peći su se koristile vjetrom, koji je puhao ovim prirodnim hodnikom i raspirivao plamen u kojem su se talile rudaka. To je Ezion-Geber, središte palestinskih topionica. Da ih nađe, Gluek se doslovno držao Biblije: »Kralj Salomon dao da načini latre u Ezion-Geberu, koji je kod Eilata na obali Crvenog Mora, u Edomu« (1 Kr 9, 26).

Dr Ben-Tur, jedan od glavnih izraelskih geologa, poveo je sobom g. 1949. tehničare da prouče i procijene ove stare bakrene rudnice. Ustanovili su da se nalazi toliko rudaka da bi mogla dati 100.000 tona bakra. Daljnji ograničen istog nalazišta mogli bi — tako se misli — dati još 200.000 tona, pa i više.

Danas je taj kraj veliko rudarsko područje. Vodeći rudarski inženjer Abraham Dor jednom reče: »Često puta nam se činilo kao da su Salomonovci radnici upravo otisli s posla«.

Rudnici su bakra pronađeni a što je sa željeznom rudom? Važan je za to bio podatak iz Ponovljenog zakona (8, 7—9): »Jer te Gospod, Bog tvoj, vodi u lijepu zemlju, u zemlju potoka, izvora i jezera... jer nećeš podnosiš nikakve oskudice, u zemlju gdje kamenje ima gvožđa i gdje ćeš iz njezinih brda kopati mjed.« Nekoliko kilometara daleko od Beeršebe ugledao je Glueck goleme grebene, kroz koje se provalila tamno-crvena rudasta. Nakon što su tehničari ispitali na tisuće primjeraka, procijenili, da se tu nalazi 15 milijuna tona željeza manje vrijednosti. (Usp. Blake Clark, u Readers Digest, ožujak 1954).

Naveli smo nekolicu primjera iz kojih se vidi kako je Biblija pouzdan savjetnik u agrikulturi i u industriji. Time se potvrđuje njezina vjerodostojnost. Ona je korisna ne samo za moralni uzgoj čovjeka i čovječanstva, ona ima u vidu i potrebe svakodnevnog života.

O. F. CAREV

**APOSTOL SVEĆENIČKE SVETOSTI**

(Bilješke iz života Don Eduarda Poppe-a)

Svetog crkvi nije ništa toliko potrebno kao dobri i sveti svećenici. Ništa Bogu draže, Crkvi potrebni, dušama korisnije, od dobra svećenika. Nikakav rad nije toliko uzvišen i potreban koliko rad na tome da Crkva dobije svete

Na tome velikom poslu može svak raditi, posebno molitvom i žrtvom. Mnoge pobožne duše nalaze smisao čitavu svome životu samo u tome da Bogu i Crkvi, svojim molitvama i žrtvama, dadu što više svetih svećenika... Posebno samim svećenicima ima biti na srcu briga ne samo da sebe posvete nego da svome svećeničkom staležu, Kristu, dadu što više svetih svećenika. Svi svećenici, prema svojim okolnostima, moraju nastojati da pronađu dobre i vrijedne kandidate; da te kandidate riječju i primjerom dobro odgoje; da za posvećenje svoje subraće mole, žrtvaju se i rađe. Divan primjer pruža nam belgijski svećenik Don Eduard Poppe.

1. — Tko je bio Don Eduard Poppe?


način ne želim da kao svećenik provodiš udobniji život nego li bi ga ovdje imao. Ne želim da postaneš laskavac bogataša, nego pomoćnik i tješitelj siromaša.» (LZ 22)


apostolatu, učiniti nešto dobro za nebo?... Mjera dobra koje ćeš učiniti jest trpljenje koje ćeš podnijeti... Život je svečenika život žrtve, ljubavi, a zakon mu je trpljenje. (LZ 55 s.)


I Eduard se pridružio članovima pokreta sa željom da postane svet svečenik. Biti svet svečenik — to je misao koja zaokuplja čitavo njegovo biće. U mnogobrojnim bilješkama na tisuće načina izražava svoju silnu želju za svetošću, ljubav prema raspetom i poniženom Isusu, prema Majci Božjoj... Već kao bogoslov izgara od želje za spasenjem duša. Da ostvari svoje želje, duge satove razmatra i moli. Sve se više uživljava u ono: Contemplata alis tradere!


