**ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DOCTOR PETRU ȘPAN ”**

**CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE**

**”O POARTĂ SPRE UNIVERS”**

**NR 8,ANUL III**

**IUNIE 17.06.2020**

**ISSN2559-5326.**

**ISSN-L2559-**

**REDACTOR REVISTĂ:PROFESOR DOCUMENTARIST DUP VANESA ARUNA**

**CUPRINS:**

**1.Iisus Hristos-Învierea Omului abordare teologică.**

 **2.Îmi port cu demnitate crucea .**

**3.Sensul vieții în gândirea arhietipală românească.**

 **4.Rânduri despre prietenie.**

**5.Pentru pace ce n-ai face.**

  **6.Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.**

**7.Poezie Orașul Viitorului**

 **IISUS HRISTOS –ÎNVIEREA OMULUI-abordare telogică**

**Profesor documentarist:Dup Vanesa Aruna.**

**Școala Gimnazială”Dr. Petru Șpan”-Lupșa.**

După căderea lui Adam în păcat ,omul este izgonit din Rai ,dar Dumnezeu în marea sa iubire față de om îi promite acestuia un Mântuitor.

Această promisiune a lui Dumnezeu se împlinește după o anumită perioadă de timp ,timp în care omul ajunge să facă păcate cumplite,ajunge la o stare la care necesită venirea unui Mântuitor ,care să-i învețe adevărata credință prin care să se poată mântui.

Învâțătura creștină crede că înainte de căderea în păcat,între Dumnezeu și om exista o perdea transparentă a iubirii între noi și Dumnezeu,dar după în căderea în păcat această perdea s-a transformat într-un zid opac.

”Pământul s-a întinat prin păcatul lui Adam și al urmașilor lui ,uneori până la pătarea cu sângele crimelor , al războaielor suscitate de egoismul ,de lăcomia lor ”

Păcatul a adus cu sine o grămadă de răutăți ,egoismul,pofta după cele neesențiale,slăbirea spirituală,moartea sufleteasă urmată de moartea trupească și de moartea cea veșnică.

Prin păcat am fost împiedicați să comunicăm deplin cu Dumnezeu și cu semenii noștrii.

Dar această pedeapsă dată lui Adam , moartea ,nu trebuie să ne întristeze ,pentru că Dumnezeu ”fiind iubire,lucrează todeauna cu iubire și chiar prin aceste greutăți ne aduce la căință”.

A-l considera pe Dumnezeu cauza durerii este un lucru nedrept,pentru că crucea lui Hristos este chiar un instrument al durerii.De aceea nu putem spune că moartea este o pedeapsă a lui dumnezeu ,ci ea este înstrăinarea noastră de izvorul vieții.Numai prin moarte omul se poate mântui„dar numai prin Hristos moartea și-a îndeplinit rostul de biruire a morții.Atunci când durerea este suportată cu credință în Dumnezeu ,atunci ea este o jertfă adusă lui Dumnezeu .

Jertfa lui Hristos este o refacere spirituală ,reluarea legăturii cu Dumnezeu-”așa cum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea”(Rom 5,12) așa prin Hristos am înviat ,am primit harul lui Dumnezeu.

Tot în Rom.5,14”Adam este numit ”chip al celui ce vrea să vină ”-adică chip a Mântuitorului”el a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor ,nu cu sânge de țapi și de viței ,ci cu însuși sângele Său ,și a dobândit o veșnică răscumpărare”-(Evr 9,12)

Omul nu poate să refacă legătura cu dumnezeu decât aducând jertfă,făcând sacrificiu ,așa cum s-a întâmplat cu Iisus Hristos .”prin Iisus Hristos s-a realizat cu adevărat ideea preoției și a jertfei ,s-a realizat și legătura cea desăvârșită a comuniunii între Dumnezeu și oameni ”(D.Stăniloae).

Iisus Hristos s-a smerit pe Sine foarte mult ,devenind rob din âmpărat,pentru ca omenirea să poată fi mântuită .El a slăvit pe Dumnezeu,biruind forțele răului , ridicând astfel ocara adusă de Adam ,care nu s-a smerit ci s-a lăsat condus de mândrie.

