našim prostorima koji su postali, kako kaže Tertulijan, „sjeme novih kršćana.“ Veliki ljubitelj hrvatskog naroda, papa Ivan Pavao II. često je isticao: „Neophodno je potrebno vraćati se u prošlost da bi se u njezinoj svjetlosti mogla razumjeti zbilja sadašnjosti i nasluti budućnost.“

RIMSKE PROVINCIJE NA TLU ILIRIKA
1. a PANNOBIA SUPERIOR
1. b PANNOBIA INFERIOR
2. Dalmacija

Ranokršćanska središta na hrvatskom povijesnom prostoru
4.1. Sveci prije dolaska Hrvata


Tako su naši kršćanski preci već u prvom stoljećima započeli primati najdragocjeniji dar kršćanske vjere koji su ostavili u baštini nama, svojim potomcima. Ta vjera bila je nebrojeno puta oplemenjena mučeništvom. Naime, rimska vlast se, kako u drugim dijelovima Rimskog carstva, tako i na našim prostorima suprotstavljala navjestiteljima Radosne vijesti i proganjala ih. Na žalost, iz tog vremena nemamo dovoljno povijesnih podataka. Mnoge herojske kreposti popunjene su legendama. No sa sigurnošću možemo reći da je bilo najviše progona i procesa protiv kršćana u središtima kršćanstva tog vremena: u Saloni (Solin) i Sirmiumu (Srijemska Mitrovica).

Srijemski mučenici, čiji blagdan slavimo 5. studenog, stradali su u gra-
dovima: *Sirmij* (Srijemska Mitrovica), *Cibale* (Vinkovci) i *Mursa* (Osijek). Sveti Euzebije bio je prvi poznati srijemsko-panonski biskup, a među brojnim sri-
jemskim mučenicima bio je i sv. Demetrij. zaštitnik Srijemske biskupije te sv.
Irenej kojeg su njegovi roditelji, žena i djeca plaćući molili da posluša carsku
naredbu i žrtvuje bogovima te tako spasi svoj život. No sv. Irenej se nije dao
nagovoriti, ostajući vjeran Kristu do smrti. Sveta Anastazija (Stošija) najpo-
znatija je ranokršćanska mučenica i jedina od srijemsko-panonskih mučenica
koja je uvrštena u Rimski Kanon i litanije Svih svetih. Pokopana je u Sirmiju,
a u 5. stoljeću njezine su relikvije prenesene u Carigrad. Bizantski car Nicefor,
uznaj zahtevnosti za postignuti mir između Istoka i Zapada, poklonio ih je
810. godine zadarskom biskupu Donatu. Od tada se crkva sv. Petra u *Jaderu*
(Zadru), naziva crkvom sv. Stošije. Ona je zaštitnica Zadarske nadbiskupije, a
njezin blagdan se slavi 15. siječnja.

Od Istarskih mučenika najpoznatiji su sv. Mavro, prvi biskup u *Parenti-
umu* (Poreč) i njegova kršćanska braća, kler i nekoliko vjernika laika, koji su
mučeni i ubijeni za vrijeme Dioklecijanovih progona, oko 304. godine. Njihovi
zemni ostatci bili su pokopani na starokršćanskom groblju Cimare, a u drugoj
polovici 4. stoljeća preneseni su u oratorij gradske crkve i položeni u kameni
sarkofag. Biskup Eufrazije prenio ih je u 6. stoljeću u novoizgrađenu baziliku
ta dao izraditi lik sv. Mavra u bijelim haljama, s mučeničkim vijencem na gla-
vi. Sveti Mavro se štuje kao zaštitnik grada Poreča i Porečke biskupije, danas
ujedinjene s Pulskom biskupijom, a njegov blagdan se slavi 21. studenoga.

Svetog Kvirina, biskupa u *Sisciji* (Sisak), rimski namjesnik osudio je na
smrt utapanjem u rijeku s objesenim mlinskim kamenom oko vrata, oko 309.
godine, također za vrijeme Dioklecijanovih progona.7 Danas se štuje kao za-
štitnik grada Siska i Krka, Sisačke i Krške biskupije te kao suzaštitnik Zagre-
bačke nadbiskupije. Njegov blagdan se slavi 4. lipnja.

Navedeni i mnogi drugi mučenici8 mogli su spasiti svoj život da su se
odrekli vjere u Isusa Krista. Žrtvovali su svoj zemaljski život za nebeski i tako
pokazali najveći stupanj ljubavi prema Bogu. Ušli su u samu Božju ljubav i s
njom se vječno sjedinili, upravo kako pjeva protestantski pjesnik Paul Gerhar-
dt: „Svakoj je stvari vrijeme omeđeno, a Božja ljubav traje vječno.“

7 Zapisnik sa suđenja sv. Kvirina nalazi se u *Dodatku*.
8 Popisu svetaca na području Hrvatske prije dolaska Hrvata treba još dodati: sv. Poliona, vinkovačkog mučenika i lektora; sv. Gaudencija, biskupa u Osoru koji je bio porijeklom
Hrvat; sv. Prošpera, kršćanskog pisca i povjesničara i mnoge druge.
4.2. Sveci nakon dolaska Hrvata


Prvi susret Hrvata s predstavnicima Svete Stolice zbio se 641. godine kad je papa Ivan IV. poslao izašlanstvo na čelu s opatom Martinom da od nepokrstenih Hrvata otkupi kosti kršćanskih mučenika.9 „Narod što je sjedio u tmini, svjetlost vidje veliku“ (Mt 4, 16), zapisao je evanđelist Matej kad je Isus počeo propovijedati. To Kristovo svjetlo slavenskim narodima donijela su sv. braća Ćiril i Metod u 9. stoljeću. Bog je u svojoj dobroti i ljubavi poslao svete apostole slavenskim narodima da ih utvrde u pravoj vjeri, urede bogoslužje i postave temelj nacionalnoj književnosti. Ćiril je za tu priliku Slavenima sastavio pismo glagolijicu.


9 Njihove relikvije pohranjene su u kapeli sv. Venancija koja se nalazi uz krstionicu Lateranske bazilike u Rimu.

4.3. Baština koja obvezuje

Upoznajući svetost u skromnim okvirima Katoličke Crkve, s posebnim osvrtom na područje Crkve u Hrvata, susreli smo se sa baštinom koja obvezuje i poziva na trajno nasljedovanje. Tu se doista ima puno toga reći o vjernom hodu pojedinaca, ali i cijelog naroda kroz povijest. Spomenut ćemo stoga jubilarnu proslavu Katoličke Crkve u Hrvatskoj Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata pod geslom Dodi, Gospodine Isuse! (Otk 22, 20) koja se odvijala u tri etape. Taj trokorak duhovne obnove opisuje vjernost hrvatskog puka Bogu i Svetoj Stolici, a odvijao se u obliku jedne devetnice od 1976. do 1984. godine.

Drugi važan događaj zbio se u Ninu 2. rujna 1979. godine na temu *Katoličko zajedništvo*. Tom prigodom se više od 200 000 članova Crkve u Hrvata sabralo na proslavu Branimirove godine u spomen na kneza Branimira i njegovu razmjenu pisama s papom Ivanom VIII. koji je u pismu od 7. lipnja 879. godine priznao Branimiru *principatum terrenum* ili zemaljsku vlast nad cijelom Hrvatskom. U Ninu, pred zavjetnim križem, pobožni hrvatski puk objavio je tri odluke koje su temelj vjernosti i svetosti: svake večeri moliti *Ispovijest vjere Hrvata katolika*, svakog dana zajednički moliti u svojim obiteljima te svake nedjelje i blagdana slaviti sv. misu sa svojom obitelj.


Treća ninska odluka ima temelj u riječima mučenika Saturnina: „Bez nedjeljne euharistije mi ne možemo živjeti. Zar ne znaš da kršćanin živi za euharistiju i euharistija za kršćane?“ Nedjelja je za kršćane poseban i svet dan, dan međusobnog zajedništva i susreta s Bogom i Božjom riječj. Obitelj treba slaviti sv. misu kako bi nedjelja uistinu bila ono što jest po Božjem naumu: svjedočenje Božje svetosti i nade u vječno spasenje.

---

10 Molitva Velikog zavjeta nalazi se u *Dodatku*.

11 U ondašnjoj političkoj praksi značilo da je Hrvatska priznata kao suverena i neovisna država.

5. Kanonizirani sveci iz hrvatskog naroda

Isus Krist poziva na svetost od početka svog javnog djelovanja: „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života“ (Iv 8, 12). Kršćanin je čovjek koji slijedi Isusov poziv. Činili su to i mnogi naši sunarodnjaci vršeći svoje svakodnevne obveze, u dobru i zlu, u radosti i žalosti, u uspjehu i neuspjehu na ovom hrvatskom izmučenom i više puta krvlju natopljenom prostoru.

Katolička Crkva u Hrvata dići se kršćanstvom već četrnaest stoljeća. Nažalost, imamo samo tri kanonizirana sveca, unatoč nizu kršćanskih mučenika tijekom povijesti koji su ostali nepoznati, osobito za vrijeme nacizma i komunizma, ali i u novije vrijeme. Mnogi od njih uzdigli su se do herojskih kreposti. Iako nisu službeno kanonizirani, vjerujemo da su građani neba i
možemo s ponosom reći: „Hrvatska je naselila nebo svecima“, kako je jednom prilikom zapisao veliki hrvatski pisac Pavao Ritter Vitezović.


Ekumenski i međureligijski dijalozi doista su jako potrebni. To je zahtjev zajedničke vjere u jednoga Boga koji nam je svima Otac. Mi nismo pozvani suditi onima koji nisu znali ili nisu mogli zajedno, ali smo pozvani ostvarivati Isusovu želju kumemsku zadaću: „Da svi budu jedno“ (Lv 17,21). To ne znači da se odričemo svoje vjere, nego nam međusobno upoznavanje i tolerancija prema drugačijima od nas, mogu pomoći da još dosljednije živimo ono što vjerujemo. Stoga je potrebno biti otvoren za poticaje Duha kako bi u nama i po nama, Bog obnovio lice zemlje (usp. Ps 104, 30).

5.1. Nikola Tavelić – suzaštitnik hrvatskog naroda


franjevačkom zajednicom, u izvještaju iz 1402. godine, napisao je papi Bonifaciju IX. da su „bo-
sanski franjevci obratili oko 50.000 krivovjeraca.“

Nikola je ostao u Bosni dvanaest godina, a za-
tim je sa svojim subratom fra Deodatom otišao,
poput sv. Franje Asiškog, u pohod mira i pomire-
ja između kršćanskog Zapada i muslimanskog
Istoka, u Svetu zemlju. Otišao je u pohod islamu
snagom Evandelja, a ne snagom oružja. U Svetoj
zemlji boravio je u franjevačkom samostanu na
Sionu. Pripremajući se za nastavak misionarskog
djelovanja, učio je i arapski jezik. Iako je bio svje-
sten mogućnosti svog mučeništva na srcu mu je
bio, prije svega, spas svake duše. Nikola i njegova
tri subrata željeli su uvjeriti Saracene i jeruza-
lemskog kadiju u ispravnost evanđeoske poruke.
Na blagdan sv. Martina, po arapskom kalendaru
četvrtog dana Kurban Bajrama, u Omerovoj dža-
miji otvoreno su svjedočili za Krista i tumačili
Evanđelje koje, za svakog čovjeka pa tako i za mu-
slimane, predstavlja blago istine i put kojim se postiže vječno spasenje.

No kadija nije prihvatio Radosnu vijest koju su mu misionari navijestili,
ne ko je zaprijetio da će ih ubiti ako se ne odreknu kršćanske vjere. Kad su
misionari to odbili, razlučen muslimani stali su ih napadati i mučiti. Fra-
njevci su ostali dosljedni govoreći: „Krist je Sin Božji! Radi Krista ne bojimo se
ni smrti! Sve za Krista!“ Zbog toga ih je kadija dao najprije bičevati, a nakon
toga naredio je da se svežu lancima i bace u tamnicu na tri dana. No ni to ih
nije pokolebalo, nego su i dalje vjerno slavili Krista. Dana, 14. studenog 1391.
godine, došao je emir iz Gaze koji ih je ponovno ispitivao. Budući da su ostali
vjeri Kristu, građanski sud osudio ih je na smrt. Mnoštvo muslimana s tolja-
gama i mačevima navalili su na redovnike te su ih izranjene i izmučene bacili
u vatru. Svjedočanstvo o mučeništvu Nikole i njegove subraće zapisao je fra
Gerard Calveta, starješina samostana na Sionu, koji je zapisao da se „razgovor
s Kadijom i sve drugo događalo u njegovoj prisutnosti.“ Supotpisnici toga doku-
menta, koji se čuva u Vatikanskim arhivima, dvanaestora su braće franjeva-
ca, očevidci mučeništva.

Mučeništvo fra Nikole i njegove subraće ubrzo je u kršćanskom svijetu
pobudilo divljenje. Veliki štovatelj sv. Nikole Tavelića bio je i bl. Alojzije Step-
inac koji je 1937. godine predvodio treće nacionalno hodočašće u Svetu zemlju.


5.2. Leopold Bogdan Mandić – služitelj pomirenja i pokore
Bogdan je proveo djetinjstvo u sredini u kojoj je bilo podjednako katolika i pravoslavaca. Govoreći o svom redovničkom pozivu, jednom prigodom je istaknuo kako mu je u djetinjstvu bilo najtužnije kad bi njegovi prijatelji, nakon zajedničke igre, krenuli na sv. misu svatko u svoju crkvu. To je bio jedan od razloga koji su u mladom Bogdanu poticali želju za svećeničko služenje na području ekumenizma. Drugi poticaj za svećenički poziv dobio je nakon male nepodopštine koju je učinio s osam godina, zbog koje ga je župnik kaznio klečanjem na sredini crkve. U tim trenucima ožalošćen je promišljao da će jednog dana kad odraste i postane ispovjednik biti vrlo milosrdan i blag prema grešnicima.


Kad je shvatio da se neće moći posvetiti aktivnom radu za crkveno jedinstvo, nego da je njegovo poslanje služenje u ispovjedaonici, zavjetovao se da će, između ostalog, svakog čovjeka koji dođe k njemu na ispovijed primiti kao istočnog kršćanskog brata. Odlučio je da će u postupak sa svakim pojedinim pokornikom staviti svoju želju za svetim jedinstvom kršćanskog Istoka i Zapada. Leopold je proveo u ispovjedaonici više od četrdeset godina neumorno ispovijedajući od ranog jutra do kasne večeri. Kapucinski kroničar
je zapisao: „Zbog nježne građe ne može preuzeti kakvu drugu službu, ali u is-
spovjedaonici sve očarava zbog svoje kulture, pronicavosti i svetosti.“ U svojoj
službi bio je nadasve milosrdan. Pokornicima je davao male pokore, a on je do
dugo u noć umjesto njih i na ekumensku nakanu prikazivao Bogu molitve i
žrtve. Tako je ispovjedaonica postala mjesto njegovog ekumenskog djelovanja
i s pravom je zadobio naslov apostol ekumenizma, mučenik ispovjedaonice i mi-
sionar za pomirenje među narodima.


Leopold je zbog svoje sićušne tjelesne građe morao prihvatiti život toliko različit od njegovih dugo sanjanih snova o apostolatu ekumenizma. Prema omalovažavanju njegove vanjštine izvan, ali i unutar samostanskih zidina, bio je dobrotaban pa je ubrzo stekao poštovanje svih koji su ga poznavali. U svom životu postupao je po načelu: „Ni jedan čovjek nije toliko od blata da se u njemu ne bi moglo otkriti zrnce zlata.“ Možemo reći da je kao istinski čovjek
Božji ljubio Boga u svakom čovjeku. Njegova unutarnja ljepota učinila ga je svetim. I mi imamo svojih snova. Često smo nesretni i nezadovoljni svojim izgledom, intelektualnim i drugim sposobnostima. Svetom Leopoldu njegovo krhko tijelo nije smetalo da ostvari nebeske visine, da bude čašćen na zemlji, a slavljen na nebu. Ne dopustimo to ni mi!