Kao svećenik Don Poppe je živio samo 8 godina. Kroz to je vrijeme bio župski kapelan u Gand (1916—1918), zatim duhovnik č. sestara sv. Vinka u Moerzeke (1918—1922), pa duhovnik u Leopoldsburgu (1922—1924), d. voda, učitelj bogoslova, svećenika, redovnika... Kroz to kratko vrijeme ukinio je vrlo mnogo!

2. — Osobna svetost D. E. Poppe-a


Odmah na početku sveć. života Eduardu je sasvim jasno: nutarnji život, osobno posvećenje po molitvi i žrtvi mnogo je važnije od vanjskih djela u župi. Osobna je svetost svećenika početak i temelj plodonosnog apostolata. Kao mladi svećenik često razmišlja ono što je rekao propovjednik u duhovnim vježbama za podšakanat: »Što budete vi, to će biti i vaš narod: forma grgis... Ako ste vi sveti, to će biti i narod; tolike će duše biti svete... Ako ste vi osrednji, cijelo će stado biti osrednje... stado slabih, bolesnih duša, vašom krivnjom!... Budite sveti! Ako ne
budu vjerovali vašim riječima, vjerovat će vašem životu: vaš će život biti propovijed koja će širiti vjeru, dokaz koji će potvrditi istinu...« (LZ 92) Eduard ima nepokolebljivu volju da se posveti. Uoči blagdana Svih svetih napisao je: »Cur non ego?... Sto su učinili oni, zašto ne bih učinio i ja?« Za nj je svetost ljubav, potpuna ljubav prema Isusu i Mariji, ljubav koja se očituje u žarkoj molitvi, u skrajnjem strijanstvu, posluhu, poniznosti i žrtvi, ljubav zaslužena žrtvama.«


šom, nježno; na Mariju misli bez prestanka, iskorištava svaku zgodu da o Mariji govori. U duhovnom vodstvu, u svakom razgovoru, u propovijedi, u pismu... uvijek barem nešto reče o Mariji. A to mu sve ide tako spontano, naravno, kao potreba srca, kao disanje pluća. Velika nje-gova ljubav prema Mariji vidi se i u tome što tri puta hod-dočasti u Lurd (1913, 1920, 1921).

Veliku pobožnost ima i prema Andelu Čuvaru, kojega zove svojim »Gabrijelićem« (u spomen Navještenja), sv. Paškalu, sv. Arškom Župniku, sv. Tereziji Dj. Isusa... Kad ide na oltar, sve ih zove da mu budu u društvu.


Tko hoče da savršeno služi Kristu, ima se odreći svega zemaljskoga. Dragovoljno je siromaštvo integralni dio redovničke i svećeničke savršenosti. Siromaštvo je moćno oružje za apostolat. Don Poppe je često govorio: »Siroma-

šan svećenik ne može a da ne čini dobro!» (LZ 212) Zato on puno ljubi siromaštvo. To se jasno vidi na mnogo mjesto u njegovim bilješkama. Ideal mu je sam Krist. Krista želi slijediti poput sv. Franje Asiškoga i o. Chevrier-a, kojega zove modernim sv. Franjom. Na sv. Franju podsjećaju njegove riječi: »Siromaština, moja sestra, moja zaručnica... Isuse, Ti si u Nazaretu živio u siromaštvu radeći svojim rukama. Upravo kad se činilo da je dragocijeno vrijeme za propovijedanje, Ti si smatrao da je veća korist za duše siromaštvo, poniznost, biti zaboravljen, posluhi i to kroz 30 godina... A ja tvoj učenik zar da se stidim biti siromah? Tvoji apostoli, Arški, Župnik o. Chevrier bili su siromaši i obratili su toliko ljude, pa i bogataše. Zašto ne bih slijedio njihov primjer?« (LZ 76) Svećenik mora ići za Kristom. »Svećenik — veli (LZ 91) — mora biti sličan Uzoru slijedeći njegovo siromaštvo i život odrčanja... Da budemo njegovi učenici, treba se odreći svega, nositi svoj križ...«

