<http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html>

***CHRISTUS VIVIT***

*переклав о. О. Кривобочок ТІ*

*неофіційний переклад для особистого вжитку*

АПОСТОЛЬСЬКА АДГОРТАЦІЯ

***ХРИСТОС ЖИВИЙ***

СВЯТІШОГО ОТЦЯ

**ФРАНЦИСКА**

ДО МОЛОДІ І

ДО ВСЬОГО БОЖОГО ЛЮДУ

**ЗМІСТ**

**ХРИСТОС ЖИВИЙ [1-4]**

**І. ЩО БОЖЕ СЛОВО ГОВОРИТЬ ПРО МОЛОДЬ? [5]**

***В Старому Завіті* [6-11]**

***В Новому Завіті* [12-21]**

**ІІ. ІСУС ХРИСТОС ЗАВЖДИ МОЛОДИЙ [22]**

***Молодість Ісуса* [23-29]**

***Молодість Ісуса освічує нас* [30-33]**

***Молодість Церкви* [34]**

*Церква, яку можливо відновити* **[35-38]**

*Церква, уважна до знаків часу* **[39-42]**

***Марія, дівчина з Назарета* [43-48]**

***Молоді святі* [49-63]**

**ІІІ. ВИ – СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ БОГА [64]**

***Позитиви* [65-67]**

***Різні світи молодості* [68-70]**

***Різні ситуації молодих людей* [71]**

*Молодь у світі, який у кризі* **[72-80]**

*Прагнення, зранення і пошуки* **[81-85]**

*Цифрове середовище* **[86-90]**

*Мігранти як парадигма наших часів* **[91-94]**

*Припинити будь-яке насильство* **[95-102]**

***Вихід є* [103-110]**

**IV. ВЕЛИКЕ ПОСЛАННЯ ДО МОЛОДІ [111]**

***Бог, який є любов’ю* [112-117]**

***Христос спасає тебе* [118-123]**

***Він живий!* [124-129]**

***Дух дає життя* [130-133]**

**V. ШЛЯХИ МОЛОДОСТІ [134-135]**

***Час мрій і вибору* [136-143]**

***Прагнення життя й досвіду* [144-149]**

***Дружба з Христом* [150-157]**

***Зростання і дозрівання* [158-162]**

***Стежки братерства* [163-167]**

***Заангажована молодь* [168-174]**

***Відважні місіонери* [175-178]**

**VI. МОЛОДЬ З ГЛИБОКИМ КОРІННЯМ [179]**

***Не дозволь, щоб тебе позбавили коріння* [180-186]**

***Твої стосунки з людьми похилого віку* [187-191]**

***Мрії й візії* [192-197]**

***Ризикувати разом* [198-201]**

**VII. ДУШПАСТИРСТВО МОЛОДІ [202]**

***Синодальне душпастирство* [203-208]**

***Головні напрямні діяльності* [209-215]**

***Відповідні середовища* [216-220]**

*Душпастирство в виховних закладах* **[221-223]**

***Різні сфери душпастирського розвитку* [224-229]**

***Молодіжне традиційне душпастирство* [230-238]**

***Місіонери завжди* [239-241]**

***Супроводження дорослих* [242-247]**

**VIII. ПОКЛИКАННЯ [248-249]**

***Господь запрошує бути Його друзями* [250-252]**

***Бути для інших* [253-258]**

***Любов і родина* [259-267]**

***Праця* [268-273]**

***Покликання до особливого посвячення* [274-277]**

**IX. РОЗПІЗНАВАННЯ [278-282]**

***Як розпізнати своє покликання* [283-286]**

***Поклик Товариша* [287-290]**

***Слухати й супроводжувати* [291-298]**

***І насамкінець… побажання* [299]**

1. Христос живий, надія наша, і Він – найпрекрасніша молодість цього світу. Все, чого торкається Христос, оновлюється, наповнюється життям. І тому перше, що хочу сказати кожній молодій людині: Христос живий, і хоче, щоб ти був живим!

2. Він в тобі, Він з тобою, і ніколи тебе не залишить. Як далеко ти би не відійшов, Воскреслий є тут, кличе тебе і чекає, що повернешся і почнеш усе наново. Коли ти відчуваєш, що постарів від смутку, злості, страху, сумнівів і поразок, знай, що Він тут, аби дати тобі силу й надію.