Dovodeći mnoge poznate osobe ocu Piu, gospodin Campanini mu je jednom zgodom prigovorio: „Oče Pio, rekli su mi da otac Leopold, sveti kapucin koji živi u Padovi, ispovijeda i po osamnaest sati na dan, a da nikoga nikad nije potjerao.” Otac Pio mu je na to odgovorio: „Znam za to, ali najtvrđe grešnike šalje ovamo k meni.”


5.3. Marko Križevčanin – uzor vjernosti Crkvi


Marku je bilo teško napustiti domovinu, ali je prihvatio poziv jer je znao da je kršćanstvo ugroženo. Od 1616. godine djelovao je najprije kao profesor, a nakon toga kao ravnanjel sjemeništa u Trnavi, na području današnje Slovačke. Dvije godine nakon toga imenovan je ostrogonskim kanonikom i ravnanjelom benediktinske opatije Széplak kod Košica. Od svojih poglavara bio je zadužen za materijalnu obnovu Széplakove opatije koju je želio i duhovno preobraziti. Prema osobnom sudu to nije činio dovoljno dobro pa je nakon nekog vremena napisao nadbiskupu: „Ne možemo svi sve... moja je narav takva da ne mogu biti upravitelj imanja... Stoga Vas molim da mi se odredi drugačiji način služenja u kojem ću biti korisniji.“ No nadbiskup nije tako mislio. Bio je svjestan da je Marka providnost predodredila za tu zadaću.

Za vrijeme tridesetogodišnjeg rata između katolika i protestanata u Slovačku i Ugarsku snažno je prodiralo luteranstvo iz Njemačke, a kalvinizam iz Švicarske. Netrpeljivost i međusobni progoni kršćanske braće bili su najčešće politički


6. Beatificirani blaženici iz hrvatskog naroda

Hrvatski pjesnik Ivan Mažuranić spjevao je 1840. godine pjesmu *Javor* koja završava stihovima o ljudskoj veličini:

„Nije visok, tko na visu stoji,
nit’ je velik, tko se velik rodi,
već je visok tko u nizu stoji i visinom nadmaša visine,
a velik je, tko se malen rodi al’ kad pane, golem grob mu treba!“

Upravo takva veličina krasila je hrvatske svece i blaženike. Oni se nisu veliki rodili, nego su veliki postali veličinom i plemenitošću vlastite duše, nasljedujući Učitelja iz Nazareta. Pomognimo im da postanu sveti poput Nikole, Leopolda i Marka. Kao i na dan prvih Duhova, upitajmo se: „Što nam je činiti, braćo?“ (Dj 2, 37). Odgovor je vrlo jednostavan. Morali bismo se više zauzetiti kako bi oni mogli bili uzdignuti do časti oltara. Stoga, obraćajmo im se

![Karta 4. Mjesta smrti i počivališta zemnih ostataka hrvatskih svetaca i blaženika](image-url)
s povjerenjem i molimo ih za njihovu prisutnost u našem životu. Bog po njihovom zagovoru može činiti čudesna i onda kad zakažu sve ljudske nade.

Njihovi životi nas obvezuju. Pozivaju nas na obraćenje od svega što nije evanđeosko. Obraćenje je preduvjet svetosti, a započinje odbacivanjem zla i ostvarivanjem dobra oko nas i u nama. Samo čisto srce može slaviti Boga u bližnjem. „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40), nova je Isusova zapovijed i polazište civilizacije ljubavi koju je bezuvjetno slijedio najsjverbijiji lik u Hrvata, bl. Alojzije Stepinac.


6.1. Augustin Kažotić – liječnik duše i tijela


Na Koncilu je imao zapoženou raspravu pod nazivom O siromaštvu Krista i apostola. Kao Josip Botteri Dini, Blaženi Augustin Kažotić
zagrebački biskup održao je tri biskupijske sinode. Bio je reformator zagrebačkog bogoslujja i uveo je originalni zagrebački obred. Svjestan da je znanje izvor svakog napretka, utemeljio je katedralnu školu (lat. artium, tj. umijeća), prvu visoku školu u Hrvatskoj, ali ne samo za svećeničke kandidate, nego i za laike. Brinuo se tako za odgoj svećeničkog pomlatka, ali i duhovno dobro svoga puka.


12 Od 1309. do 1376. godine pape su boravile u Avignonu.
Primjer bl. Augustina nadahnjuje nas da čovjek i u progonstvu treba ostati vjeran Bogu. Osim toga, branitelj siromaha i obespravljenih, promicatelj zdravstvene zaštite, teološki pisac, vrstan govornik i znanstvenik pokazuje nam kolika je važnost dobre knjige i učenja. Kako je divno kad u svom životu možemo primijeniti i vjeru i znanje.

6.2. Gracija iz Mula – časni brat i euharistijski svetac


Gracija je imao i dar viđenja u tude savjesti te su mnogi dolazili k njemu tražiti pomoć, savjet i zagovor. Već za života pokazao se moćnim zagovornikom pred Gospodinom. Uz ljubav prema Euharistijskom Isusu, valja istaknuti njegovu sposobnost pomirenja zavađenih ljudi, narušenih obitelji, bračnih odnosa, prijateljskih i rodбинских veza. Blaženi Gracija je znao zaliječiti ljubav tamo gdje je bila grijehom ranjena. Tako je u misiji, koju mu je bl. Šimun povjerio, uspio pomiriti posvađane građane Padove, ali ne samo njih, nego i mnoge druge koji su na njegov poticaj odlučili odstraniti iz svog života grijeh, uzrok nesloge te dopustiti Gospodinu da ih ispuni ljubavlju i mirom.


13 Povijesno ime za Veneciju.
6.3. Ozana Kotorska – učiteljica mistike


Potjecala je iz siromašne obitelji kojoj je malo stado ovčica bilo jedino bogatstvo. Te su ovčice Katarini pokazale put do svetosti. Katarina je bila brižna čuvarica i pastirica svoga stada. Često je znala utonuti u ljepote Božjih pašnjaka, promatrajući bistrinu potoka, ljepotu cvijeća i let leptira. Svemu se divila i pitala: „Tko je to stvorio?“ Majka joj je odgovarala da je sve ljepote svijeta stvorio Bog koji stanuje u dobrom srcu i u crkvi u Kotoru. Obećala joj je da će je odvesti u Kotor gdje će vidjeti oslikanu crkvu sa slikama iz Isusovog života.

Katarina je žudjela vidjeti slike iz Isusovog života, ali prije toga Isus je došao k njoj u posjet. Najprije ga je vidjela u liku malog djeteta, a zatim raspetog na križu. U četrnaestoj godini, nakon smrti dragog joj oca, napustila je svoj dom i postala služavka u obitelji Buće u Kotoru. Ta obitelj, koja je dala brojne dominikanske redove, primila ju je radosna srca, a gospođa Marina bila joj je poput majke. Tumačila je Katarini tajne kršćanske vjere i pripremala je za primanje sakramenata. U toj obitelji naučila čitati i pisati.


Marko Murat, Blažena Ozana Kotorska

15 Oslikanu crkvu sa slikama iz Isusovog života nazivamo Biblija pauperum ili Biblija siromašnih.
U molitvi, strogom pokorničkom životu i ručnom radu Ozana je proživjela pedeset i dvije godine. Željela je živjeti u samoći, tišini i miru da može biti s Bogom. Njezina čelija bila je najtraženije mjesto u gradu, srce grada Kotora. Kotorani su je prozvali učiteljicom mistike. Bila je obdarena proročkim duhom pa su mnogi ljudi dolazili k njoj po savjet. Kako i priliči karizmi dominikanke nije mogla štutjeti, nego je propovijedala. O Bogu je morala govoriti i riječima i djelima, a ne biti odijeljena od svijeta.


6.4. Alojzije Stepinac – najsjetliji lik Crkve u Hrvata


Alojzije je bio peto od osmoro djece koje je njegov otac Josip imao u drugom braku s Barbarom, Alojzijevoj majkom. Iz prvog braka otac je imao još četvero djece. Iako je obitelj bila brojna, može se reći da je Alojzije izmoljeni svetac. Njegova majka Barbara postila je i molila tri dana u tjednu s nakanom da Alojzije postane svećenik. Činila je to i nakon što je svima bilo jasno da je Alojzije odustao od svećeničkog poziva.

No na iznenađenje mnogih, Alojzije je ipak odlučio postati Kristov svećenik. Zasigurno je u toj odluci posredovala i Marija Pomoćnica koja se u obitelji Stepinac posebno častila. Pred njezinom slikom, koju je Alojzijeva majka donijela kao vjenčani dar, neprestano je gorjela uljanica, danju i noću. To je svjetlo obasjavalo najvažnije trenutke Alojzijevog života, a najsretniji je bio kad je tijekom krašićkog sužanjstva tu sliku mogao staviti iznad svoga kreveta. Po njegovoj želji, upravo ta slika Majke Božje i uljanica bile su i nad njegovim odrom.

Alojzije je nakon osnovne škole upisao Gornjo-gradsku gimnaziju u Zagrebu. Nakon završene srednje škole mobiliziran je za austrijsku vojsku.

---

16 Geslo drugog pastoralnog pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj glasilo je: Bit ćete mi svjedoci! (Dj 1, 8).


Razmišljao je i o ženidbi. Razmjenjivao je pisma s učiteljovom kćerkom Marijom koja se presećila u Zagreb. U jednom pismu Alojzije joj je napisao: „Danas se većina ljudi ženi radi bogatstva, a možda je baš to bogatstvo i njihovo prokletstvo... Glavno je da ti meni doneseš obilna blagoslova Božjega, a to može siromašniji više svojom pouzdanom molitvom i čistom vjerom, nego najveći bogataš...“ Nakon zaruka, u jednom intimnom trenutku kad je Marija očekivala Alojzijev poljubac, on se sramežljivo okrenuo glavu. Alojzije joj je nakon toga napisao: „Bio bih te najradije poljubio, ali je moja volja gospodar za sada srcu... mi nismo muž i žena... Djevojačku čast čuvati kao zjenicu oka...“ No uvidjevši Alojzijevu suzdržanost, Marija je prekinula zaruke. Bio je to zasigurno bolan, ali i milostan trenutak za Alojzija koji ga je potaknuo da otkrije svoje pravo zvanje i da se još više učvrsti u spoznaji o važnosti čistoće i sakramentalnosti braka. Kasnije je, naime, kao nadbiskup u svojim nagovorima često poticao na dostojanstvo kršćanskog braka i obitelji.


Po povratku u Zagreb, nadbiskup Bauer mu je povjerio službu nadbiskupijskog ceremonijara i brigu za siromahe. Obilazio je siromašne predjele grada Zagreba, a kao mladi svećenik pokazivao je iznimnu ljubav prema siromasima te postao apostol kršćanskog milosrđa. Upravo na Alojzijev prijedlog i poticaj,


»Mi pak sa svoje strane obećajmo svi, da ćemo Ti ostati vjerni i iskreni štovatelji! Vjerni dok budu žuborili potočići naši, šumile rijeke naše, dok se bude pjenilo sinje more naše. Vjerni dok se budu zelenile livade naše, dok se budu sjenile tamne šume naše, dok bude mirisalo cvijeće domovine naše!«

Iz propovijedi bl. Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici, 7. srpnja 1935. godine

Majka Božja Bistrička – Kraljica Hrvata,
Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje u Mariji Bistrici

69

Iz pisama i propovijedi nadbiskupa Stepinca iščitavamo duboko povezivanje u Marijinu majčinsku blizinu i pomoć, osobito kad potiče na moljenje. „O, kad bi se njezina krunica mladim molila u svim hrvatskim obiteljima kao obiteljska molitva svakoga dana, nestalo bi brzo svih nevolja, koje danas taru i muče toliko obitelji...“, govorio je. U okružnici o štovanju Blažene Djevice Marije, 14. siječnja 1944. godine, napisao je: „Krunica je sva naša nada!“


Uz duhovni rast nadbiskupije, mladi nadbiskup teško je proživljavao nepravde koje je trpio hrvatski narod. Početkom Drugog svjetskog rata započeli su i teži dani. Tih godina nadbiskup Stepinac se dostojanstveno zauzimao za zaštitu svih progonjenih i ugroženih, bez obzira na njihovu vjeru ili nacionalnost. Postao je branitelj prava svakog čovjeka, osobito progonjenih Židova, Roma, Srba i svih obespravljenih. Glasovita je njegova propovijed na blagdan Krista Kralja 1943. godine: „Katolička Crkva ne pozna rasa koje gospodaju, i rasa koje robuju. Katolička Crkva pozna samo rase i narode kao tvorevine Božje, a ako koga više cijeni, to je onaj koji ima plemenitije srce, a ne jaču šaku... Jedni i drugi imaju neumrlu dušu, jedan i drugi su istog kraljevskog podrijetla, vukući svoju lozu od Boga Stvoritelja.“ Propovijed je zaključio riječima: „Naš bližnji je slobodno dijete Božje, brat naš u Bogu.“ Nakon sv. mise, jedan njemački vojni predstavnik prokomentirao je da bi biskup u Njemačkoj za takav javni govor bio ubijen.

Završetkom rata agonija hrvatskog naroda i nadbiskupa Stepinca se nastavila jer je tadašnja svjetovna vlast provodila bezbožnu komunističku
ideologiju koja je željela iskorišteniti Boga iz ljudske povijesti i čovjekove savjesti.\footnote{Don Anto Baković u svojoj knjizi Hrvatski Martirologij 20. stoljeća navodi da je za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata ubijeno od strane komunista 664 hrvatskih svećenika, bogoslova i časnih sestara.} Nadbiskup je svim snagama branio crkveno jedinstvo, vjernost Bogu i Crkvi za dobro hrvatskog naroda. Zauzvrat, prireden mu je montirani sudski proces koji je započeo 30. rujna 1946. godine. No pravi razlog optužbe temeljio se na Stepničevom odbijanju osnivanja „narodne crkve“ koja je trebala biti odvojena od pape i Katoličke Crkve te koja bi služila interesima jugoslavenske Komunističke partije.


Sveti papa Ivan XXIII. iskazao mu je poštovanje riječima: „Kardinala Alojzijeva Stepincu držimo nebeskim zaštitnikom njegove rodne grude u kojoj su on i sveta Crkva pretrpjeli mnoge patnje.“ On je bio prvi papa koji je prisustvovao zadušnici za kardinala koji nije bio član Rimskog dvora.


6.5. Marija Propetog Isusa Petković – utemeljiteljica Družbe Kćeri Milosrđa


Uzorni roditelji Petković svoju su djecu kršćanski odgajali i podučavali u vjeri. U obitelji se molilo svaki dan, a nedjeljom je otac djeci čitao evanjelja.

18 Duhovna oporuka bl. Alozija Stepinca nalazi se u Dodatku.

U četrnaestoj godini zavjetovala se na doživotnu čistotu i tako izabrala Isusa za svog zaručnika, uz obećanje da će život provesti u molitvi i pomaganju siromasima. U petnaestoj godini Isus joj je s križa progovorio: „Ljubi me, kćeri!“ Ona mu je spremno darovala svoju ljubav i od tada je želja za samostanom nije napuštala.