Kao dijecezanski svećenik, Don Poppe nije morao položiti zavjet siromaštva, ali on hoće da bude redovnik u svijetu. Zato postaje franjevački trećoredac. Živeći u siromaštvu, hoće da izdigne svijet. »Svijet je bolesan, guši se u luksusu; izliječit će ga siromaštvo. Samo ga siromašni svećenici mogu izdici, privesti u život, siromašni kao sveti Franjo... (LZ 286) Siromašan svećenik sve može,« (P 16) Nekom subratu na svećeničkom sastanku kaže: »Naše vrijeme nije gore od onoga kad je živio sveti Franjo; da ga opet učinimo kršćanskim, valjalo bi živjeti kao sveti Franjo.« (LZ 212)

Don Poppe nije samo slavio siromaštvo riječju i perom nego je i djelom pokazao svoju odanost prema »gospodi Siromaštini«. I djelom je slijedio sv. o. Franju, Krista. Svoje prihode dijelio je na 2 dijela; jedan dio majci i sestrama, drugi siromasima; sebi nije zadržao ništa. Iz sobe je uklanjao sve suvišno, nepotrebno i dijelio siromasima. Za se je zadržavao samo najnužnije. Često je pase i najnužnije (sat, violinu...) davao siromasima. Nekom je bolesnom siromaštu poklonio i svoj vuneni madrac, a sam je spavao na slamanat. Savršeno je siromašan bio u sobnom namještaju, odjeći, obući... Uzmilje oskudnu, neprijatnu hranu; sasvim se odriče alkohola, duhana. Iako je sve njegovo već odavno odisalo skrajnim siromaštvom, opet bi početkom svakoga mjeseca ponovno pregledao sobu i uklanjao suviš-
no, skupocjeno, nepotreben... ili bi skupocenjenje, ljepši stvari zamjenjivao siromašnim. Bratu Josipu, franjevcu, piše: »Neću da moja soba bude bogatija od tvoje, jer sam u sv. Franji tvoj subrat, kao franjevački trećoredac.« (LZ 132) Svoja raspoloženja ovako izražava: »Zelim biti mali evanđeoski franjevac, pravi sin oca Franje, koji je izvanredno ljubio križ... (LZ 131) Hoću da budem u broju siromašnih svećenika, kakvih treba svijet — voces clamantes-glasići koji propovijedaju odricanje svojim odricanjem.« (LZ 133).


Don Pappe je napokon bio svjestan da mu na putu osobne svetosti treba nositi križ. Trpljenje je sredstvo posvećenja. Nema boljeg sredstva za savršenost od križa. Posvećujemo se u mjeri u kojoj trpimo i ljubimo trpljenje. Moramo ljubiti križ koji Bog pošalje. U tome se mnogi varaju: žele umirjeti kao mučenici, a odbacuju mučenstvo svakidašnjih teškoća i dužnosti. (Jsp. LZ 281 s.) Vrijednost je trpljenja kao i molitve. Trpljenje je paće najmoćniji i najkonkretniji molitva. »Naš život nema smisla ako nismo žrtve... Križ, koji se ustrpljivo podnosi 5 minuta, postizava više nego mnogi spisi... Srce svećenika koje ne krvari nije srce svećenika.« (LZ 285).


Zivot je svećenika križ i mučeništvo. Tko stupa u svećenički stalež, mučenik je. I to je sasvim razumljivo. Svećenik je drugi Krist; ako nije drugi Krist, nije pravi

Ispovjednik se divio njegovoj odvažnosti, i sokolio ga: »Ti imaš veliku dobru volju; ti si odabranik, ali je odabrao u ovom slučaju križ... Imat ćesi mnogo kušnje, fizičkih i moralnih, kako bi mogao osjetiti trpljenje Isusovo... « (LZ 101) Eduard se ne plaši. Jednom je uvečer s prijateljem molio pred Raspelom. Poslije molitve reče: »Gledaj, Josipe, kako su duboke rane!... Takve će biti i naše... Ali bez straha, brate: to je za nj, za Isusa.« (LZ 101)

Eduardova je želja za trpljenjem bila zasićena. Sav mu je život bio križ i mučeništvo. Često je i teško bolovao, pa je i prerano umro. Uz to je imao mnogo moralne patnje, nutarnje sumnje, borbe, nerazumijevanja sa strane braće svećenika, župnika, is povjednika... On je sve to podnijato s izvanrednom ustrpljivosti, iz ljubavi prema Isusu i prema dušama.