Învățătura creștină consideră că moartea de după păcat este necesară pentru a putea viețuii în Hristos ,adică a viețui în adevăr și în lumină.

Prin jertfa lui Hristos se înfăptuiesc 3 lucruri :-omorârea egoismului din noi ,-reluarea legăturii cu dumnezeu și împlinirea dreptății divine.

Patimile suferite de Mântuitorul Iisus Hristos pe muntele Golgota ,au ridicat pe om în fața lui Dumnezeu , au mântuit pe fiecare (Evrei 7,25)

Isaia vorbește despre împărăția Domnului Iisus Hristos,fiulLui Dumnezeu și spune ”atunci lupul va locui laolaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară ,și vițelul și puiul de leu vor mânca âmpreună și un copil îi va paște ”(Isaia 11,6”)

Deci împărăția lui Hristos va fi o împărăție a păcii ,a dragostei.

În Rai toate erau frumoase ,fiindcă erau lucruri create de Dumnezeu .După gustarea pomului cunoașterii binelui și răului omul a voit să cunoască numai un bine și un rău al său în raport cu natura ,cu o natură față de care omul nu simte datorii,nu simte o responsabilitate.Omul devine interesat doar de propria lui persoanî ,Binele se realizează numai prin îndeplinirea unor datorii față de alte persoane .Astfel,Adam căzut ân mândrie ,a vrut să decidă de la sine ce e bine și ce există.El s-a lăsat condus atunci numai de plăcerile momentane și strict egoiste.

Singura jertfă bineplăcută lui Dumnezeu este cea a lui Iisus Hristos pentru că numai în Hristos moartea și-a îndeplinit rostul de biruire a morții”

Moartea este biruită de fiecare dată când spunem ”Hristos a Înviat” iar celălalt ne răspunde ”Adevărat ,a Înviat!”

 **ÎMI PORT CU DEMNITATE CRUCEA LĂSATĂ DE HRISTOS**

 **Profesor documentarist:Dup Vanesa Aruna**

 **Școala Gimnazială ”Dr.Petru Șpan”-Lupșa**

”Înainte de a-ți da Crucea pe care o duci,Dumnezeu a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoși ,a examinat-o cu rațiunea Sa dumnezeiască ,a verificat-o cu dreptatea Sa neajunsă ,a încălzit-o în inima Sa cea plină de iubire ,a cântărit-o în mâinile Sale pline de afecțiune,ca nu cumva să fie mai grea decât o poți duce. Și după ce a măsurat curajul tău,a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umeri.

 Deci o poți duce!Ține-o bine și urcă pe Golgota spre Înviere!”

Sfânta Cruce este numită și pecetea lui Dumnezeu ,lauda creștinilor și puterea de mântuire .Sfânta Cruce este cel dintâi obiect sfânt al credinței noastre.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune”Nimeni să nu se rușineze de cruce,simbolul sfânt al mântuirii noastre,capul bunătăților pentru care trăim și pentru care suntem .Ca pe o cunună,așa să purtăm crucea lui Hristos .Prin Cruce se săvârșesc toate cele ale noastre:dacă trebuie să te naști din nou,crucea este alături ,dacă trebuie să te hrănești cu hrana aceea tainică,dacă trebuie să te hirotonești ,dacă trebuie să faci orice,pretutindeni este alături de noi crucea ,semnul biruinței ,de aceea o scriem cu multă râvnă și pe case și pe ziduri și pe ferestre și pe frunte și în cugetul nostru. Crucea este semnul mântuirii noastre ,al libertății noastre obștești,al blândeții Stăpânului nostru ,că S-a dus ca o oaie spre junghiere (Isaia 53,7).Când îți faci semnul Crucii ,gândește-te atunci la tot ce s-a petrecut pe cruce și stinge mânia sau celelalte patimi”.

Demnitatea este o calitate a ființei umane. Ea presupune existența unei conștiințe a propriei valori,dublată de modestie și corelată cu conștiința valorii celorlalți. Fiecare om își dorește demnitate. Schiller ,adresându-se semenilor ,nota”demnitatea umană e în mâinile voastre ,păstrați-o. Ea coboară o dată cu voi! Cu voi se va înălța !”