Smrt njezinog dragog oca, koju je proživjela u svojoj devetnaestoj godini, potaknula ju je na još intenzivnije razmišljanje o ništavosti zemaljskog bogatstva. Kad je shvatala da ne može pomoći svima, odlučila je poći u strogi samostan kako bi neprestano molila pomoć s neba. Odlazeći u Split, svom je župniku ostavila oporuku: „Svu svoju imovinu ostavljam da se u Blatu sagradi zavod za siromašnu i zapuštenu djecu, gdje će se moći odgajati i dobiti hranu, a siroti i stanovati.“ Biskup Josip Marčelić zamolio ju je da još jedanput razmisli o svemu, ističući da se Isusa ne ljubi u samoći, nego u svijetu, radeći za bližnje. Nakon toga, Marija se vratila u Blato kako bi sa svojim prijateljicama skrblila za siromašnu i ostavljenu djecu u kojima je prepoznala Isusovo patničko lice. U dvadeset i šestogodišnjini Isus joj je ponovno progovorio: „Žrtvuj se za mene!“ Tada je u potpunosti shvatala da je njezin poziv u iskazivanju ljubavi i milosrđa potrebnima.


Marija Propetog Isusa Petković, utemeljiteljica franjevačke Družbe Kćeri Milosrđa, svojim životom pokazala je da se ne možemo ostvariti bez drugoga.

\(^{19}\) Priznato čudo u postupku betifikacije bl. Marije od Propetog Isusa Petković nalazi se u Dodatku.

6.6. Ivan Merz – apostol hrvatske mladeži

Blaženi Ivan Merz, apostol hrvatske mladeži, uključio se nakon završenog studija u djelovanje katoličkih organizacija koje su nastale unutar hrvatskog katoličkog pokreta. Ovaj Kristov apostol i glasnik Radosne vijesti, mladima je prenio ideju Katoličke akcije pape Pija XI. o suradnji laika u apostolatu Crkve, dajući im lozinku uspjeha: Žrtva, euharistija, apostolat!

Ivanov apostolski rad plod je njegovog molitvenog života koji se temeljio na slavljenju liturgije. U vjerskom odgoju katoličke mladeži najveću pozornost stavljao je na poticaj rasta u vjeri i u čestitosti života. Sam Ivan postao im je uzor i ideal kršćanskog života. Mladi su to posvjedočili kad su mu na grob stavili vijenac s natpisom: „Hvala ti, orle Kristov, što si nam pokazao put k suncu.“ Papa Ivan Pavao II. za svog prvog boravka u Hrvatskoj, pod geslom Papa je s vama! nazvao ga je „istaknutim laikom u svjedočenju Evanđelja“. Ivan je prvi hrvatski laik proglašen blaženim 22. lipnja 2003. godine u Banjoj Luci. Tom prigodom papa Ivan Pavao II. je rekao: „Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova, zaštitnika i suputnika na putu u vašoj povijesti. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima.“

Ivan Merz je rođen 16. prosinca 1896. godine u Banjoj Luci kao jedinac svojih roditelja, Mavra i Terezija koji su ga odgajali u brizi i ljubavi. No za svoju vjeru bio je zahvalan gimnazijskom nastavniku Ljubomiru Marakoviću o kojem je zapisao: „Katolik svjetovnjak spasio me za vječnost.“ Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodom gradu. Bio je svestran. Volio je sport, igrao tenis i
šah, bavio se kuglanjem i gimnastikom, vozio bicikl. Isto tako, volio je i umjetnost, crtao je, svirao glasovir i violinu. Učio je francuski i engleski jezik, a nadasve je volio puno čitati.


Nakon rata Ivan je nastavio školovanje u Beču. Napustio je studij prava i upisao književnost, romanistiku i germanistiku. U jesen 1920. godine dobio je stipendiju i oputovao u Pariz gdje je tijekom dvije godine studirao književnost na Sorbonni i Katoličkom institutu. U Parizu ga je potpuno osvojila katolička duhovnost: „Ili katolik ili ništa!“ Za intenzivan vjerski život doznali su njegovi roditelji koji su se tome otvoreno protivili. U pismu majci pokušao je obrazložiti kako su mu rat, studij i svetište Lourdes pokazali snagu katoličke vjere te kako mu se „život okreće oko Krista Gospodina“. No majka ga je smatrała sanjarom. Nije razumjela niti dijelila njegove mladenačke ideale. Željela je da se Ivan oženi i osmješe obitelj pa mu je jednom prilikom napisala: „Ivane! Ti si na krivom putu.“ Ivan joj je u sljedećem pismu odgovorio s puno sinovskih ljubavi i nježnosti, ali i duhovne jakosti: „Katolička vjera je moje životno zvanje i ona mora biti to za svakog ćovjeka bez iznimke!“ Snažno je utjecao i na svoje roditelje koji su, također, počeli živjeti ozbiljnijim kršćanskim životom.
Po povratku iz Pariza, 1922. godine, zaposlio se kao srednjoškolski na-
stavnik francuskog i njemačkog jezika u Nadbiskupijskoj gimnaziji u Zagre-
bu. Tako je započelo njegovih šest plodnih godina koje su ga dovelo do svetosti. Temelj Ivanovog apostolskog rada je bio: jutarnja meditacija, sudjelovanje na sv. misi i pričesti, čitanje duhovnog štiva i obvezan ispit savjesti. Jednom pri-
likom je zapisao: „Najveća stvar, koja opstoji na svijetu jest sv. Crkva, najveća
stvar u Crkvi jest mise, a u misi pretvorba.“ Svakodnevno je sudjelovao na sv. misi u bazilici Srca Isusova koju je redovito pratio iz svoga misala. Dok je
hodao ulicom, u njegovoj ruci uvijek je bila krunica koju je molio hodajući.
Katoličku mladež je podučavao: „Kad vam bude u životu teško i kad vas snadu
nevolje, uzmite Gospinu krunicu i ona će vas utješiti i dati vam snage da sve
mirno snosite s potpunim predanjem u volju Božju“. Govorio je da mu je Euha-
ristija prvi, a krunica drugi najbolji prijatelj.

Privatno je studirao filozofiju i teologiju kod isusovaca, a osobito je prou-
čavao katoličku liturgiju. Može se reći da je bio začetnik liturgijskog pokreta
u hrvatskom narodu. Nakon studija, 1922. godine postao je članom Hrvatskog
katoličkog omladinskog saveza. Sljedeće godine, Ivan je ujedinio Savez s po-
kretom Orlovstva u Hrvatski orlovski savez u kojem je bio izabran za tajnika
i potpredsjednika. Na osnivačkoj skupštini Hrvatskog orlovskog saveza 1923.
godine, Ivan je dao geslo Orlovskoj organizaciji: Žrtva, Euharistija, Apostolat.

U Zlatnu knjigu, priručnik organizacije unio je ideje kao npr. „ljubav i odanost
Crkvi i papi.“ „Orlovsko savezima ima zadaću da uništava grijeh. Ako se ne
postigne da članovi budu bez smrtnoga grijeha, sva je organizacija besmisle-
a“, zapisao je jednom zgodom Ivan Merz.

Kardinal Franjo Šeper, prvi Hrvat u povijesti koji je postao pročelnik
Kongregacije za nauk vjere, najvažnije vatikanske institucije, opisao je Ivana
kao „čovjeka enciklika.“ „Za njega je papina riječ bila svetinja i on je mladima
pronijelo ono što su papa i Crkveno učiteljstvo naučavali, osobito vezano uz
moralne probleme mladih. Za mladiće je napisao posebnu brošuru Ti i ona, a
djevojke je poticao na zaštitu njihovog ženskog dostojanstva. Službenica Božja
Marica Stanković, prva predsjednica Sveze hrvatskih orlica, govoreći o Iva-
novu utjecaju na žensku mladež, nazvala ga je „vitezom ženske časti.“ Ivan
je želio sačuvati mlade od poteškoća moralne naravi kako bi ih neokaljane
doveo euharistijskom vrelu i konačno životu vječnom. Stoga je jedanput za-
pisao: „Cilj je svakog odgojnog rada, ujediniti na zemlji što veći broj osoba s
Euharistijskim Isusom, da bi u što većem broju uskrsnuli s njim nerazdruživo
sjedinjeni u vječnosti.“

Papa Benedikt XVI. u apostolskoj pobudnici Sacramentum Caritatis
2007. godine, uvrstio je bl. Ivana među 18 najvećih svetaca Crkve u štovanju

Ivan je svakodnevno napredovao u radu i svetosti, iako ga je tijekom cijelog života pratila patnja i bol. To su bile: smrt voljene djevojke Grete, bolest očiju, akutna upala čeljusne šupljine i na kraju operacija. „Znam da je teško trpjeti... trpljenje je najjače sredstvo što spašava i posvećuje duše... Katolicizam se neće širiti u nas ako ne bude bilo Radnika, Molitelja i Patnika“, govorio je. Svjestan skorog susreta s Gospodinom, svoj život prikazao je za hrvatsku katoličku mladost. Uoči odlaska u bolnicu sastavio je svoju oporuku na latinskom jeziku koja je postala epitaf na njegovom grobu: „Umro u miru katoličke vjere. Život mi je bio Krist, a smrt dobitak. Očekujem milosrđe Gospodinovo i nepodijeljeno potpuno vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova. Ivan Merz, blažen u pokoju i miru. Duša će moja postići cilj za koji je stvorena. U Gospodinu Bogu.“


6.7. Drinske mučenice – čuvarice zavjeta

Drinske mučenice obogatile su martirologij s pet novih mučenica, a svoju redovničku zajednicu Družbu Kćeri Božje ljubavi obdarile su nebeskim zaštitnicama koje i Družbi i cijelom narodu daju novi poticaj za nasljedovanje svetosti u svakodnevnom životu. One su u najtežim životnim okolnostima patnje i progostva pružile svjedočanstvo vjernosti Bogu i redovničkim zavjetima. Njih četiri su četnici ubili iz mržnje prema vjeri 15. prosinca 1941. godine u Goraždu u Bosni i Hercegovini, a petu, najstariju s. Berchmanu ubili su kao zarobljenicu, 23. prosinca u Sjetlini. To su bile: s. Jula Ivanišević, s. Bernadeta Banja, s. Krizina Bojanc, s. Antonija Fabjan i s. Berchmana Leidenix.
Sestre su živjele u samostanu Marijin dom na Palama. U jeku Drugog svjetskog rata i silnog zvjerstva nad hrvatskim stanovništvom, bile su pozvane da se sklene u Sarajevo. No one su donijele zajedničku odluku da će ostati uz narod jer su podučavale i pomagale svim potrebним i siromašnima, bez obzira su koje su bile vjere ili nacionalnosti. Sestre nisu mogle vjerovati da bi im netko mogao učiniti nešto nažao nakon tolikih djela milosrđa, osobito prema pravoslavnoj i muslimanskoj djeci. Zbog tih djela milosrđa njihov samostan na Palama nazvan je gostinjac siromaha. I sama Družba bila je osnovana iz istog razloga kako bi sestre svojim zauzetim radom pomagale siromasima te promicale odgoj i obrazovanje djece i mladeži.

Utemeljiteljica Družbe Majka Franziska Lechner dala je geslo sestrama: Sve za Boga, za siromahe i za našu Družbu! Uputila ih je da se u svom radu nadahnjuju i na ovoj njezinoj izreci: Činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo. Upravo su im te duhovne smjernice pomogle da iz ljubavi prema Kristu budu spremne i umrijeti, ako zatreba.

U predvečerje 11. prosinca sestre su uhićene i nasilno odvedene s Pala, a njihov samostan je opljačkan i zapaljen. Na putu je s. Berchmana zbog starosti, bolesti i iscrpljenosti izdvojena u mjestu Sjetlini i ostavljena u zatočenistvu kod jedne obitelji. Ostale četiri sestre, nakon četverodnevnoj marša preko Romanije, u večernjim satima 15. prosinca 1941. godine stigle su u Goražde. Bile su zatvorene u vojarni uz rijeku Drinu, u sobi na drugom katu. Oko poluoćnice četnici su nasrnuli na njih s nečistim namjerama. Tražili su od njih da napustite svoj redovnički način života, da budete njihove, no sestre su ih odlučno odbile. Izjavile su da su spremini za njih sve raditi, i spremati, i kuhati im, i njegovati njihove bolesnike, ali da ne mogu učiniti to što traže, da se ne mogu i ne žele odreći svojih svetih zavjeta i svoje pripadnosti Kristu i Crkvi.


Sestre su tako ostale vjerne svojim zavjetima i poput prvih kršćanskih mučenika potvrdile su svoju ljubav i vjernost Isusu Kristu i svojim zavjetima, osobito zavjetu čistoće. U Sarajevu se odmah govorilo: to su mučenice svete


Sestra Bernadeta Banja, krsnim imenom Terezija, Hrvatica iz obitelji mađarskog porijekla, bila je najmlađa od Drinskih mučenica. Imala je samo 29 godina kad je podnijela mučeničku smrt. Njezin otac Josip, mladi udovac, došao je iz Mađarske u Veliki Grđevac kod Bjelovara. Tu se uskoro ponovno oženio djevojkom Terezom Kovač, kćerkom mađarskih doseljenika. U braku im se rođilo trinaestero djece, od kojih je šestero umrlo u ranoj dječjoj dobi. Obitelj je bila jako pobožna. U kući se redovito zajednički molilo, a roditelji su svaki dan išli na sv. misu. Na marijanskoj pobožnosti tijekom mjeseca svibnja, u njihovom domu koji je imao i mali oltar...
u čast Blažene Djevice Marije, redovito bi im se pridružili i susjedi na moli-

tv. Zato se u selu znalo govoriti: „pobožni kao Banja.“ Živeći u tako uzornoj
kršćanskoj obitelji, nije bilo veliko iznenadenje kad je Terezija sa sedamnaest


godina izrazila želju da se posveti Bogu u redovničkom životu, riječima: „Ra-
dije umrijeti, nego ne ostvariti svoj poziv.“

Godine 1930. započela je u Sarajevu novicijat, redovnički odgoj i dobila


ime sestra Bernardeta. Dvije godine kasnije, u svojoj dvadesetoj godini, položila


je prve redovničke zavjete, a 1938. doživotne. Odmah nakon prvih zavjeta doš-


la je na Pale, u samostan nedaleko od Sarajeva, gdje je ostala do smrti. Radila

je u kuhinji, što je tada bio vrlo naporan posao jer su štednjaci bili na drva, a


voda se donosila iz bunara. No s. Bernardeta je u svom služenju u kuhinji bila


izrazito strpljiva, pripremajući hranu brižno i s ljubavlju. Kažu da se nikada


ni na što nije potužila, a svoj rad u kuhinji često je popratila svetim pjesmama


i tihom molitvom. Njezina susestra Valerija rekla je jednom prilikom da je s.


Bernadeta bila „malo srce i žila kucavica one male samostanske zajednice na


Palama.“ Malena tijelom, ali velika duhom!


Svaka sestra na svoj način dala je doprinos gostinjacu siromaha na Pa-


lama. U ratnim nedaćama, neimaštini i bijedi sestre su dijelile s narodom i


zadnju koru kruha, otirale suže žalosnima i skr bile za potrebite, a na kraju


su žrtvovali svoje živote kako bi ostale vjerni sjajelima i Milosrdnom Sama-


rijancu. Isus, Milosrdni Samarijanac, bio je u središtu njihovog zajedništva

tijekom najvažnijih i najtežih trenutaka osobnog i zajedničkog života. Zato su


ustrajale u ljubavi sve do kraja.


Primjer je to i nama da se u nevoljama i borbama života oslonimo na Isusa


cako nas nikakvo zlo ne bi obeshrabri lo i udaljilo od puta dobra. Njihov život


i mučenička smrt nam poručuju da gradimo svoj život na vječnim i nepro-


laznim vrijednostima, da ustrajemo u vjernosti svom životnom opredjeljenju


te da se i uz cijenu trpljenja, ne odijelimo od vjere u Krista, našega Spasitelja.


Drinske mučenice nam poručuju da postoje vrijednosti za koje se isplati sve


žrtvovati kako bi se sačuvala ljubav i kako bi se sačuvao život u vječnom za-


jedništvu s Bogom.