3. З любов’ю пишу до всіх молодих людей цю апостольську Адгортацію, тобто лист, який пригадує деякі правди нашої віри й водночас заохочує зростати у святості й піклуватися своїм покликанням. Але оскільки це наріжний камінь синоду, то водночас звертаюся до всього Божого Люду, до його пастирів і вірних, щоби роздуми про молодь і для молоді збуджували й стимулювали всіх нас. І тому в деяких параграфах промовлятиму безпосередньо до молоді, а в інших – представлятиму загальні пропозиції для церковного розпізнавання.

4. Мене інспірувало багатство роздумів і думок Синоду минулого року. Я не міг зібрати тут увесь доробок, який ви можете прочитати в Підсумковому Звіті, але намагався підсумувати в цьому листі пропозиції, які вважаю найважливішими. У такий спосіб мої слова доповнюватимуться тисячами голосів віруючих усього світу, які передали Синодові свої думки. Також невіруюча молодь, яка бажала поділитися своїми рефлексіями, запропонувала теми, які народили в мені нові запитання.

**ПЕРША ЧАСТИНА**

**ЩО БОЖЕ СЛОВО ГОВОРИТЬ ПРО МОЛОДЬ?**

5. Відкриймо деякі скарби Святого Письма, де багаторазово говориться про молодих людей і про те, як Господь виходить їм назустріч.

***В Старому Завіті***

6. Деякі тексти показують, що у часи, коли з молодими людьми не рахувалися, Бог дивився на них інакше. До прикладу, бачимо, що Йосип був одним із наймолодших в родині (див. *Бт*. 37, 2-3). Але Бог об’являв йому великі речі у снах, і він перевершив своїх братів у важливих справах, коли мав тільки двадцять років. (див. *Бт*. 37-47).

7. У Гедеоні бачимо щирість тих молодих людей, які не заплющують очі на дійсність. Коли йому сказали, що Господь із ним, він відповів: «Коли ж Господь з нами, так чого ж усе це скоїлося з нами?» (*Суд*. 6, 13).

8. Самуїл був малим невпевненим хлопцем, але Господь промовив до нього. Завдяки допомозі дорослої людини він відчинив своє серце й почув Божий голос: «Говори, Господи, слуга твій слухає» (*1 Сам*. 3, 9). І тому він став великим пророком, який діяв у важливі для своєї країни моменти. Цар Саул також був юнаком, коли Господь покликав його виконати свою місію (див. *1 Сам*. 9, 2).

9. Цар Давид був вибраний ще малим хлопцем. Коли пророк Самуїл шукав майбутнього царя Ізраїлю, то один чоловік представив, як кандидатів, своїх старших і більш досвідчених синів. Але пророк сказав, що вибранець – юний Давид, який пас вівці (див. *1 Сам*. 16, 6-13), бо «чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце» (7 в.). Слава молодості полягає у серці більше, ніж у фізичній силі чи враженні, яке хтось робить на інших.

10. Соломон, коли мав заступити свого батька, відчув збентеження і сказав Богові: «Я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися» (*1 Цар*. 3, 7). Але хоробрість молодості спонукала його просити в Бога мудрість і посвятитися своїй місії. Щось подібне сталося і з пророком Єремією, покликаним в молодості пробудити свій народ. Він злякався і відповів: «Ой Господи Боже! Я не вмію говорити, бо я дитина» (*Єр*. 1, 6). Але Господь наказав йому не говорити так (див. Єр. 1, 7), і додав: «Не страхайсь перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати» (*Єр*. 1, 8). Посвячення пророка Єремії своїй місії показує те, що можливо зробити, коли свіжість молодості поєднується з Божою силою.

11. Молода єврейка, яка служила чужоземному полководцю Нааману, втрутилася з вірою, щоб допомогти йому зцілитися від своєї хвороби (див. *2 Цар*. 5, 2-6). Молода Рут була прикладом великодушності, залишаючись зі своєю свекрухою, яка потрапила у скрутне становище (див. *Рут* 1, 1-18), і також проявила відвагу, аби у житті йти вперед (див. *Рут* 4, 1-17).

***В Новому Завіті***

12. Ісус розповів притчу (див. *Лк*. 15, 11-32), як «молодший» син залишив батьківський дім і вирушив у далекий край (див. вірші 12-13). Але його мрії про свободу перетворилися у розпусту й розгнузданість (див. вірш 13), і він зазнав глибоку самотність і велику бідність (див. вірші 14-16). Але він зумів зібратися з силами й розпочати нове життя (див. вірші 17-19), і вирішив повернутися додому (див. вірш 20). Молоде серце налаштоване до змін, здатне повернутися, встати і вивчати уроки, які дає життя. Хіба можна не супроводжувати сина в цьому новому виборі? Але серце старшого брата вже постаріло і піддалося жадібності, егоїзмові й заздрості (див. вірші 28-30). Ісус хвалить молодого грішника, який стає на добру дорогу більше, ніж того, хто вважає себе віруючим, але не живе духом любові й милосердя.