Sfântul Ioan Damaschin spune”prin cruce ne despărțim cei credincioși de cei necredincioși și ne cunoaștem. Prin urmare ,acest lemn pe care Hristos S-a adus jertfă trebuie cinstit pentru că s-a sfințit prin atingerea de Trupul și Sângele Lui.

În viață ne confruntăm cu multe încercări ,ispite ,necazuri. Aceasta este Crucea noastră .De multe ori ni se par grele dra atunci când ne smerim și-l rugăm pe Dumnezeu să ne ajute biruim.

Toată lumea dorește să obțină mântuirea,dar uită că trebuie să urcăm și la Golgota.

În sens spiritual ,prin Cruce se înțeleg greutățile și suferințele pe care le are de trecut fiecare om în viața sa. Creștinii evlavioși își ușurează mult drumul vieții când își pun suferințele la picioarele Sfintei Cruci a Mântuitorului ,așa cum Acesta îi cheamă :Veniți la Mine ,toți cei osteniți și împovărați ,și Eu vă voi odihni pe voi.

Ortodoxia nu se învață numai stând la birou sau citind cărți despre ea,ci intrând efectiv ,prin trăire și viață ,în interiorul ei.

Sfântul Grigore de Nyssa spune ”fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieți:sufletul este pânza , virtuțiile sunt culorile ,iar Hristos este modelul pe care trebuie să-l pictăm”.

Noi murmurăm atunci când avem necazuri și suferințe ,dar Iisus Hristos n-a murmurat că a suferit de dragul oamenilor,nici un cuvânt jignitor față de dușmanii de atunci și nici față de noi,cei de astăzi ,nici un cuvânt față de Tatăl Său și nici cea mai mică nemulțumire față de pedeapsa aspră pe care a suferit-o de bunăvoie pentru noi.

Crucea e semnul cel mai scump ce-l avem noi oamenii pe pământ. Numai că acest semn trebuie să fie,să se facă ,un izvor de putere creștinească și de viață creștinească. Crucea înseamnă biruință și cu ea trebuie să trăim o viață de biruitori. Astfel rămânem în judecata ce ne-a făcut-o un misionar străin care,cercetând viața noastră religioasă și-a însemnat într-un loc cuvintele :”Viața românilor e plină de cruci și…….de păcate”.Crucea și Jertfa Mântuitorului trebuie adâncite în inima și viața noastră.

Voi încheia cu îndemnul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina ”Încredințați-vă lui Dumnezeu cel bun,cel tare ,cel viu și El vă va povățui la odihnă. După încercări urmează bucuria duhovnicească. Domnul ia aminte la cei ce rabdă încercările și întristările pentru dragostea Sa. Așadar nu vă împuținați cu sufletul și nu vă temeți”.

Bibliografie:

1.Cornelia Muha,Auxiliar didactic pentru elevi ,clasa a X a,Ed.Sf.Mina ,2009.

2.Preot Iosif Trifa,Oglinda inimii omului ,Ed Oastea Domnului-Sibiu 2000.

3.Preot Iosif Trifa ,Lupta Mântuirii ,Ed Oastea Domnului –Sibiu 2007

 **SENSUL VIEȚII ÎN GÂNDIREA ARHIETIPALĂ ROMÂNEASCĂ**

**DUMA ANDREI,CLASA A VIIIA**

**ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.PETRU ȘPAN”-LUPȘA**

**COORDONATOR PROFESOR DOCUMENTARIST DUP VANESA ARUNA**

Gândirea arhetipală se mai numește și gândirea mitică. Subiectul este bine tratat în opera lui Mircea Eliade numit și gânditorul mitului ,considerat și unul dintre cei mai mari savanți ai lumii ,capodopera sa universală fiind Istoria credințelor. Și azi catedrala universitară din Chicago poartă numele ilustrului savant român. El numește vremurile de început ale omenirii”vârsta de aur”fiindcă omul era mai aproape de cer ,de divinitate ,nu era într-o așa degradare morală ca azi. Mircea Eliade afirmă că mitul e purul adevăr ,sacru ,transmis oamenilor prin legi sacre care respectate dau oamenilor viață veșnică ,nemurire și fericire eternă,visul oricărui om .Omul mitic din vremurile primordiale se conduce deci după arhetipuri ,modele de urmat ,de imitat ,ce ”vorbeau ” prin viața lor sfântă cu divinitatea.