6.8. Miroslav Bulešić – zaštitnik sakramenta potvrde


Božanski život u nama započinje primanjem sakramenta krštenja, a nastavlja


se primanjem sakramenata pričesti i potvrde ili krizme. To su sakramenti kr-


šanske inicijacije po kojima postajemo dionici Kristove svećeničke, proročke


i kraljevskine službe, tj. dionici općega svećeništva. Iz toga proizlazi naše pravo


i obveza da riječju i životom naviještamo Radosnu vijest, prinoseći sebe kao
duhovnu žrtvu Bogu. Međutim, postoji i svećeništvo koje nazivamo ministerijalno svećeništvo kojem je pripadao naš bl. Miroslav, zaštitnik sakramenta potvrde.

On je vrlo rano u svojoj svećeničkoj službi postao svjestan da se od njega neće tražiti samo duhovna žrtva, nego da bi vjernost svom svećeništvu mogao platiti i životom. Miroslav je bio spremna na tu mogućnost te je jednom prilikom zapisa o svoj duhovni dnevnik: „Moj život Ti sa svim darujem za svoje stado. Uz Tvoju milost, i ako me Ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučenja, već ga žudim. Neka bude Tvoja volja!” Protivnicima i progoniteljima je poručio: „Moja je osveta – oprost.”


Po završetku Drugog svjetskog rata preuzeo je župu u Kanfanaru koju je nadasve želio duhovno izgraditi. No što su se vjernici više okupljali oko njega, protivnici vjere su ga sve više napadali. Jedan rođak ga je upozorio da mu je život u opasnosti i da bi trebao pobjeći u Italiju. Unatoč tome Miroslav nije želio bježati. „Ako me ubiju, ubit će me za Boga i vjeru“, zapisaо je u svom dnevniku.


6.9. Serafin Glasnović Kodić i Anton Muzić – čuvari ljudskog dostojanstva

„Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem“ (1 Kor 9, 16), riječi su sv. Pavla, koji je svjestan svog poziva naviještao Božju riječ u zgodno i u nezgodno vrijeme. Činili su to apostoli, čini to Crkva već dvije tisuće godina, a činili su to i Albanjski mučenici koji su ubijeni iz mržnje prema vjeri, za vrijeme komunističkog režima Envera Hodže u Albaniji, u razdoblju od 1945. do 1974. godine. U to vrijeme, Albanija je proglasila ateizam državnom filozofijom, nazivajući sebe prvom ateističkom nacijom na svijetu. Državna vlast dala je zatvoriti sve vjerske bogomolje i pretvorila ih u kulturne centre za mlade. Albanija je tako postala mjesto patnje i progona, do te mjere da je čovjeku bilo zabranjeno biti čovjek.


6.10. Jakov Zadranin – zvan Ilirik (Hrvat)


6.11. Julijan iz Bala – tješitelj uciviljenih


Julijan je ostao zapamćen u narodu kao onaj koji donosi mir i pomiruje posvadane. Umro je 1. svibnja 1349. godine u Balama, a ubrzo nakon smrti narod je hrlio na njegov grob, tražeći utjehu u raznim životnim poteškoćama. Građani Bala izabrali su ga za svoga zaštitnika, o čemu svjedoči Općinski statut iz
Umjesto zaključka

_Terezino otkriće_


Nekoliko dana kasnije, na satu Vjeroučenja, vjeroučiteljica upita: „Može li mi netko reći tko je svetac?“ U razredu zavlada tišina. Tereza ustane i reče: „Ja znam. Svetac je čovjek kroz kojega sjaja sunce!“

(Nepoznati autor)


Posvećujuća ili posvetna milost početak je i temelj naše svetosti i nju moramo brižno čuvati kako je ne bismo izgubili uslijed smrtnoga grijeha. Ako nam se na nesreću to i dogodi, onda tu dragocjenu milost možemo vratiti pristupanjem sakramentu ispovijedi, a bl. Ivan Merz je naglašavao da u svakodnevnim životnim borbama „snagu daje sveta pričest.“ Dakle, primajući i
slaveći sakramente, Isus Krist nam pomaže na putu ostvarenja svetosti. Zato je bl. Alojzije Stepinac govorio: „ Za kršćanina nema veće sreće, nego li su sveti sakramenti.“

U crkvi u Herceg Novom, u kojoj je kršten sv. Leopold Bogdan Mandić, iznad krstionice stoji natpis: „Ovdje je Leopold Bogdan Mandić primio milost krštenja koju je sačuvao do kraja života.“ Naši sveci i blaženici su dostojno živjeli svoj krsni poziv na svetost i sada su u nebeskoj slavi. Za njih su se ostvarile riječi sv. Pavla: „Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube“ (1 Kor 2, 9).

Neka njihovi životi budu i nama putokaz za Kraljevstvo nebesko. „Ako su mogli oni (biti svetima), zašto ne bih mogao i ja?“ upitao se jednom prilikom sv. Augustin. I sveci su u svom životu imali slabosti i nesavršenosti, ali upravo te slabosti Isus Krist je pretvorio u njihovu jakost. Sveci nisu žudjeli da postanu nešto posebno, oni su samo čeznuli da budu Božji.


MOLITVA ZA OSTVARENJE SVETOSTI

Svemogući Oče, ti si svet i tvoja svetost kroz milosrđe i praštanje obasjava čitav svijet. Molimo te, prati nas svojom milošću da se u nama potpuno razraste klica svetosti koju smo primili na krštenju kada si nam darovao svoga Duha i povezao nas vezom ljubavi sa svojim Sinom. Pomozi nam na putu svetosti i ojačaj naše slabosti.

Svi sveti hrvatskog naroda, isprosite nam od Oca darove Duha Svetoga, zaštitu od zamki i izbavljenje od svakoga zla.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen!
II. DIO
NA PUTU SVETOSTI
Današnjem čovjeku nudi se sloboda bez odgovornosti, uspjeh bez truda, zarada bez rada, ljubav bez vjernosti... Zahtijevaju se najrazličitija prava, a zaboravljaju dužnosti. Razne ponude koje čovjeka svakodnevno zasipaju najčešće se prosuđuju po tome koliko su ugodne i poželjne, a ne koliko su vrijedne ili istinite. Razvila se cijela industrija marketinga koja nastoji poslati poruku do svakog čovjeka, čak i do onog u najudaljenijem kutku zemlje, kako je upravo ono što se nudi, najbolje za njega, čineći ga tako ovisnim o svojoj ponudi.

**Vrijeme u kojem živimo iskrivilo je mnoge vrijednosti u narcizam i sebične forme, što je dovelo do otuđenja čovjeka od sebe samog, od drugih ljudi, od Boga i od prirode.** Sve više osjećamo krizu koju svakodnevno isčitavamo na licima koja susrećemo i slikama svijeta u kojem živimo: kriza je smisla, osjećaja za moralnost, čovjeka, svijeta, vjere... Da bi se čovjek ponovno vratio k sebi, drugima i Bogu, potrebno je pogledati ‘unutra’, zaći u svoju osobnu povijest i vratiti se neprolaznim vrijednostima. Sveti Pavao u Poslanici Rimljanima s pravom nas upozorava: „Ne suobličujte se ovom svijetu, nego se preobrazujte obnavljajući svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo; savršeno!“ (Rim 12, 2).

Najbolji odgovor na današnju krizu zasigurno je odgovorna sloboda koja priznaje Boga apsolutnom istinom, stvoriteljem svijeta i čovjeka, glavnim ciljem kojem teži naši poslužitelji i društveni život, a dostojanstvo ljudske osobe, najsvršenijeg Božjeg stvorenja, mjerom demokracije, slobode, pluralizma, dijaloga, mira... Dvije tisuće godine staro kršćanstvo i danas ima što ponudite suvremenom svijetu i čovjeku. Radosna vijest je još uvijek živa, aktualna, životna i izazovna. Treba joj samo dopustiti da oživi i zaživi na što vjerojatniji način, u ljudima, njihovim životima i njihovim djelima.

Stoga, u drugom djelu ove grđe kojeg smo naslovili *Na putu svetosti*, sukladno naslovu, predstavljamo još neke svjedoče Evandelja iz hrvatskog naroda, uzore svetog života na našem putu svetosti. To su na prvom mjestu sluge i služenice Božje za koje je ovit postupak beatifikacije. Nakon toga, kratko se vraćamo u prošlost i prisjećamo se osoba koje su dale veliki doprinos duhovnosti hrvatskog naroda, osoba koje su živjele na glasu svetosti, ali ih Crkva nikad nije službeno potvrdila blaženima ili svetima.
1. Sluge i službenice Božje u Crkvi u Hrvata

Prikupljajući podatke o broju sluga i službenica Božjih u hrvatskom narodu za koje je pokrenut postupak beatifikacije do 2018. godine, zaključili smo popis s brojem četrdeset.\textsuperscript{20} Svjesni smo, također, da ima još jako puno osoba u hrvatskom narodu koje su živjele na glasu svetosti te da su mnoge od njih podnijele i mučeništvo za vjeru. To je pokazatelj da unatoč popularnosti glumaca, glazbenika, sportaša ili biznismena prava svetost ne zatamnjuje. Iako mnogi danas teže uspjehu pod svaku cijenu, mnoštvo slugu i službenica Božjih pokazuje da svetost nije nedostižan cilj. Upravo sveti ljudi potrebni su ovom napaćenom hrvatskom narodu jer naša domovina vapi za dobrim i poštenim ljudima, za svećima. Naime, kad bi bilo još više svetosti, bilo bi manje pohlepe, mržnje, svade, psovke, netrpeljivosti i raznih drugih zala.

\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{map.png}
\caption{Važna mjesta u životu duhovnih velikana hrvatskog naroda}
\end{figure}

\textsuperscript{20} Popis slugu i službenica Božjih u hrvatskom narodu nalazi se u \textit{Dodatku}.
Zbog ograničenosti sadržaja ove grđe predstavit ćemo kraći izbor slugu i službenicu Božje u Crkvi u Hrvata kako su živeći i djelujući u različitim službama i zvanjima ostvarili svetost.

1.1. Franjo Kuharić – moralni autoritet hrvatskog naroda

Franjo Kuharić je svojim životom i djelovanjem zadužio narod Božji u Hrvata, ali i cijelu Katoličku Crkvu. On je Crkvi i narodu „velikodušno, mudro i vjerno služio”, kazao je Ivan Pavao II. Branio je slobodu, vjeru i dostojanstvo hrvatskog naroda u nametnutom Domovinskom ratu, devedesetih godina prošlog stoljeća. Bio je zauzet promicatelj pravde, oproštanjena i pomirenja svih ljudi, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.


da je kardinal Kuharić već „za života postao iskreni simbol pragova bogoljublja, čovjekoljublja i domoljublja.“


1.2. Josip Stadler – svjetiljka koja gori i svjetli


Papa Lav XIII. imenovao ga je 5. srpnja 1881. godine sarajevskim nadbiskupom. Došavši u Sarajevo, zatekao je jednu crkvicu i 800 katoličkih vjernika. Budući da je potjecao iz siromašne obitelji, nije mu bilo strano ni raditi ni oskudijevati pa se, pun entuzijazma i povjerenja u Božju providnost, dao na posao. U Travniku je osnovao i sagradio dječačko sjemenište i gimnaziju, a u Sarajevu je podigao katedralu koju je posvetio Presvetom Srdcu Isusovu. U neposrednoj blizini sagradio je nadbiskupski i kaptolski dvor te zgradu Bogoslovlje. Osnovao je 1890. godine žensku redovničku družbu Služavke Malog Isusa, podigao im kuću maticu i povjerio vođenje dvaju sirotišta Betlehem i Egiipat, stavljajući im na srce služenje Kristu u siromasima.


Bio je čovjek djelotvorne ljubavi, ustrajne molitve, rada i velikog povjerenja u Božje milosrđe. „Tko se nada milosrđu, neka sam bude milosrdan; tko milosrđe ište, neka je sam milosrdan“, rekao je jednom zgodom. Životno načelo svog djelovanja izrazio je u rečenici: „Imaj prema Bogu srce djetinje, prema bližnjemu srce materinje, prema sebi srce sudačko.“

1.3. Ante Antić – čudotvorni tješitelj

Kad su jednom prigodom hrvatski hodočasnici došli sv. ocu Piu u San Giovanni Rotondo, on ih je začuđeno pogledao i upitao: „Hrvati, što radite tu?! Imate fra Antu Antića u Zagrebu, idite k njemu!“


U ranoj dječačkoj dobi, 1905. godine, započeo je duhovni rast Ante Antića u Franjevačkom sjemeništu u Sinju, pod zaštitom Čudotvorne Gospe Sinjske, koji je okrunjen svećeničkim redenjem 1917. godine u Šibeniku. Već se kao sjemeništarac, a osobito kao svećenik, fra Ante isticao kreposnim životom, čistoćom i dobrotom srca, poniznošću, jednostavnošću, ljubavlju prema Kristu i Blažejoj Djevici Mariji te svom Redu i Provinciji. Zbog svojih vrlina obavljao je vrlo zahtjevne službe u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja kojoj je pripadao.

Službu odgajatelja (magistra) budućih svećenika vršio je od 1917. do 1956. godine. Osobnim primjerom podučavao je i svjedočio strpljivog, skromnog i poslušnog redovnika. Nije mu bilo teško, dok su bogoslovi spavali, umjesto njih očistiti zajedničke prostorije u samostanu. Očinski se brinuo za siromašne studente, a po potrebi je za njih i prosio. Kad bi iz pedagoških razloga morao ukoriti nekog od bogoslova, uvijek je isticao svoju odgovornost u njihovom ljudskom i
vjerničkom rastu: „Niste vi krivi za ovo; pogriješili ste, ali sam tome ja kriv više nego vi. Da sam ja bolji, i vi biste bili bolji.“


Fra Ante, bivši redovnik i službenik Božje u Crkvi u Hrvata, je bio izvrsni sluga i službenica Božje u Crkvi u Hrvata, a njegov život je bio pun djelovanja za izravnu podršku djece i diljem Hrvatske. Njegov život je bio pun snažnih i ljubavnih snažnih razina, koje su dovedene do take izražavanja ljubavi i doprinosja da bi se dosegao taj značajni cilj. Također, njegov život je bio pun vjernosti i pravičnosti, jer je uvijek zaštivio svećenstvo i službenike, pokazivši pravdu i svjesnost.

Vjerna služba u Zagrebu

Fra Ante je svjedočio svjesno i znanje svijeta, pokazivši da je Božje svijet, a svjesno služenje je odgovor na Tajnici Božje. Također, njegov život je bio pun vjernosti i pravičnosti, jer je uvijek zaštivio svećenstvo i službenike, pokazivši pravdu i svjesnost.

Svaki čovjek je pozvan svjedočiti vjeru i riječima i djelima kako bi ovaj svijet učinio ljepšim mjestom za život. Fra Ante je to činio do posljednjeg trenutka, svjedočeci da je ovaj svijet – Božji svijet. Neka pomogne i nama da
milosrđem i dobrotom ispunimo svoje dane i oplemenimo naše susrete sa svim ljudima koji se nađu na našem životnom putu.

1.4. Ante Gabrić – siromah među siromasima


Isusu. Što su ga žrtvovali za Boga, da on bude svjetlo, radost, mir, živa Isusova ljubav u Bengaliji, gdje ljudi nikada nisu znali da je moguće ljubiti kao što je on ljubio njih. On je doveo Isusa i Mariju u obitelji i oni žive radosnim životom."


1.5. Klara Žižić – učiteljica vjere i majka siromaha

Klara Žižić utemeljiteljica je najstarije izvorne hrvatske redovničke zajednice Družbe sestara Franjevki od Bezgrješne sa sjedištem u najstarijem hrvatskom gradu na obalama Jadранa u – Šibeniku. Početi Družbe se žu u daleku 1673. godinu kad se, nakon potpisivanja Kandijskog mira između Turskog Carstva i Mletačke Republike, Mara Žižić nastašila u Šibeniku. Siromašna kućica u šibenskom Varošu izvan gradskih zidina, u blizini crkve sv. Martina i župne
crkve Blažene Djevice Marije u Vrtlinama ili Gospe van Grada, postala je njezin dom. Tu joj se ubrzo pridružila jedna pobožna žena iz Promine, Kata Burmaz s kojom se Mara Žižić posvetila služenju najpotrebnijima.