3. — Apostolat Don Eduarda Poppe-a

U životu svećenika osobna je svetost nužno vezana za apostolat. Koliko više svećenik radi oko osobne svetosti, toliko više radi za duše. I obratno! To jasno potvrđuje i život Don Poppe-a. Sav je smisao njegova života: nastoja-

Don Poppe-ov je vanjski rad mnogovrstan. Čim je postao svećenik, kao mladi kapelan, stao je obilaziti, tražiti grješnike, nevjernike, otpadnike... Osvajao ih je dobrom i plemenitošću. Vidjeli su da ih ljubi i da im želi dobro. Pre njegovom blagošću i dobrotom padale su predrasude. Rado su ga slušali i onda, kad je govorio o vjeri, o Bogu; budile su se kršćanske tradicije. Počeli su ići u crkvu oni koji doavno nisu u njezini završili. Međutim, kad zalaženje među nevjernike nije bilo po volji župnika (da tobože troši uzalud vrijeme oko onih koji se neće obratiti!), Eduard posluša i od tada za otpadnike samo moli i za njih žrtve prikazuje. Po ljudsku govoreći, ovo je moglo baciti u očaj mladoga svećenika: on vidi put obraćenja gršnika, a mora raditi drugačije! Smiran je nerazboritim, zanesenjakom, utopistom... Radi toga mnogo trpi... Utjehu nalazi u molitvi, pred Tabernakulum. Bilo mu je dopušteno obilaziti samo vjernike, bolesnike, i među njima je činio čudesna milosti, obraćao, skrušivao, siromahe pomagao... (isp. LZ 116 ss)


Tužimo se — ponavljaj Don Eduard često — da je ma- lo svećenika. Međutim nije oskudica svećenika ili redovnika, nego nam fali svetaca. Činjenica je da je malo svećenika koji idu za savršenošću. Kad bi bilo više svetih sve-

Užasne su posljedice ako svećenici nisu na svome mjestu. »Nesavršenost se svećenika množi oko njega; propast jednoga svećenika izazivlje bezbrojne druge; njegova je osrednjost sablazan za manje jakve kršćane... Jao! kler se modernizira. Pohađaju se sve kuće, osim samo jedne (crkve!). Ovi posjetili, učinjeni ne u osobi Krista nego na svjetski način, čine da se suše klice svetosti. Evo plodova: mlakost u molitvi, duhovna milutavost, Bog postaje stranac; vjernici se tuže da ne vide svećenika u crkvi... Ja moram — nastavlja Don Poppe — propovijediti savršenost. Ali kako mogu nositi duše k nebu, ako moj život ne propovijeda drugo nego svijet? Kako mogu nametati pokor, ako ne tražim drugo nego svoju udobnost? Uspješno se može propovijediti samo ono što se ozbiljno razmišljalo i stvarno proživjelo. Narod — i neuki narod! — brzo razlikuje svećenika koji ljubi molitvu, od svećenika kojemu je sve vanjština, koji lako govori, ali malo osjeća i razmišlja. Rado će slušati i voljeti prvoga i preko njega primati plođove milosti za dušu. Milost, svećenička molitva, život sabranosti u Bogu — evo snage, tajne uspjeha u njegovim djelima i riječima... Svećenik je pozvan na izvanrednu svetost. Ne može se drugačije posvetiti. Ako mora posvetiti sebe da posveti druge, dakle — kako ističe sv. Terezija — mora početi s mišlju na samoga sebe, kao da na svijetu neima nitko osim njega i Boga.« (LZ 67)