Persoana umană este expresia cea mai sublimă a activității creatoare a lui Dumnezeu .Adam și Eva,bărbat și femeie ,sunt creați după ”chipul și asemănarea lui Dumnezeu”(Fac.1.26).Dumnezeu este izvorul și destinul vieții umane create.”Chipul Său se realizează în ființele umane nu atât prin atribute particulare(iubire,rațiune)cât prin calitatea personală distinctivă care le plasează deasupra altor ființe corporale.

O operă reprezentativă din literatură este și basmul ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte ”.Un titlu foarte sugestiv ce amintește de Geneza biblică ,conform căreia omul e chip și asemănare de Dumnezeu ,deci nemuritor ,veșnic.

”Chipul lui Dumnezeu în om ” este identificat de către mulți dintre teologii ortodocși greci contemporani(Yannaras,Zizioulas,Nisslotis,Nellas) cu ”personalitatea ” umană :posibilitatea ca dar divin pe care o are omul de a exersa în libertate și iubire.

Dacă natura în general este plină de energie primordială care a creat-o ,cu atât mai mult omul ca spirit trebuie să reflecte asemănarea cu Creatorul.

Filosofia privește ideea teologică a omului ca și ”chip divin” mai degrabă ca pe o justificare sau necesitate ideologică ,dar ea trebuie să observe și să înțeleagă că nu numai religia ci și omul nu poate fi afirmat și înțeles (adică afirmat ca spirit)decât prin Sensul absolut și întru absolutul Ființei.

Omul de azi ,modern care nu mai trăiește după arhetipuri ci după filosofii moderne,umaniste și-a uitat divinitatea sa dumnezeiască și moartea îl sperie,o vede ca pe un sfârșit înspăimântător și nu intrarea în veșnicie,însă sensul veșniciei omului îl mai păstrează încă în memorie.

Vedem că Făt - Frumos din opera amintită nu vrea să se nască până ce tatăl nu-i promite că-i va da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte-deci nemurirea.

Însă veșnicia nu se câștigă așa ușor.

Modelul suprem este fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos .Diferența dintre sensul primordial și starea actuală a ființei impune credința că mântuirea pe care a început-o Fiul lui Dumnezeu în istorie ,prin Întrupare,se va încorona cu restaurarea ființei în credința ei finală.

Actul divin al creării trebuie să fie pe măsura lui Dumnezeu ,trebuie să reprezinte întreagă puterea și iubirea Sa. Este firesc deci să înțelegem că facerea lumii ca act al Iubirii absolute,înseamnă un destin etern și fericit al creaturii,intrată prin creație definitiv în iubirea lui Dumnezeu.

Condiția istorică a ființei ne obligă să recunoaștem realitatea răului ca trecere din istorie în eternitate.Dar realitatea Întrupării lui Dumnezeu și condiția originară a ființei afirmă irepresabil Providența permanentă și existența eternă a creaturii”…natura făpturilor are în fața ei existența ,iar faptul de a exista pentru totdeauna sau a nu exista stă în puterea Celui ce există cu adevărat. Totuși ,fiindcă El nu-și ia darurile înapoi (Rom 11.29)de aceea ea este și va fi pururi,fiind susținută prin puterea atotțiitoare ”(Sfântul Maxim Mărturisitorul).

Moartea noastră este învinsă de Hristos,prin moartea Lui,pentru că în ea a fost lucrătoare suprema iubire a Lui ca Dumnezeu făcut om pentru noi. Viața învierii ,care ne vine din aceasta,e viața desăvârșitei noastre comunicări cu Dumnezeu și deci și a celei mai vii și nesfârșite comunicări a Lui cu noi și a comunicării noastre între noi.