Službenica Božja majka Klara Žižić, krsnim imenom Mara, rođena je 1626. u Promini u Dalmatinskoj zagori, između Knina i Drniša. Veliki dio svojega života provela je u Promini, pod turskom vlašću koja je bila osobito okrutna prema katolicima i svemu što je katoličko. Pod stoljetnim pritiscima i životnim prijetnjama katolici su često upadali u napast otpada od vjere. Da bi se suprotstavila tom zlu i otupila oštricu grijeha u koji je njezin narod upadao, ona se od svoje mladosti posvetila Bogu zavjetom djevičanstva kao franjevačka trećoredica. Usmjerila je sve svoje snage na očuvanje vjere u svom narodu, surađujući s franjevcima Bosne Srebrene koji su jedini mogli djelovati na području pod turskom vlašću.

U nedostatku svećenika bila je nositeljica vjerske poduke, širiteljica pobožnosti i karitativnih djelatnosti. Glavna briga bila joj je poduka naroda u istinama katoličke vjere. Njezina uloga i značaj bili su osobito važni tijekom dugog razdoblja odsutnosti franjevaca iz unutrašnjosti Dalmacije, od 1648. do 1675. godine. Oni su, naime, bježeci pred turskom tiranijom napustili svoje boravište na otoku Visovcu i preselili se zajedno s jednim dijelom naroda na područje uz more u Mletačku Dalmaciju, u Šibenik. Mara Žižić ostala je s ostatkom naroda na turskom području za vrijeme Kandijskog rata (1645. – 1669.),
te je po cijenu vlastitog života duhovno snažila svoje sunarodnjake koji su bili trajno izloženi prijetnjama islamizacije.

Znajući za teške uvjete života pod otomanskom tiranjom u kojima je živjela Mara Žižić i njezin sveti život kojim je svjedočila svoju vjeru, Šibenčani su je pozvali u Šibenik. Željeli su da upravo ona podučava njih i njihovu djecu kršćanskou nauku i pobožnosti, brine se za bolesne i umiruće te pruža bezplatno prenoćište siromašnim putnicima. Zajedno s Katom Burmaz i drugim sljedbenicama koje su im se pridružile, dijelile su s narodom sve što su imale, a oni su im uzvrcajali prihodima sa svoje zemlje. Živeći Bogu predanim i uzornim životom, u potpunom siromaštvu, poniznosti i malenosti, u brizi i djeletnoj ljubavi koju je iskazivala osobito prema najpotrebnijima, majka Klara postala je ogledalom i svjetlom Šibenika.

Koliko je dobra majka Klara učinila ljudima i što im je značila, vidljivo je iz zapisa prigodom njezine smrti u kojem je istaknuto da je „za njom plakao cijeli grad i Varoš, budući da je pod svetim habitom kao jedna svijeća sijala poniznošću i dobrim djelima. Najsvetije je živjela, tako je i umrla.“ No ostala je prisutna po svojoj redovničkoj zajednici i po sestrama koje su nastavile živjeti njezinu karizmu. Kroz dugu povijest one su u svom radu otkrivali novi oblike karitativne i pastoralne djelatnosti, a danas su osobito aktivne u odgoju i katehizaciji djece i mladih.


1.6. Petar Barbarić – apostol Srca Isusova

sv. Terezijom od Djeteta Isusa, velikom sveticom i crkvenom naučiteljicom.

Petar Barbarić i sv. Terezija od Djeteta Isusa bili su suvremenici i umrli su iste godine, od iste bolesti. Sveta Terezija od Djeteta Isusa provela je jednostavan duhovni život u zatvorenom karmelskom samostanu, a Petar u travničkom sjemeništu. Njezina duhovnost naziva se *duhovnost malog puta* koja nas uči da trebamo činiti male, svakodnevne stvari u životu, ali s velikom ljubavlju. Petar je u travničkom sjemeništu ostavio upravo takav trag. Kad su ga jednom prilikom njegovi školski kolege upitali kako osigurati mjesto u nebu, on je odgovorio: „Od svih putova što vode u nebo, meni se čini najkraćim, najlakšim i najpouzdanijim onaj kojim čovjek ide ispunjavajući svoje obične dužnosti.“


Petar je želio postati svećenik i maštao je kako bi u župi u kojoj bi služio uveo pobožnost Srcu Isusovu te Bratovštinu karmelskog škapulara i molitvu krunice. Na njegov poticaj i zamolbu poglavari su dopustili da se u sjemeništu uvede pobožnost Devet prvih petaka u čast Srcu Isusovu. Za vrijeme ljetnih praznika tu pobožnost je širio i u svom rodnom kraju kao i list Glasnik Sreca Isusova. Kad je u travničkom sjemeništu osnovana katolička crkvena udruža Marijina kongregacija na Blagovijest 1889. godine, Petar se u nju učlanio već u prvom razredu, a od petog do početka osmog razreda bio je njezin nadstojnik ili prefect. To je bilo vrlo neobično jer tako važna uloga u udruži do tada nikome nije bila povjerena u tako rano životno dobi. Marijina slika uvijek mu je bila na stolu i pobožno ju je zvao „moja Gospodarica, Odvjetnica i Majka.“ Šest dana prije smrti obećao je o. Anti Puntigamu da će posebno moliti za mladež, za procvati Marijine kongregacije u Hrvatskoj i dačke duhovne vježbe.

Petar je bio uzoran primjer za nasljeđovanje ne samo tijekom svoga kratkog života, nego i u smrti. Blaženi Alojzije Stepinac nazvao je Petra „divnim mladićem“ koji će „uvijek biti sjajni primjer hrvatskoj intelektualnoj mladeži.“ Petrov san da hrvatskog narodu služi kao svećenik razorila je teška bolest tuberkuloze koja mu je donijela godinu dana patnje. No on je strpljivo prihvaćao Božju volju, spremajući se na susret s onim kome je posvetio svoj život. U korizmi, uz veliku žrtvu i napor, odlazio je na križni put u crkvu, a kad je dobio križ s oprostima na kojem su bile prikazane umanjene postaje, ostajao bi u svojoj sobi i ondje obavljao tu pobožnost.


Sjemeništarci su se odmah počeli obraćati Petru u molitvi, obilazili su oko njegovog tijela i uzimali relikvije od njegove kose i odjeće. U narodu se također, počelo govoriti o njemu kao o svecu te su mu se u molitvi obračali ne samo kršćani, nego i muslimani. Tako je Petar i poslije smrti ostao spona među kršćanima, ali i pripadnicima drugih religija. Rijeke hodočasnika koje

1.7. Egidije Bulešić – anđeo mladenačke čistoće

Egidije je svoje životno poslanje opisao riječima: „Zadatak života znači svim srcem, svim silama raditi za druge, za bližnje. To znači žrtvovati se, odricati se, poniziti se, moliti, drhtati, plakati, žalostiti se za sve duše i roditi ih u Kristu. Kako je lijepo podizati bijedne i još im jednom pružiti nadu u spasenje. Kako je lijepo otirati suze! Kako je lijepo okupljati mlade na nedjeljnoj misi da zajedno kao braća lome radost života!“


Težak život u Grazu, borba za preživljavanje obitelji u kojoj je kao najstariji dječak morao i prostiti i raditi te prijelaz s talijanskog na njemački jezik, uzrokovale su mu poteškoće u školi pa je morao ponavljati peti razred. Duhovnu radost donio mu je sakrament potvrde koji je primio u Grazu.

Nakon završetka Prvog svjetskog rata Egidije se vratio u Pulu i nastavio s duhovnom izgradnjom. Počeo je slušati propovijedi franjevca o Tita Castagna, koji je kasnije postao njegov duhovnik do kraja života te je počeo proučavati klase kršćanske literature. Njegova je obitelj bila posvećena Presvetom Srcu Isusovu pa je Egidije tražio da svi nedjeljom slave sv. misu. Egidije je zaposlio u Arsenalu najprije kao tesar, a zatim kao bravar. Uz posao, upisao je i večernju školu. Ubrzao je prešao raditi u brodogradilište Uljanik kao tehnički crtač u konstrukcijskom odjelu.
Svako jutro prije posla išao je na sv. misu i pričest, a nakon toga je provodio sat vremena u molitvi i meditaciji.


Na brodu s više od 1 000 mornara i 300 časnika nije bilo lako živjeti u okruženju u kojem je trebalo svakodnevno odolijevati raznim porociima i grijesima: alkoholu, psovci, tuči, bludu... No Egidije je ubrzo shvatio da je stiglo i vrijeme i mjesto za njegov apostolat te je zapisao u dnevnik načelo svog djelovanja: „Živjeti iz ljubavi. Svuda ploviti. Radost svugdje raznositi.“ Geslo sv. Terezije od Djeteta Isusa, postao je njegov 'program'. Želeći postati svet, napisao je jednom zgodom svojoj sestri Mariji: „Zauzmimo se i htjednimo popraviti baš one pogreške koje još imamo da postanemo sveti. Istinu ti kažem, kako sam već sreo problem svetosti, prema njemu sam se uputio velikim koracima. Neka me Gospodin uvijek vodi i tako mogu biti siguran da ću doći k Njemu – lijep i urešen najvišim krepostima.“

Svjedoči vjeru i moralni život, naviještajući osobito evanđeosku čistoću, godinu dana doživljavao je uvrede svojih kolega. No nakon što je spasio jednog mladića od samoubojstva zbog neuzvraćene ljubavi, kolege su ga počele prihvaćati, a krug njegovih podupiratelja se počeo širiti. Nabavio je knjigu Zaručnici koju su javno čitali i analizirali. Kad je vidio da to mnoge nadahnje, iz dana u dan nabavljao je knjige, tako da je do njegovog odlaska s broda knjižnica sadržavala oko 200 naslova. Veliki protivnik Egidija bio je Guido, niži časnik na brodu, uvjereni ateist. Egidije je strpljivo prihvaćao njegove provokacije, ali uz argumentirane svakodnevne razgovore, Guido se promijenio. U mornarici je Egidije dobio i promaknuće u čin zapovjednika, ali on nije želio vojnički život. Kad je odlazio s broda, svi su plakali, a oni koji su ostali na brodu, napravili su maleni oltar na koji su stavili sliku Isusa Krista i Egidija.

Vrativši se kući, namjeravao se ponovo zaposliti u Uljaniku, ali uvjet za to bio je upis u fašističku organizaciju. Egidije je to odbio i otišao u potragu za poslom u Italiju. Zaposlio se u Monfalconeu kao tehnički crtač. Bio je uspješan i dobro plaćen za posao koji je obavljao. Uz to je karitativno djelovao u župi, podučavao djecu i pripremio ih za primanje sakramenta. No to nije dugo trajalo.
Na zdravstvenom pregledu liječnik je ustanovio da je Egidije iscrpljen, a onda se pojavila i upala pluća koja je u to vrijeme bila smrtonosna bolest.

U pulskoj bolnici bio je svima nadahnuće. Obitelj ga je željela poslati u Lourdes da ga Gospa čudesno ozdravi, ali on se već započeo pripremati za nebo. Na papirici je zapisao: „Sjeti se, Egidije, moliti za svojo dušu da postane sveta, za roditelje, braću, sestre, za papu i za djela koja su mu posebno na srcu, za rodbinu, prijatelje i dobročinitelje, za duhovnog vodu i ispovjednika, za one koji ti se preporučuju, za one koji trpe, za sve.“ Iscrpljen od bolesti, hrabrio je majku da prihvati volju Božju, a svoju posljednju želju, kao izraz ljubavi i potpunog predanja Isusu, uputio je svećeniku: „Želim kad umrem, oče, biti obućen u franjevačko odijelo.“ Rano ujutro 25. travnja 1929. godine, u zajedništvu sa svojom obitelji i svećenikom, umro je „anđeo mladenačke čistoće Egidije“ s nepune 24 godine.

Na veličanstvenom oproštaju župnik don Antonio Santin nad grobom je rekao: „Danas ne treba roniti suze. Egidije više od oplakivanja zaslužuje da mu zavidimo. I da ga slijedimo...“ I doista je tako! Uz Guida Foghina, razuzdanog mladića i ateista s broda, koji je uzeo ime fra Egidije i otputovao u misije najprije na Tibet, a zatim u Gvatemalu, mnogi drugi mladići su ga nasljedovali. Napušteni mladić i lutilica kojeg je Egidije upoznao u vojsci, promijenio se, a raskajani grješnik na njegovom grobu poželio je, nakon dugo vremena, ispojediti se. O Egidiju je rasprodano više od 100 000 knjiga raznih autora, a papa Ivan Pavao II. udijelio mu je 7. srpnja 1997. godine naslov časni služa Božji.
2. Osobe koje su dale pečat duhovnosti hrvatskom narodu

*Narodna poslovica govori, a primjeri privlače* i upravo je to razlog da u ovom kratkom odlomku progovorimo o svijetlim likovima iz našeg naroda koji nisu proglašeni svetima ni blaženima, ali su sveto živjeli i mogu nam danas biti nadahnuće i poticaj za duhovni život. U bogatoj duhovnoj ostavštini hrvatskog naroda bilo je teško odlučiti se koga izdvojiti. Na kraju nam je duhovne velikane izabrala osoba koja ih je na određeni način povezala: veliki prijatelj Hrvata, papa Ivan Pavao II. koji je u mnogim životnim prilikama i nepričekano ma jačao vjeru u hrvatskom narodu.

Dan nakon proglašenja Alojzija Stepinca blaženim u Mariji Bistrici papa Ivan Pavao II. družio se s pukom Gospodnjim u Solinu. Tom je prilikom uputio mladima nezaboravne riječi: „Draga mladeži, Isus Krist je ‘Put, Istina i Život’ (Iv 14, 6). On neće nikoga iznevjeriti i najbolji je prijatelj mladeži. Dopustite da vas zahvati kako biste mogli postati nositelji glavne uloge velike i divne pustolovine ispletene ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Budućnost je u vašim rukama: vaša budućnost, ali i budućnost Crkve i vaše domovine. Sutra ćete se morati suočavati s velikim odgovornostima. Bit ćete na razini svojih budućih zadataka, ako se sada na odgovarajući način pripravite uz pomoć svoje obitelji, Crkve i odgojnih ustanova. Nalazite svoje mjesto u Crkvi i u društvu, prihvaćajući velikodušno zadaće koje vam se sada povjeravaju u obitelji i izvan nje. To je najprikladniji način priprave za sutrašnje zadatke koji vas očekuju. Ne zaboravite nikada da je svako uređenje vlastitoga života, koje nije u skladu s Božjim naumom o čovjeku, određeno na neuspjeh i to prije ili kasnije. Čovjek se naime jedino s Bogom i u Bogu može potpuno ostvariti i postići puninu prema kojoj teži iz dubina svojega srca.“

Tako je u Solinu zborio sv. Ivan Pavao II. hrvatskoj mladeži. Uz to je citirao Marka Marulića, velikana hrvatske književnosti: *Felix, qui semper vitae bene*
computat usum, tj. „Sretan je onaj tko uvijek smišlja kako će dobro upotrijebiti život.“ U Solinu je, također, don Frane Bulić, katolički svećenik, veliki hrvatski arheolog, povjesničar i konzervator starina otkrio kako je svoj život proživjela kraljica Jelena, herojina hrvatskog naroda. To je razlog zašto smo odlučili progovoriti nekoliko riječi o kraljici Jeleni i Marku Maruliću.