Svećenike, bogoslove, svim žarom srca potiče na sve-tost. »Kako se može spasiti svijet?« pita on i odgovara: »Držim da ga mogu spasiti samo sveti svećenici... (LZ 11) Samo svetošću možete ostvariti veliki ideal — spasiti naš narod, našu mladež... Nemojte se Isusu dati samo napola. Tako se on nije dao nama. Predajte mu se bez ikakva pri-držanja.«

(LZ 289) Podsjeća kako je nadnaravan svećenički po-ziv i sredstva za uspjeh: »Sto je svećenik? Kome mu je poslanje? Pravo oružje? Vjera, molitva, pouzdanje u mi-lost, žrta, svetost, jedinstvo s Kristom; sve vrhunavno oružje za nadnaravnu borbu...« (LZ 8) Često ponavlja: »Budite sveti, budite sveti; to je dužnost, to je uvjet za du-hovnu plodnost. Sveti svećenici posvećuju župe, obnavljaju žar, preoblikuju mladež, diraju i kamena srca.« (LZ 284) Mi očekujemo mnogo od rada, aktivnosti... Živimo jedan sat kao svećenici na oltaru, a onda živimo kao obični gra-dani... Naš je apostolat u tom da se po misi napunimo duhom Kristovim, ljubavlju Kristovom, Naš život ima biti duhovan da može voditi naš apostolat... (isp. LZ 285) »Da, draga braćo, morate biti sveti svećenici, ne kakvi bilo, os-rednji svećenici. Bez toga da vaša revnost, trud malo uspje-ti; vaše će se ovce udaljiti od vas i u velikom broju izgubi-ti... (P 11) Riječ svetog svećenika udare, potresu, ganu
i prodiru u duše i na divan ih način obnavljaju. Te su riječi stvarno rođene od milosti, molitve, možda i pokore, zato su puno Božje snage. (P 12) Mi moramo u duši osjećati da smo drugi Krist i takvim se ukazati očima ljudi; a to znači ne biti kakav bilo, nego svet svećenik.« (P 15)

Kao apostol svećeničke svetosti, Don Poppe radi neumorno. O svome idealu razgоварa s bogoslovima i svećenicima, pojedinačno i skupno. Svećenička svetost — to je glavni predmet njegovih predavanja, posebno za vrijeme mjesečne obnove i duhovnih vježbi. To je glavni predmet i njegovih mnogobrojnih pisama koje upućuje pojedincima ili na sastanke, na koje ne bi mogao osobno doći. To je bez sumnje bio i glavni predmet razgovora za vrijeme mnogobrojnih posjeta. A često su ga posjećivali ne samo bogoslovi, svećenici, kapelani, župnici, redovnici, nego i svjetovnjaci različitih staleža. Mnogi su kod njega tražili savjet i utjehu. I u Eduardu su nalazili Krista koji je tješio, savjetovao, upućivao. Moerzeke je postalo mjesto hodočašća. Mnogi su tamo išli moleći krunicu.

U čestim razgovorima, predavanjima, nagovorima; u mnogim pismima, u spisima, knjigama, člancima po različitim časopisima — Don Poppe neprestano naglasuje potrebu svećeničke svetosti. Bogoslove i svećenike uvijek potiče na ljubav prema Isusu i Mariji, pouzdanje u Boga, poniznost, posluh, revnost, spremnost na žrtve, siromaštvo, čistoću u pogledima, riječima, odnosima... Kad je poticao, opominjao, pisao..., ostavljao je uvijek neobičan dojam; pa je netko s pravom rekao: Ako ovaj nije svetac, onda ih nema na zemlji! (LZ 290)

Blažen svršetak


Dr o. Jeronim ŠETKA

**SVEĆENIK DANAS**

Lionski nadbiskup i kardinal Renard svestrani je poznavala svećeničkih problema, o kojima je pisao i prije i poslije Sabora u svojim knjigama i člancima. Značajne su mu dvije knjige o tome: »Prêtres diocésains aujourd'hui« i »Un seul sacerdote-Evêque et prêtres«. U listopadskom broju časopisa »Ecclesia«, koji izlazi u Parizu, napisao je zanimljiv članak. Iz njega ćemo izvaditi glavne misli. Poučne su i za nas i za naše prilike.