Însă veșnicia nu se câștigă ușor ,ea se câștigă prin luptă,lupta nu numai cu răul exterior din lume ci cu sine însușii ,răul exterior din noi.

După cum vedem viața omului e o călătorie de la naștere la moarte. Așa a călătorit Făt -Frumos așa călătorim și noi.

Călătoria exterioară ,geografic-oameni ,locuri,întâmplări,necazuri și călătoria interioară –transformarea sufletească ,asemănarea după chipul Creatorului.

În concluzie ,pentru omul care trăiește după arhetipuri ,moartea nu mai este ceva groaznic ,ci o cale de inițiere spre viață și fericirea veșnică fiindcă pământul e doar un loc de exil unde omul a căzut din cauza neascultării iar patria adevărată ,veșnică e cerul,deci nu suntem cetățeni pământești ci cetățeni cerești ,asta desprindem din toate textele despre gândirea arhetipală ,mitică.

Vom reuși dacă imităm pe Făt - Frumos .El a luat paloșul,sulița,arcul și hainele care în biblie sunt simboluri ale unor virtuții ca vitejia,curajul de a te lupta cu răul din lume și din tine. De aceea se și spune ”Câți în Hristos v-ați botezat în Hristos v-ați și îmbrăcat ”- adică cum trupul se îmbracă în haine și sufletul are hainele lui :iubirea,mila ,milostenia,bunătatea etc.

Făt –Frumos este Iisus Hristos care spune ”Eu sunt Calea ,Adevărul și Viața”,unde calea spre împărăția lui Dumnezeu este însușii Iisus Hristos,adevărul este bunul cel mai de preț pe care Dumnezeu l-a dăruit omului și timpul în care să se pregătească pentru mântuire și dobândirea vieții veșnice:”eu sunt învierea și viața .Cel ce crede în mine ,chiar dacă va muri ,va trăi”.

Bibliografie:

1.”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”-,Petre Ispirescu,Ed. Litera,2018.

2.Elena Iliescu,”Gândirea arhetipală ”,Ed. Uranus,2019.

3.George Remete,”Suferința Omului și Iubirea lui Dumnezeu”,Reîntregirea,Alba –Iulia,2006.

4.John Breck,”Darul sacru al vieții”-Patnos,Cluj-Napoca,2003.

 **…………….rânduri despre prietenie**

 **Cosma Adriana,clasa a VII a**

 **Școala gimnazială ”Dr.Petru Șpan”**

 **Localitatea Lupșa,Jud.Alba**

 **Coordonator :prof.docum.Dup Vanesa Aruna**

Poate trăi omul fără prieteni?Prietenia este doar o chestiune personală?Poate fi dirijată prietenia?Acestea sunt întrebări la care vreau să răspund.

Aristotel spunea”Prietenia este pentru viață lucrul cal mai necesar(….)fără prietenie n-ar dori nimeni să trăiască ,chiar dacă ar avea toate celelalte bunuri.”

Omul simte nevoia,pe lângă familia sa ,să aibă prieteni. Acest sentiment este o necesitate ,așa cum a dovedit întreaga istorie a umanității (de exemplu ,Castor și Polux,Ahile și Patrocle,Eminescu și Creangă)

Sadoveanu numea prietenia”floarea cea mai rară în lumea aceasta”.

Gala Galacțion considera prietenia ”una din mângâierile vieții”.

Poporul o consideră ”cartea vieții”și spune că ”omul fără prieteni e ca stânga fără dreapta”.

Singur cu tine ești foarte aproape de omul rău”- spunea Seneca.

Montaigne,filozof din secolul al XVIII - lea ,cu toate că iubea singurătatea,a scris”singura prietenie este într-adevăr cel mai măreț sentiment al omului .”

Prietenia adevărată este uneori izvor de fapte/creații mărețe și poate merge chiar până la sacrificiul suprem.

Young spunea”cel care n-a simțit niciodată farmecul unei prietenii sincere și dezinteresate nu cunoaște toată fericirea pe care un om o poate primi de la alt om”

O prietenie adevărată presupune :

a)dorința de comunicare a unor cunoștințe ,gânduri,sentimente ,idei.