2.1. Kraljica Jelena – majka i zaštitnica siročadi i udovica

Najpoznatija Jelena u Katoličkoj Crkvi je Jelena Križarica, majka cara Konstantina, poznata po čudesnom pronalasku Kristova križa u Jeruzalemu. Od tada do današnjeg dana Jelena Križarica je nadahnuće i poticaj svima, a osobito upraviteljima država koji se smatraju kršćanima, da ozbiljno i iskreno žive svoju vjeru. Upravo tako je svoje poslanje shvatala i kraljica Jelena, majka kraljevstva, hrvatska herojina, najpoznatija i najveća hrvatska kraljica koju je narod nazvao Jelena Slavna. Nakon smrti supruga kralja Mihovila Krešimira II., hrvatskog kralja koji je vladao od 949. do 969. godine, odgajala je malodobnog sina, budućeg kralja Stjepana Držislava i povjereni narod „stegom i urazumljivanjem Gospodnjim“ (Ef 6, 4). Pod vodstvom benediktinaca posvetila se vršenju djela milosrđa, a osobito dijeljenju milostinje. Sagradila je dvije crkve u Solinu: crkvu sv. Stjepana koja je služila kao grobnica hrvatskih kraljeva, a za liturgijske potrebe koristili su je benediktinci i crkvu sv. Marije na Gospinu otoku u kojoj su se krunili hrvatski kraljevi.


2.2. Marko Marulić – otac hrvatske književnosti i duhovni kateheta

Marko Marulić rođen je 18. kolovoza 1450. godine u Splitu koji je u to vrijeme bio mali gradić s oko 5000 stanovnika. Uprava grada bila je pod Venecijom. Temeljnu izobrazbu stekao je u Splitu, a jedan od učitelja bio mu je glasoviti humanist Tideo Acciarini. Daljnje školovanje nastavio je u Padovi gdje je za-vršio studij prava, a onda se vratio u Split i zaposlio u gradskoj upravi gdje su članovi njegove obitelji obnašali ugledne dužnosti. Marko se ubrzo počeo udaljavati od administrativno-upravnih poslova kako bi se više posvetio obiteljskom imanju i književnom izričaju.

Humanizam, prožet rodoljubljem i kršćanskom duhovnošću, obilježja su Marulićeva stvaralaštva koji je nadahnuće za svoj rad pronalazio u Bibliji i djelima antičkih pisaca kao što su Platon, Vergilije i Seneka. Marulić, vjeran kršćanskom nauku, u vrijeme prijetećeg islama dobio je nadahnuće za moralno i odgojno djelovanje. U tijeku najvećih osmanlijskih napada kad su Hrvati još samo vjerovali u ljudsku hrabrost i pomoć s neba, Marko Marulić je napisao: „Samo Bog nas može spasiti.” Teškom borbom Hrvati su spriječili daljnja prodiranja Turaka u Europu pa su radi toga dobili naziv „predzide kršćanstva.”

Marulić nije samo pisao o kršćanskim vrijednostima, on ih je ustrajno i živio. Glavno njegov dojelo moralne teologije je Evangelistarium u kojem moralnu teologiju povezuje s bogoslovnim krepostima: vjerom, ufanjem i ljubavlju. Bog je za Marulića uzrok postojanja čovjeka i svijeta

Ivan Meštrović,
Marko Marulić

Marko Marulić pisao je na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku, a već za života ostvario je svjetsku slavu. Njegova djela na latinskom jeziku čitala su se diljem Evrope jer su progovarala o suvremenom trenutku Katoličke Crkve. Na hrvatskom jeziku (čakavskoga narječja) za vrijeme njegova života objavljena je samo Judita koju je dovršio 1501., a tiskana je tek 20 godina poslije. Marulić je kroz šest pjevanja svoje čitatelje upoznao s biblijskim junakom, lijepom udovicom Juditom koja je oslobodila svoj grad od asirske vojske. U svom religioznom epu, Marulić naglašava rodoljubne osjećaje i piše za puka koji ne poznaje latinski jezik i nada se „da će mu djelo živjeti dokad i ova zemlja.” Ovim djelom zaslužio je čestan naziv Oca Hrvatske Književnosti jer je to naše prvo književno djelo na hrvatskom jeziku.

Marko Marulić bio je jedan od najčitanijih pisaca svoga vremena. Svjetsku slavu Marulić je tako stekao djelom De institutione bene vivendi per exempla sanctorum, tj. Poukama za čestit život po primjerima svetaca21 koje je prvi put objavljeno 1506. godine u Mlecima. Do kraja 17. stoljeća na izvornom latinskom jeziku izdano je devetnaest puta. Čak je i sv. Franjo Ksaverski, najveći misionar, u svojoj skromnoj misijskoj torbi uz Sveto pismo nosio upravo ovo Marulićevo djelo, što samo potvrđuje vrijednost i popularnost Marulićevih Pouka. (Iako je riječ o njegovom najprevođenijem djelu, prijevod na hrvatski jezik dočekao je tek krajem 20. stoljeća.)

Proučavajući živote svetaca, Marko je pisao splitskom kanoniku ocu Jeronimu da želi životopise svetaca približiti vjernicima kako bi ih primjeri krjeponske života potaknuli da i sami žude za svetošću. Djelo Pouke za čestit život prema primjerima svetaca opisuje dogodovštine iz života biblijskih osoba i crkvenih otaca, a nadase svetaca tijekom povijesti Katoličke Crkve. Djelo je podijeljeno u 6 knjiga, prema šest radnih dana u tjednu. Ima 71 poglavlje, a glavna nit vodilja je promicanje vjerničkog pobožnog života. Marulić povezuje zgode iz Svetog pisma sa životima svetaca i to kombinira sa svojim moralnim porukama. Knjigu završava molitvom Bogu stvoritelju i upravitelju svijeta sa zamolbom da, nakon nevolja ovozemnog života, on i njegovi čitatelji budu dovedeni u ona obitavališta istinske sreće u koja je udostojao primiti sve svete.

21 Naslov se u raznim izdanja pojavljuje u različitim varijacijama, ovisno o izdavaču.
Marko Marulić napustio je ovaj svijet i preselio se u vječnost 5. siječnja 1524. godine, okružen svojim najbližima koje je hrabrio riječima: „Radujmo se, jer je ona blagodat odveć velika, a da bi je tko, dok je pritisnut težinom ovoga tijela, bio kadar bilo vidjeti bilo izreći bilo zamisliti. Radujmo se, velim, jer nam je tako silno i neizmjerno dobro obećao onaj koji je istina, onaj koji nikoga ne vara... Bit ćemo vječni posjednici toga neizrecivog blaženstva, usmjerimo li tijek ovoga kratkotrajnog života za onim koji je Put, kročimo li za onim koji je svjetlo pobožnosti i pravde... Malen je i kratak svaki trud budemo li mislili na neizmjernost i vječnost nagrade koja nam je obećana.“

Tako je završio ovozemni hod veliki hrvatski pjesnik, otac hrvatske književnosti, kršćanski moralist i teološki pisac za kojeg je trogirski nadžupnik još za njegova života zapisao: „Marulić iznosi svijetu primjere svetaca Božjih, koji u nebeski raj svakom pokazuju put... Ta tko od njega bolji je? Tko li svetije živi? U koga takav je još za vjeru Kristovu žar?“ Pokopan je s velikim počastima u crkvi sv. Frane u Splitu, a njegovo ime diljem Europe od 17. stoljeća zabilježeno je u svim važnijim leksikonima i enciklopedijama. Uz navedena djela spomenimo još Davidijadu, O naslidovanju Isukarstovu, Istorija od Suzane, Pedeset parabola, itd. koja su mnoge osobe poticale na duhovni život.

Život i djelovanje Marka Marulića poruka je i nama danas da budemo vjerni svojoj zemlji, vjeri, kulturi, svom duhovnom identitetu te da budemo iskreni, plemeniti i pošteni ljudi kako bismo ostvarili vječni život.
3. Osobe na glasu svetosti u hrvatskom narodu

U povijesti hrvatskoga naroda veliki je broj osoba koji su svojim životom ostavili neizbrisiv trag svetosti. To su osobe koje su surađujući s Božjom milošću živjele kreposnim životom u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Živeći u različitim vremenima i u različitim životnim uvjetima, sve osobe imale su isti cilj: živjeti za Krista. Do sada smo naučili kako se proces beatifikacije mijenjao kroz povijest. Upoznali smo hrvatske svece, blaženike, sluge i službenice Božje te osobe koje su dale pečat duhovnosti hrvatskome narodu. No u hrvatskom narodu ima i osoba:

- koje od Crkve nisu službeno potvrđene, a štovanje u narodu im se raširilo i nose naslov blaženi kao, primjerice, Oton iz Pule,
- koje su na glasu svetosti unutar nekih redovničkih zajednica, a koje Crkva nije beatificirala, primjerice, Katarina Kosača Kotromanić,
- te čiji je kult iščeznuo, ali se i danas spominju kao što su blaženici iz Zaljeva svetaca.

3.1. Oton iz Pule


3.2. Katarina Kosača Kotromanić


Od njezine smrti do danas grob joj pohode mnogi hrvatski hodočasnici koji dolaze moliti njezin zagovor. Štuje se kao hrvatska heroina koja se bez obzira na obiteljsku tragediju brinula za svoju zemlju. Za franjevački red Katarina je ostvarila blaženstvo kao žena, majka i kraljica.

3.3. Blaženici iz Zaljeva svetaca

Blaženici iz Zaljeva svetaca živjeli su i nadahnjivali se u prisutnosti sv. Tripuna, zaštitnika Kotorja. Oko njega su svi drugi sveci iz Zaljeva rasli i njemu se utjecali u molitvama. Već smo upoznali sv. Leopolda Bogdana Mandića, bl. Ozanu Kotorsku i bl. Graciju iz Mula, a sada ćemo kratko navesti nekoliko blaženika čiji je kult je iščeznuo, ali su na popisima u šematizmima pa se zbog toga i danas spominju. Oni su jedan od razloga zašto je Boka Kotorska nazvana Zaljevom svetaca:

- bl. Rafael iz Barlette, servita, živio je kao prosjak; nikad nije spavao u sobi, nego u crkvi pred tabernakulom,
- bl. Adam iz Kotorja, franjevac, propovjednik i misionar,
- bl. Grgur iz Kotorja, franjevac koji je na poticaj pape Klementa V. otišao u ekumensku misiju u Srbiju kako bi radio na sjedinjenju Istočne i Zapadne Crkve,
- bl. Marin (mlađi) iz Kotora, franjevac mučenik, ubijen od Turaka u Carigradu i
- bl. Marin iz Kotora, franjevac, mučenik koji je u Srbiji obraćao bogumile zajedno s fra Ciprijanom iz Bara, a nakon toga otišao u Tatarsku gdje je umro mučeničkom smrću.
Zaključak

Na temelju svega što smo rekli o svetosti, vidimo da svetost nije zastarjeli pojam koji nema značenje u suvremenom društvu jer ljubav nikada ne može prestati biti aktualna. Prepustiti se bez zadrške daru ljubavi koju nam Bog nudi, zahtjevno je, ali ipak moguće. Prije svega važno je vjerovati u svetost, ne kao u nedostižnu apstrakciju, nego kao u živu stvarnost ljudskog života. Što život postaje složeniji i što više osjećamo hladnoću ljudskog srca, to više shvaćamo vrijednost i potrebu posvećenja.

Proučavajući životopise svetaca, blaženika, slugu i službenica Božjih te osoba koje su umrle na glasu svetosti u hrvatskom narodu, mogli smo uočiti kako je svatko od njih bio jedinstven. Živjeli su u različitim razdobljima povijesti, djelovali na različitim mjestima, imali različite službe, ali su svi imali jednu zajedničku poveznicu: Isus Krist im je bio put i oni su ga prepoznawali u svakom čovjeku koji se našao na njihovom životnom putu. On im je davao snagu, odvajnost i sigurnost u najtežim trenutcima njihovog života: u kušnjama, poteškoćama i mukama kako bi mogli do kraja ostati njegovi vjerodostojni svjedoci. Stoga je svaki svetac odraz Isusa Krista.

Drugi vatikanski koncil u cjelini, a osobito peto poglavlje Dogmatske konstitucije o Crkvi, zatim dokument Hrvatske biskupske konferencije Na svetost pozvani te apostolska pobudnica pape Franje o svetosti Gaudete et exsultate snažno naglašavaju da su svi članovi Crkve pozvani na svetost. Ona se očituje po plodovima Duha u svakodnevnom životu. Stoga bi poziv na svetost svaki kršćanin trebao ostvarivati u različitim životnim prilikama, dužnostima i okolnostima gledajući očima srca, svoju braću i sestre u potrebi te čineći djela milosrđa. Tako se sjedinjujemo s Isusom Kristom koji je izvor svake milosti i posvećenja te po kojem postajemo dionici božanske naravi i vječnoga života. Ukratko, poziv na svetost je upućen svima, a putovi njezinog ostvarenja su mnogostruki.

Crkva nije samo zajednica svetih, nego i zajednica svetinja, a najveće svetinje su sakramenti. Nevidljivi Bog nam u sakramentima pokazuje svoju

RAZMIŠLJAMO I RAZGOVARAJMO

1. Objasni poslovice:
   • Tko s ljubavlju pogleda brezu, razgovara s Bogom.
   • Blago onome koji dovijeka živi, imao se zašto i rodit.
   • Svi su veliki ljudi jednostavni.

2. Objasni riječi književnika Richarda Bacha: „Svrha života je u tome da otkrijemo savršenstvo i pokažemo ga drugima.“

3. Kako sebi predočuješ pojam svetosti? Kako svaki čovjek može ići ususret svetosti?

4. Prisjeti se primjera iz života kada je netko riječima ili djelima prema drugome (drugima) časno postupio?

5. Kako čovjek u obavljanju svoje profesionalne zadaće (pravnik, političar, inženjer, poljoprivrednik, obrtnik i sl.) može biti na putu svetosti?
1. Zapisnik o suđenju sv. Kvirinu

Suđenje sv. Kvirinu, mučeniku, prema predaji održano je u lipnju 309. godine, u vrijeme Dioklecijanovih progona.


Kvirin je to odbio, a kad mu je Maksim zaprijeto da će ga poslati na sud prvom glavaru Panonije da ga taj osudi na smrt, Kvirin je rekao znamenite riječi: „Dosad sam kao svećenik služio, a sad ću uistinu biti svećenik kad sam sebe za žrtvu prikažem.“
Bačen u tamnicu, Kvirin se nije pokolebao, nego je ondje probudio vjeru u tamničaru Marcelu koji ga u suzama zamoli: „Moli za me Gospodina jer ne vjerujem u drugoga Boga nego u onoga kojega ti štuješ.“ Tu je Kvirin Marcelu krstio. Maksim ga posla u prijestolnicu Panonije te se svim gradovima razglasila njegova svjedočanska hrabrost.


2. Priznato čudo u postupku za beatifikaciju bl. Marije Petković

ODLUKA O ČUDU

Vrhovni svećenik Ivan Pavao II. dana 5. srpnja 2002. godine napisano je objedanio Odluku da je Ona dosegla junački stupanj bogoslovnih kreposti, stožernih kreposti i onih koje su njima pripojene.
Glede proglašenja blaženom službenice Božje, po prosudbi Kongregacije za kauze svetaca, podnositelj zahtjeva ovoga slučaja iznio je tvrdnju, da se dana 26. kolovoza 1988. godine zbio čudesni događaj. U izvješću se kaže da se predvečer toga dana podmornica peruanske mornarice, u puku zvanu „Pacocha“, dok se površinom mora vraćala u luku Callao grada Lime, snažno udario pramac japanskoga ribarskog broda. Taj je udarac prouzročio veliki otvor na njezinom krimi. Dok se podmornica punila vodom i strmoljavce potapala, ostao je otvoren glavni zaklopač uvođenja zraka, kroz koji je voda prodirala i počela poplavljivati prostorije. Dio mornara, bacivši se u vodu, ostao je neozlijeđen, ali je dio ostao zaborijen u podmornici. Sagledavši težinu položaja, natporučnik bojnoga broda Roger Cotrina Alvarado, pošto je zazvao službenicu Božju Mariju od Propetog Isusa, po veoma gustoj tami uspio je doći do gornjeg ulaza iz koga je nadirala voda. I kad je podmornica već dospjela ispod mora na dubini od 12 do 20 metara, uspio je zatvoriti ulazna vratašca, premda je pritisak vode bio jednak pritisku od 4 do 6 tisuća kilograma težine, uz nepravilan položaj zapornice što je dodatno otežavalo zatvaranje. Uspjeh toga postupka bio je u tome što je bila spriječena poplava donje sobe u kojoj su ostala zatočena dvadeset dvojica mornara, od kojih su dvadeset dvojica sutradan dospjela na sigurno, nepovrijeđeni.