”Nu se poate numi fericire ceva ce nu se poate împărtășii și cu un prieten”- Terențiu

b)asemănări de preferințe ,înclinații ,dorințe ,gusturi.

c)prețuire,grijă,stimă reciprocă,gingășie.

”Egalitatea e sufletul prieteniei”- Aristotel

”Cei care cer prietenia fără a o da în schimb sunt hoți de suflete”- Nicolae Iorga.

d)când celălalt te ajută la nevoi sau răspunde la apelul tău.

Shakespeare ,într-o piesă ,afirmă ,prin glasul unui personaj”de ce să mai avem nevoie de prieteni , dacă nu le cerem ajutorul?Ar fi cele mai inutile făpturi din viață dacă niciodată nu i-am folosi și s-ar asemui cu acele plăcute instrumente așezate în cutiile lor,care își păstrează sunetele pentru ele însele!

Cicero a spus că omul în suferință simte nevoia unui prieten,întocmai cum bolnavul simte nevoia medicului.

e) a oferi(ajutor,tandrețe,fără să aștepți ceva în schimb

Prietenia nu e negustorie,nu se încheagă pe interese personale ,nu poate fi privită ca un schimb de serviciu reciproc avantajoase.

f)o comportare frumoasă (respect pentru muncă ,învățătură și pentru cei din jur,măsură în politețe ,în folosirea cuvintelor ,în gesturi)

A tolera celuilalt încălcarea obligațiilor ,comiterea unor abateri,cocoloșirea reciprocă a greșelilor și a lipsurilor (pentru a nu-l …..trăda,a-i oferi temele gata făcute ,a-i șopti ,a-i ascunde fuga de la ore sunt exemple de falsă prietenie.

g)trăsături pozitive de caracter

- respect pentru adevăr(sfătuitor drept ,în orice împrejurare).

Voi încheia cu sfatul lui A.Păun”Prieten adevărat este acel care te sfătuiește de bine ,nu cel care îți laudă nebuniile”

 **”Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești ”**

 **DUMA ANDREI,CLASA A VIII A**

 **Școala gimnazială ”Dr.Petru Șpan”**

 **Localitatea Lupșa,Jud.Alba**

 **Coordonator :prof.docum.Dup Vanesa Aruna**

Poate trăi omul fără prieteni ?Prietenia este doar o chestiune personală?Poate fi dirijată prietenia?Acestea sunt întrebări la care vreau să răspund.

Omul simte nevoia,pe lângă familia sa ,să aibă prieteni. Acest sentiment este o necesitate ,așa cum a dovedit întreaga istorie a umanității (de exemplu ,Castor și Polux,Ahile și Patrocle,Eminescu și Creangă).

Care sunt defectele pe care nu le putem accepta la un prieten?

Răspuns:invidia,egoismul,răutatea ,minciuna,dezordinea ,modul încrezut,politicos,obraznic de a se comporta ,obiceiul de a fuma,de a vorbi urât,de a se certa,de a se bate ,de a fugi de la ore ,de a se purta neglijent ș.a

Fapt de viață Câțiva tineri de 16-17 ani pun la cale un furt de băuturi alcoolice .Unul dintre ei nu vrea.”Mă fricosule ,iepure de asfalt”,i se spune și acesta ,pentru a nu fi crezut cu adevărat laș ,a luat parte la furt. Când a fost prins,a spus :”Acum îmi pare rău că n-am rezistat ,chiar cu riscul de a rupe prietenia cu ei. Deși ,ca să fiu sincer,mă temeam de singurătate ,ai mei nu prea stăteau pe acasă……”

Asemenea grupuri nu sunt formate pe baza unor sentimente de respect și încredere reciprocă,ele nu sunt grupuri de prieteni ,ci aliați întâmplători ….Ei nu sunt deci prieteni ci ”colegi de fapte”asemenea prietenii se destramă repede ,ei se pârăsc adesea și dau vina pe alții. Pe când adevărații prieteni se prețuiesc pentru calitățile lor,pentru comportarea lor demnă și civilizată ,pentru ”binele” pe care-l procură celorlalți”