Kad je naposljetku o svim tim događajima dolje potpisani kardinal Predstojnik podnio papi Ivanu Pavlu II. točno i pomno izvješće, njegova je Svetost, prihvaćajući i odobраваjući mišljenje Kongregacije za kauze svetaca, naredio da se napismeno izda odluka o gore rečenim čudesnim događajima.

Kad je sve to po propisu bilo učinjeno, pozvavši k sebi na današnji dan dolje potписанога kardinala Predstojnika kao i izlagatelja slučaja i mene biskupa Tajnika Svetoga zbora te ostale koje po običaju valja pozvati, pa dok su oni stajali, preblageni je Otac svečano obznanio: „Čvrsto i zasigurno stoji činjenica o čudu što ga je Bog učinio na zagovor časne službenice Božje Marije od Isusa Propetoga (u svijetu: Marije Petković), utemeljiteljice Družbe Kćeri Milosrdnog Trećeg samostanskog reda svetoga Franje, to jest o ‘neprotumačivu’ uspjehu izvedbe presudnog zatvaranja gornjih vratašta utrobe broda u spašavanju podmornice „Pacocha“ Peruanske ratne mornarice, što ga je izveo poručnik bojnog broda Roger Cotrina Alvarado u trenutku potapljanja kao posljedice sudara s ribarskim japanskim brodom.”

Njegova je Svetost odredila da se ova Odluka javno obznani i unese među spise Kongregacije za kauze svetaca.

U Rimu dana 20. prosinca 2002. godine
Josip kard. Saraiva Martins, predstojnik

3. Duhovna oporuka bl. Alojzija stepinca

Duhovnu oporuku bl. Alojzija Stepinca podijelili smo na pet dijelova jer smo željeli istaknuti njezine pojedine dijelove.

MOJIM DRAGIM DIJECEZANIMA

Nedokučiva providnost Božja postavila me je bila prije mnogo godina vama za pastira. Znam, da je u ono doba bilo u našoj dijecezi mnogo učenijih svećenika od mene. Znam, da ih je bilo i mnogo kreposnijih od mene. Znam, da ih je bilo i mnogo zaslužnijih od mene, jer ja sam tada bio svećenik tek tri i pol godine, nepoznat svemu svijetu. I kad se sada nakon svega toga pitam, zašto je Bog upravo mene odabrao za tu zadaću, onda moram odgovoriti ono, što veli sveti Pavao apostol u poslanici Korinćanima: „što je ludo pred svijetom izabra Bog, da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, izabra Bog, da posrami jako; i što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog, i ono, što nije, da
uništi ono što jest, da se ne hvali nijedan čovjek pred Bogom“ (1 Kor 1, 27-29).

Prošlo je od dana moga izbora mnogo godina. Sve su one bile burne i teške i konačno slomile moju životnu snagu. Osjećam, da dugo već neću boraviti među vama. Ja sam si duboko svjestan, da nisam bio bez pogrēšaka. Tim manje, kad apostol sveti Ivan piše: „Ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama“ (1 Iv 1,8). Ako sam dakle kome što krivo učinio, iskreno ga molim za oproštenje. A svima onima, koji su meni bilo što učinili u životu, od sveg srca opraštam. Inače ne bi bio dostojan stupiti pred Krista Spasitelja, koji je i na križu molio za svoje ubojice: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“(Lk 23, 34). Na rastanku pak s vama, moji dragi dijecezani, smatram potrebnim, da vam stavim na srce, nekoliko riječi, koje neka budu kao moja duhovna oporuka. Želim naime i nakon smrti učiniti što mogu da odvratim od vas pogibelji koje vam prijete i umnožim vašu sreću, koliko je to moguće u ovoj dolini suza. Smatram to tim više potrebnim, što vi, moji dragi dijecezani, sačinjavate dobar dio hrvatskog naroda, u koji me je Božja providnost postavila da radim, pa što kažem vama, koristit će i svim ostalima.

Prva poruka: Vjera u Boga

U našu su se sredinu uvukli bezbožni ljudi, koji iako su bili ništava manjina (kad ovo pišem, niti dva postotka), dočepavši se vlasti, sve su poduzeli da istrijebe ime Božje iz vaših duša, i da vas učine, vele, blaženim i bez Boga. A ja vam, moji dragi dijecezani, u času, kad odlazim s ovoga svijeta, moram reći na sve te pokušaje ono, što je o takvim vođama rekao Izaija prorok: „Narode moj, zavodnici su tvoje vođe. Oni kvare tijek tvojoj stazi“ (Iz 3, 12). Zar niste nikad čuli što kaže Bogom nadahnuti pjesnik? „Ako Gospod ne gradi kuće, uzalud se muče, koji je grad. Ako Gospod ne čuva grada, uzalud bdije, koji ga čuva“ (Ps 126, 1). Htjeti biti sretan bez Boga, znači graditi babilonski toranj, čija je gradnja svršila za graditelje pometnjom jezika i rasapom širom svijeta. Tako će savsim biti i u buduću! Svaki pokušaj, izgraditi kulturu i civilizaciju, sreću jednog naroda bez Boga, znači zapečatiti njegovu vremenitu i vječnu propast. Zato, moji dragi dijecezani, ono što je sveti Pavao dovuknuo Filipljanim, to i ja dovikujem vama na rastanku: „Stojte čvrsto u Gospodinu!“ (Fil 4, 1). Samo u Bogu je vaša sreća i vremenita i vječna. Izvan Boga ne ostaje ništa nego propast.

Zar nije i izgubljeni sin iz Evanđelja mislio da će biti sretan kad napusti oca? Otišao je pun blaga iz očinske kuće. A onda? „Rado bi bio utišao glad svoju mahunama što su jele svinje; ali mu ih nitko nije davao“ (Lk 15, 16). Ljudi dakle, koji preziru Boga i vas hoće udaljiti od Boga i učiniti sreću bez Boga, degradirat će vas konačno na nivo ispod životinja. Rad je njihov proklet ot Boga, kao što je i razumljivo, jer „se Bog ne da ismjehivati“ (Gal 6, 7). I na koncu
mjesto blaženstva, koje obećavaju, neće moći pružiti ni onaj minimum, koji je potreban za egzistenciju njemih životinja, pa ovo nisu prazne riječi, sjetite se samo onih poratnih godina onamo od 1945. dalje, kad je jedna, po prirodi bogata zemlja, morala godinu za godinom prosjačiti žito, da ne izumre od gladi. Vidite li obećani raj na tome svijetu bez Boga i krutu stvarnosti? Tako će biti uvijek jer je riječ Božja neprevarljiva. A kaže prorok: „Nado Izraelova: Gospode! Svi koji Te ostave, posramit će se; koji odstupe od Tebe, zapisat će se u prah. Jer ostaviše izvor vode žive, Gospoda!“ (Jr 17,13).

**Druga poruka: Vjernost Svetom Ocu i Apostolskoj Stolici**


Vi znadete, da su očevi i djedovi naši prolili kroz stoljeća potoke i rijeke krvi, da si sačuvaju blago svete vjere katoličke i da ostanu vjerni Crkvi Kristovoj. Vi ne biste bili dostojni imena svojih otaca, kad bi se dali otgnuti od pećine, na kojoj je Krist sagradio Crkvu. Godine 1941. mi smo spremali, da svečano proslavimo 1300 godišnjicu svojih prvih veza sa Svetom Stolicom. Rat je omeo našu nakanu za tu proslavu. Ali niti rat, niti mir, niti sreća, niti nesreća, ne smije nas pokolebati u našoj odlučnosti da ostanemo vjerni do smrti Crkvi Kristovoj. Moramo biti kao Izraelci na vodama Babilona: „Ako zaboravimo tebe, Jeruzaleme, neka se preda zaboravu desnica naša!“ (Ps 136,
5) Kad bi se dakle ikada našao u vašoj sredini netko, bio on laik ili svećenik, koji bi i na samo čas kolebao u toj stvari, neka mu je daleko kuća od vas! Možda ćete reći, da prestrogo sudim? Ja bih bio vaš najveći neprijatelj kad bih vam sakrivao istinu. Kad ovako govorim, govorim radi vašega dobra. Zar nije sam Isus upozorio: „Gledajte, da vas tko ne prevari“ (Mt 24,4). Biti naime odrezan od Crkve, znači biti odrezan od Krista, koji je glava Crkve. Biti odre- zan od Krista, znači biti odsječen od čokota kao loza. Što mu je onda sudbina takvom čovjeku, nego ono, što veli Isus na Posljednjoj Večeri: „Tko u Meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza, i osušit će se, i skupit će se, i u ognji baciti, i gorjet će“ (Lv 15, 6). Vjernost dakle do groba Crkvi Katoličkoj!

**Treća poruka: Pobožnost prema Majci Božjoj**

Život bi u obitelji bio težak, kad ne bi bilo majke. Crkva je jedna velika Božja Obitelj. Bog se je pobrinuo za Majku te Obitelj, a to je Blažena Djevica Marija, Majka Božja i Majka naša. Dragi moji dijecezani! Naši su očevi i djedovi upravo posijali Marijinim crkvama čitavu našu domovinu. Njezin sveti lik stajao je na bojnim zastavama naših preda, kad su polazili u boj za „krst časni i slobodu zlatnu“. Pred njezinim su svetim likom klečali raskajani, moleci od Boga oproštenje grijeha po zagovoru One, koja je „utočište grešnika“. U nju su stavljali svoje nade u svim teškim časovima i osobnoga i narodnoga života. Nastavite tradiciju svojih otaca, na što vas uostalom bez prekida opominju i vrhovni poglavari Crkve, kao vrhovni učitelji vjere. Ako budete uvijek iskreno štovali i ljubili Bogorodicu, onda će se i na vama ispuniti ono, što veli Mudrac: „Tko časti mater svoju, sabire blago“ (Sir 3,4).


**Četvrta poruka: Međusobna bratska ljubav**

Konačno, jer je Bog ljubav, kao što veli apostol, ljubite se među sobom. Pomažte se uvijek bratski među sobom! Budite jedno srce i jedna duša! Ali ljubite i neprijatelje svoje jer je zapovijed Gospodnja. „Tada ćete biti djeca Oca svojega nebeskoga koji pušta da sunce Njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daždi na pravedne i grešnike.“ Neka vas od te ljubavi prema neprijatelju ne odvrate opačine njegove. Drugo je čovjek, drugo je opačina njegova. Čovjek je, veli
sveti Augustin, djelo Božje, opačina je djelo ljudsko. Ljubi ono što je Bog načinio, a ne ono što je čovjek načinio.

Peta poruka: Želja za uzajamnom molitvom

Sjetite se katkada u molitvama i mene, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Gospodin bude milostiv. Ja se nadam, da će mi milosrdni Isus dati milost, da mogu uvijek u nebu moliti za sve vas, dok bude svijeta i trajala naša dijeceza da svi prispijete k cilju, za koji vas je Bog stvorio.

U Krašiću 28. svibnja 1957.
Alojzije kard. Stepinac, nadbiskup zagrebački

4. Molitva velikog zavjeta

ZAVJETNA MOLITVA NADBISKUPA FRANJE KUHARIĆA NA VELESVLJU U SOLINU, 12. RUJNA 1976. GODINE


Ti, Blagoslovljena među ženama, (Lk 1,42) živiš cijelim svojim proslavljenim bićem u punini vječnog života, ali si prisutna i u ovom radosnom sretu s nama zemaljskim putnicima. Djevice Nevina, evo nas pred Tobom na temelju prvog Tvog poznatog svetišta u našem narodu koje ti sagradi kao svjedočanstvo vjere i ljubavi dobra hrvatska kraljica Jelena koja je bila majka kraljevstva i zaštitnica sirota i udovica. Evo nas pred Tobom na ovom našem svetom tlu gdje su bile kolijevke i grobovi kraljeva roda našega, gdje je i grob dobre Jelene. Na ovo sveto tlo naših svjetlićkih i narodnih uspomena donijeli smo Tvoj prvi sačuvani lik u hrvatskoj umjetnosti, iz Biskupije kod Knina, iz crkve koju podiže veliki naš katolički kralj Zvonimir.

U svjetlu Tvoje prisutnosti i obasjani toplinom Tvoje materinske ljubavi slavimo tisućugodišnjicu ovog Tvog svetišta i trinaest stoljeća od početka našeg susreta s Isusom Kristom – Spasiteljem i Bogom našim: razmišljamo o onom svetom povijesnom danu kada su prvi od naših pradjedova krštenjem preporođeni i Evanđeljem rasvijetljeni počeli ulaziti u veliko zajedništvo vjere i ljubavi, u Crkvu katoličku, po svem svijetu raširenu, kojoj u ime Tvoga Sina predsjeda Rimski Biskup i Petrov Nasljednik. Kako je to veliki jubilej!
Kako je to svečan dan! Danas su u našim srcima sabrane sve molitve ove naše milosne Godine Gospodnje!

Pred Tobom stojimo kao Tvoja djeca, Djevice Nevina, ovdje nad ostacima kamenih spomenika naših, nad zanemarenim grobovima predaka, nad svim kamenjem i svim kostima diljem domovine. Htjeli bismo poput proroka Eze- kijela prorokovati: „O suhe kosti, čujte riječ Gospodnju!“ (Ez 37,4). Daj, Majko, Milosti puna, da po Tvor zagovoru oživi Crkva i domovina. Daj da se skupi sve što je rasuto, da se osvijesti sve što je zaboravljeno, da iz vjerne i teške prošlosti izraste vjerna i svijetla budućnost. Neka po Tvor zagovoru, Utjeho žalosnih, bude i nama danas upućena riječ Gospodnja po proroku Jeremiji: „Evo, ja ću izliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskog mira“ (Jr 33,6). Taj mir je spoznanje istine; taj mir je zaštita pravednosti; taj mir je sigurnost slobode; taj mir je zajedništvo izmirenih s Bogom i pomirenih međusobno.
Slaveći ovaj naš dvostruki jubilej, posvećujemo tvom prečistom Srdcu, Majko duše naše, Crkvu i narod Hrvata! Povjeravamo Ti sve što jesmo sa svojim slabostima i svojim krepostima. Znamo da je štovanje i nasljedovanje Tvojih kreposti obilježilo cijelu našu povijest i našu dušu. Na tvom su se Srdcu odgojile sve naše majke i redovnice, djevice i udovice, sva ženska, majčinska i sestrinska srca, kojima zahvaljujemo da ni u najmračnijim vremenima naše kolijevke nisu ostale prazne, ognjišta nam se nisu ugasila i molitva nije zanijemila na ustima naše djece.

Štovanje Tebe, Majko našeg Spasitelja, i vjerovanje u sve ono što Crkva o Tebi uči bilo je za naše pradjedove i očeve škola pravovjerja i molitve. Pod Tvojim okriljem naši su preći slavili Euharistiju materinskim jezikom i čitali Svetopismo. S Tobom smo se, Majko Crkve, utvrdili u katoličkom zajedništvu na čelu s Petrovim nasljednikom, i s Tobom u tom zajedništvu sačuvavamo svoju samobitnost. Crkva nas je opismenila. Evandelje je – usprkos svim našim povijesnim i osobnim grijesima i stranputicama – prožimalo dušu našeg naroda.

Slaveći Euharistiju, okupljeni u Žrtvi oltara oko Srdca Tvojeg Sina, učili smo se lomiti svoj kruh i sa siromasima; naj naš svagdanji kruh znojem težaka zaliven i žuljevima izvađen iz ove naše zemlje; naj naš svagdanji kruh tako često u povijesnim mukama sa susama blagovan. Ti si, Majko Isusova, Majka našeg čovjekoljublja. Ti si Majka naše kulture i umjetnosti. Tvoj je majčinski i djevičanski lik nadahnjivao sve naše velike slikare, kipare, graditelje i pjesnike. Budi i nadalje nadahnuće za pravu Ljepotu po kojoj ljudi postaju bolji.

Bila si Majka našega naroda u stoljećima kada smo se kao narod i kao Crkva radali; bila si nam Utočište u krvavim vremenima kada smo izdisali pod udarcima; bila si stijeg naših pobjeda i stalni poticaj naših obnova. U brojnim Tvojim prošteništima diljem domovine svojoj si djeci uljevala pouzdanje i hrabrost, Ti koja si i sama stajala pod križem svojega Sina. Tvoja svetišta i danas izvorišta nade i središta obnove.

malenih, bolesnih, zapuštenih. Prazne obitelji, prazna sjemeništa i novicijati znak su umiranja. Majko Milosti, ne daj da umremo!

Prikazujemo Ti znoj radnika u tvornicama, žuljeve težaka na njivama, strpljivo služenje liječnika i bolničara bolesnoj braći. Prati svojim pogledom, Djevice Mudra, napore intelektualaca koji traže istinu; nadahnii naše teologe i novinare; blagoslovi sve ljude dobre volje koji se bilo u kojem pozivu žrtvuju za istinsko dobro ljudi, za ostvarenje boljeg svijeta pravednosti i istine, ljubavi i slobode.

Utočište grešnika, moli milosrđe za sve grešnike, među kojima su psovači velika rana na našem narodnom biću; moli za sve klonule, očajne; posreduj za onu braću koja vjeru izgubiše, koji se više ne znaju nadati. Bogu je moguće zapaliti u dušama čudesnu svjetlost kakva je obasjala Savla pred Damaskom. Donosimo u Tvoje Srce, Majko, bolove naših bolesnika, tjeskobu svih patnika i agoniju svih umirućih.

Kao naš dar donosimo sve pravednike i svece našega naroda, prošle i sadašnje, znane i neznane; donosimo ti ljubav i žrtvu naših mučenika. Donosimo Ti molitve svih vjernika i skromnih duša koje se prikazuju i mole da u nama i među nama bude Božje Kraljevstvo ljubavi i mira. Na te se nakane u oko 60 Tvojih svetišta i crkvica mjesečno služe svete Mise kao „žrtveni prinos“ naših vjernih obitelji.

U zajedništvu Općinstva svetih danas molimo sa svim vjerničkim pokoljenjima našega naroda. Nebo i zemlja neka budu svjedoci naše skrušenosti, našeg predanja i naše molitve. „Blažena Ti što povjerova!“ Umnoži nam vjeru, učvrsti našu ljubav da prolazimo zemljom čineći dobro (usp. Dj 10,38), da ustrajemo u pradjedovskoj vjernosti Petrovu Nasljedniku u zajedništvu Katoličke Crkve. Djevice Vjerna i Majko Divna, primi u svoje Srce naše vjerničko, ljudsko i narodno postojanje; vodi nas u svjetlosti Tvoga Sina u vječnu Ljubavi i Presvetog Trojstva, gdje će biti otute sve suze, „te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti“ (Otk 21,4).

Najvjernija odvjetnice Hrvatske, velika Zagovornice sinova ljudskih, to Te molimo! Amen!
5. Popis slugu i službenica božjih u Hrvatskom narodu

Kao što smo već protumačili u prvom dijelu ove građe, naziv sluga ili službenica Božja je osoba koja je: umrla na glasu svetosti, za koju je prema crkvenim propisima otvoren ured postulature te za koju je mjesni biskup otvorio kauzu ili postupak za betifikaciju. Sluge i službenice Božje u hrvatskom narodu su (prema godini pokretanja kauze):\(^{22}\)

**Elizabeta Golubić** (G. G. Colombis, 1735. – 1801.), benediktinka 19. st.

**Šimun Filipović** (1732. – 1802.), svećenik, franjevac 19. st.

**Nikola Bijanković** (1645. – 1730.), makarski biskup 1881.

**Ana Marija Marović** (1815. – 1887.), utemeljiteljica Družbe za naknadu uvrada nanesenih Presvetom Srcu Isusovu

**Petar Barbarić** (1874. – 1897.), sjemeništarač 1939.

**Lino Maupas** (1866. – 1924.), svećenik, franjevac 1942.

**Josip Lang** (1857. – 1924.), zagrebački pomoćni biskup 1943.

**Vendelin Vošnjak** (1861. – 1933.), svećenik, franjevac 1963.


**Josip Stadler** (1843. – 1918), sarajevski nadbiskup 2002.

**Alojzije Palić** (1878. – 1913.), svećenik, franjevac, mučenik 2002.

**Placido Cortese** (1907. – 1944.), svećenik, franjevac konventualac, mučenik 2002.

---

Klara Žižić (1626. – 1706.), utemeljiteljica Družbe sestara franjevki od Bezgrješne Ante Tomičić (1901. – 1981.), franjevac kapucin
Antun Rendić (1896. – 1993.), liječnik, pisac
Marica Stanković (1900. – 1957.), osnivateljica Suradnica Krista Kralja
Ivan Bonifacije Pavletić (1864. – 1897.), redovnik
Ivan Peran (1920. – 2003.), svećenik, franjevac
Žarka Ivasić (1908. – 1946.), milosrdnica, mučenica
Pelbart Ladislav Lukacs (1916. – 1948.), svećenik, franjevac, mučenik
Franjo Kuharić (1919. – 2002.), zagrebački nadbiskup i kardinal
Marija Krucifiksa Kozulić (1852. – 1922.), utemeljiteljica Družbe sestara Presvetog Srca Isusova
Antun Mahnić (1850. – 1920.), krčki biskup, utemeljitelj Katoličkog pokreta u Hrvatskoj
Tarsilla Host-Ivešić (1905. – 1958.), redovnica Družbe Svetih srdaca Isusa i Marije
Krešimir Barišić (1907. – 1941.), svećenik, mučenik
Antun Dujlović (1914. – 1943.), svećenik, mučenik
Juraj Gospodnetić (1910. – 1941.), svećenik, mučenik
Ante Gabrić (1915. – 1988.), svećenik, isusovac, misionar
Lovro Milanović (1777. – 1807.), svećenik, franjevac, mučenik
Danijel Hekić (1926. – 2009.), svećenik, franjevac
Lipharda Horvat (1902. – 1945.), milosrdnica, mučenica
Geralda Jakob (1906. – 1945.), milosrdnica, mučenica
Konstantina Mesar (1907. – 1945.), milosrdnica, mučenica
Blanda Stipetić (1889. – 1945.), milosrdnica, mučenica
Kornelija Horvat (1886. – 1944.), milosrdnica, mučenica
Trofima Miloslavić (1889. – 1950.), milosrdnica, mučenica
POJMOVNIK

Askeza: otkrivanje i prihvaćanje volje Božja u postu i pokori.

Auerola: mala zlatna kruna, u obliku kruga svjetlosti koji se stavlja na glave božanskih ili svetih osoba ističući njihovu svetost.

Blaženik (lat. beatus): osoba koja je proglašena blaženom i štuje se u mjesnoj Crkvi.

Bogoslovne kreposti: vjera, nada i ljubav.


Breve: kratka papinska službena isprava, izdana manje svečanom formom.

Bula: svečano papinsko pismo, potvrđeno papinskim pečatom.

Časni sluga Božji: sluga Božji dobiva naziv „časni“ nakon što je proglašen dekret o herojskim krepostima.

Čudo: Božji zahvat u čovjeku. Predstavlja poziv na vjeru.

Djela milosrđa: dobra koje činimo prema bližnjem, a dijele se na tjelesna i duhovna djela milosrđa. Duhovna djela milosrđa: dvoumna savjetovanja, neuka poučiti, grešnika pokarati, žalosna i nevoljna utješiti, uvredu oprostiti, strpljivo podnosit neugodne osobe, za žive i mrtve Bogu se moliti. Tjelesna djela milosrđa: gladna nahraniti, žedna napojiti, siromaha odjenuti, hodočasnika ugostiti, bolesnika i utamničenika pohoditi, prognavnika pomagati, mrtva pokopati.

Deizam (lat. deus, znači Bog): filozofsko-religijsko učenje prema kojem je Bog stvorio svijet, ali nakon stvaranja ne utječe na razvoj i povijest onog što je stvorio. Deizam odbacuje nauk i dogme svih vjera i crkava.

Ekumenizam: pokret za jedinstvo kršćana.

Emir: upravitelj pokrajine.

Enciklika: okružnica, papino okružno pismo koje je upućeno svim biskupima i svim vjernicima.
**Evanđeoski savjeti ili pridružene kreposti**: duhovni novozavjetni savjeti kojima se preporučuje nasljedovanje Krista u čistoci, posluhnosti i siromaštvu.

**Grgurovska reforma**: obnova Crkve prema papi Grguru VII. (1073. – 1085.).

**Hagiografija**: opis života kršćanskih svetaca.

**Hereza ili krivovjerje**: krivo tumačenje ili nijekanje neke vjerske istine.

**Kadija**: vjerski poglavar muslimana i sudac.

**Kanonik**: u Katoličkoj Crkvi svećenik sa službom upravitelja Crkve, član kaptola.

**Kauza**: pravni postupak za utvrđivanje svetosti određene osobe.

**Koncil**: skup svih biskupa Crkve koji saziva papa. Raspravlja se o temama koje se tiču cijele Katoličke Crkve.

**Kontemplacija** (lat. *contemplatio*): duhovno gledanje, unutarnja molitva ili „molitva srca“.

**Krepost**: čvrsto i postojano raspoloženje za činjenje dobra.

**Laik**: član naroda Božjeg. Riječ laik dolazi od grčke riječi *laos* što znači narod.

**Martirologija**: popis mučenika, svjedoka vjere.

**Meditacija**: razmatranje, razmišljanje o smislu i značenju vjerskih istina.

**Milost**: unutarnji Božji dar koji nam Bog daje za vječno spasenje.

**Moral**: odnosi se na čudoredu ponašanje, lat. *mores* znači običaj; skup normi i pravila koje su u skladu s određenim pojmom dobra.


**Predzide kršćanstva**: papa Lav X. nazvao je Hrvatsku, 1519. godine, *Antemurale christianitatis*, tj. predzide kršćanstva ili zaštitnicom kršćanstva.

**Promicatelj vjere**: tzv. „davolji odvjetnik“ koji ima zadaću u životu dotičnog pronaći sve ono što govori protiv svetosti.

**Prosjčki redovi**: franjevci, dominikanci i karmelićani.

**Relikvije**: posmrtni ostaci, čitavo tijelo, dio tijela ili samo čestica nekog sveca koji je od Crkve odobren za štovanje.

**Reskript**: kraljevska (carska) odluka, naredba, otpis.

**Saraceni**: srednjovjekovni naziv za sve Arape, jedno vrijeme i za sve muslimane.

**Sinoda**: skup izabranih članova jedne biskupije, saziva je biskup. Raspravlja se o pitanjima koje se tiču određene biskupije.
Sluga Božji ili službenica Božja: naziv za preminulu osobu kreposnog života, za koju se vodi postupak za proglašenje blaženom.

Stigme: Rane Isusove. Izgledom podsjećaju na pet rana što ih je Isus zadobio kod razapinjanja na križ. U povijesti su najprije zabilježene kod sv. Franje Asiškog (grč. stigma, znači biljeg, ožiljak, rana).

Stožerne kreposti: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost.

Svetac: osoba koja se za života istakla u kršćanskim krepostima, koja je za života ili poslije smrti činila čudesa te kao takva od Crkve službeno proglašena svetom, svjedokom i uzorom za nasljedovanje (grč. hagios, lat. sanctus).

Umijeća: u srednjem vijeku student je morao prvo studirati umijeća, a nakon toga druge discipline, primjerice, teologiju, pravo ili medicinu. Slobodna umijeća obuhvaćala su: trivium (tečaj s tri predmeta: gramatika, retorika i dijalektika), te quadrivium (tečaj s četiri predmeta: aritmetika, glazba, geometrija i astronomija). Završavalo se tečajem filozofije prirode i metafizikom.

Zapadno rimsko carstvo: vladao je većim dijelom Europe do početka V. stoljeća. Urušilo se provalom Gota i Vandalu u Rim, a konačno je propalo godine 476.
**BIBLIOGRAFIJA**

**IZVORI**


**IVAN PAVAO II., Novo millennio ineunte, Uslaskom u novo tisućljeće, Apostolsko pismo episkopatu, kleru i vjernicima na završetku Velikog jubileja godi-ne 2000., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2001.**

**JERUZALEMSKA BIBLIJA, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003.**

**KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE, Glas Koncila, Zagreb, 1994.**

**PAPA FRANJO, Gaudete et exsultate. Apostolska pobudnica ‘Radujte se i kličite’ o pozivu na svetost u suvremenom svijetu, Veritas, Zagreb, 2018.**

**LITERATURA**

**AURELIJE, A., Ispovijesti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010.**

**BADURINA, A. (ur.), Leksikon, ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1990.**

**BAKOVIĆ A., Drinske mučenice, Anto Baković, Zagreb, 1991.**

**BAKOVIĆ A., Hrvatski Martirologij 20. stoljeća, Martyrium Croatiae, Zagreb, 2007.**

**BARBOUR. H. – BATELJA, J., Svjetlo na putu života, duhovni životopis blaženog Alojzija Stepinca, Nadbiskupski Duhovni stol, Zagreb, 1998.**

**BATELJA, J., Beatifikacija kardinala Alojzija Stepinca, Događaj – poruka i poticaj za sadašnje i buduće naraštaje, u: Bogoslovska smotra, 69 (1999.), 2. – 3., str. 209. – 232.**

**BATELJA, J., Proces beatifikacije, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 131 (2003.), 5., str. 327. – 331.**

**BATELJA, J., Sluga Božji Alojzije Stepina, Nadbiskupski Duhovni stol, Zagreb, 1995.**

**BATELJA, J., Živjeti iz vjere – Duhovni lik i pastirska skrb Kardinala Alojzija Stepinca, Nadbiskupski Duhovni stol, Zagreb, 1990.**


MIKLENIĆ, I., Sveti Marko Krševčanin u prilozima Glasa Koncila, Glas Koncila, Zagreb, 2009.
NAGY, B., Papa Ivan Pavao II govoril Hrvatima, Filozofsko-teološki institut, Zagreb 2011.
PLENKOVIĆ, Z., Sto uzora nebeskih, Izvori istine, Korčula, 1980.
RAGUŽ, I., Sveci i svetost, u: Vjesnik Đakovačko – Osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 145 (2017.), 5., str. 45. – 52.
VUKAŠINOVIĆ, S., Život blaženog Gracije iz Mula u Boki Kotorskoj, Bokeška štamparija, Kotor 1939.
INTERNETSKI IZVORI:


http://www.kotorskabiskupija.me/category/blazeni-i-sveti-velikani-kotorske-biskupije/, (17. 2. 2018.)

http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=28333, (3. 3. 2018.)


https://smn.hr/molitva-velikoga-zavjeta, (9. 5. 2018.)