Voi încheia cu câteva cugetări și maxime:

1”Pierdem totdeauna prietenia celor care ne pierd stima.”(J. Jobert)

2.Într-un suflet mare,totul este mare ,iar într-un suflet mediocru ,totul este mediocru ,prietenia ca și toate celelalte.”(Pascale)

3.”Alege-și totdeauna prietenii ca și dușmanii,după talia ta:pitică ,mică ,micșoară sau înaltă .Prietenia nu-i durabilă decât între oameni de același cin”(Brâncuși)

 **”Pentru pace ce n-ai face”- proverb moțesc luat din cartea ”Trecut și prezent din Țara Moților”**

 **Cosma Adriana,clasa a VII a**

 **Școala gimnazială ”Dr.Petru Șpan”**

 **Localitatea Lupșa,Jud.Alba**

 **Coordonator :prof.docum.Dup Vanesa Aruna**

Puterea de-a ierta –unii o pot considera o lașitate ,ceva greșit,dezonorant. Eu nu cred că este așa. Am să demonstrez de ce această valoare morală este prețioasă pentru fiecare om,pentru fiecare suflet,mai ales că vorbim din ce în ce mai mult de valorile europene ,de integrare în Uniunea Europeană.

Cât de grea poate să fie iertarea?Sau cât de greu îți poți stăpâni sentimentele negative față de un om sau poporul său?Poți să fii om în contextul războiului?

Nu putem judeca un om pentru greșeala altui om. Dar în contextul războiului?Este simplu să spunem că luptăm și mutăm munții din loc,dar cei care au trecut prin război nu sunt de acord cu noi. Nu trebuie să ne dorim război,trebuie să valorificăm vremea de pace ,să fim mai spontani și constructivi ,adică să ne slujim țara prin realizările noastre,prin forța muncii noastre. Cei care au trecut prin război,detenție,chinuri cumplite ,au știut ce au spus adică”Să nu ne răzbunați!.Războiul transformă omul într-o fiară ,îi schimbă judecata și îi dă toate noțiunile peste cap.

Demnitatea este o calitate a ființei umane. Ea presupune existența unei conștiințe a propriei valori,dublată de modestie și corelată cu conștiința valorii celorlalți. Fiecare om își dorește demnitate. Schiller ,adresându-se semenilor ,nota”demnitatea umană e în mâinile voastre ,păstrați-o. Ea coboară o dată cu voi! Cu voi se va înălța !”

Sfântul Grigore de Nyssa spune ”fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieți:sufletul este pânza , virtuțiile sunt culorile ,iar Hristos este modelul pe care trebuie să-l pictăm”.

Noi murmurăm atunci când avem necazuri și suferințe ,dar Iisus Hristos n-a murmurat că a suferit de dragul oamenilor,nici un cuvânt jignitor față de dușmanii de atunci și nici față de noi,cei de astăzi ,nici un cuvânt față de Tatăl Său și nici cea mai mică nemulțumire față de pedeapsa aspră pe care a suferit-o de bunăvoie pentru noi.

Într-un final aș încheia cu următorul îndemn :fă tot ceea ce poți să menții pacea ta și a altora iar dacă cineva este rău tu fii bun ca să nu existe pe lume doi oameni răi.

 **ORAȘUL MEU**

 **DUMA ANDREI,CLASA A VIII A.**

 **ȘCOALA GIM.”DR.PETRU ȘPAN”-LUPȘA**

 **COORDONATOR:DUP VANESA ARUNA.**

1. **Trecut,prezent și viitor**

 Sunt timpurile ce mă dor

 Oraș patriarhal,uituc,uitat

 În floare și-n mireasmă scufundat .

1. E Clujul,oraș cu sute de povești

 Ce te salută prin arginția ceață.

 Un vis uitat în crisalidă

 E cea din urmă atlantidă.

1. Stau c-un picior în trecut,

 Cu altul stau în viitor,

 Căci trecerea îmi este grea

 Și se numește ,viața mea.

1. Dar e frumos orașul

 La umbra teilor din parc

 De-acolo s-o întoarce în nemurire

 În secundele ce vin și vin și tac.