13. Вічно молодий Ісус хоче дати нам вічно молоде серце. Боже Слово закликає: «Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом» (*1 Кор*. 5, 7). Водночас закликає нас скинути з себе «стару людину» й одягнутися в «молоду» людину (див. *Кол*. 3, 9. 10)[[1]](#footnote-1). А коли пояснює, що означає одягнутися в цю молодість, «що відновлюється» (вірш 10), то говорить, що це означає «одягнутися у серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного й прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу» (*Кол*. 3, 12-13). Це означає, що справжня молодість має серце, здатне любити. Натомість усе те, що відділяє нас від ближнього, спричинює старіння душі. І підсумовує: «А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалости» (*Кол*. 3, 14).

14. Зауважмо, що Ісусові не подобалося, що дорослі зневажливо ставилися до молодих чи деспотично змушували їх служити їм. Навпаки, Він наполягав: «Більший між вами нехай буде як молодший» (*Лк*. 22, 26). Для Ісуса вік не встановлював привілеїв, і бути молодшим не означало меншої вартості чи гідності.

15. Боже Слово говорить, що до молодих людей треба ставитися «як до братів» (*1 Тим*. 5, 1), і радить батькам: «не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі» (*Кол*. 3, 21). Молоду людину важко знеохотити, вона мріє про великі справи, шукає широкі горизонти, має більшу відвагу, бажає здобути світ, здатна приймати виклики, прагне віддати свої сили для побудови чогось кращого. І тому наполягаю, щоб молодь не дозволила, щоб у неї вкрали надію, і кожній молодій людині повторюю: «Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує» (*1 Тим*. 4, 12).

16. Водночас молодих людей напоумляють: «Молоді, коріться старшим» (*1 Пт*. 5, 5). Біблія постійно наполягає на глибокій повазі до старших, бо вони мають скарби досвіду, зазнали успіхів і поразок, радості й великого смутку в житті, надій і розчарувань, і в тиші своїх сердець зберігають багато історій, які можуть допомогти нам уникнути помилок і не піддатися фальшивим ілюзіям. Слова мудрого старця заохочують нас поважати деякі обмеження і опанувати себе в потрібну хвилину: «Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані» (*Тита* 2, 6). Не добре піддатися культові молодості, або юнацькій поставі зневажання старших, або тому, що вони з іншої епохи. Ісус сказав, що мудра людина може черпати зі своєї скарбниці як нове, так і старе (див. *Мт*. 13, 52). Мудра молода людина відчиняється для майбутнього, але також здатна почерпнути щось із досвіду інших людей.

17. В Євангелію від Марка з’являється чоловік, який, коли Ісус нагадує йому про заповіді, відповідає: «Я вже те дотримував змалку» (10, 20). Це вже було у псалмах: «Бо ти моя надія, Господи, - Господь моє уповання від юности моєї. […] Боже! Ти вчив мене вже змалку, і досі я оповідаю про діла твої чудесні» (71, 5. 17). Не треба жаліти, що молодість була доброю, що серце відчинялося для Господа, що жилося інакше. Це не позбавляє нас молодості, тільки підсилює та відновлює її: «Оновляється, як орел, твоя юність» (*Пс*. 103, 5). І тому святий Августин нарікав: «Я пізно Тебе полюбив, красо, така древня і така нова! Пізно Тебе полюбив!»[[2]](#footnote-2) Але цей багатий чоловік, який був вірним Богові в молодості, дозволив наступнм рокам украсти його мрії і прив’язався до свого багатства (див. *Мр*. 10, 22).

18. Натомість у Євангелію від Матвія з’являється молодий юнак (див. *Мт*. 19, 20. 22), який підходить до Ісуса, аби попросити про щось більше (див. вірш 20), з відкритим духом, властивим молодим людям, який шукає нові горизонти і великі виклики. В дійсності його дух уже не був таким молодим, бо вже міцно прив’язався до багатства й комфорту. Він говорив, що хоче чогось більшого, але коли Ісус сказав йому бути щедрим і роздати свій маєток, то усвідомив, що нездатний відірватися від того, що має. Врешті, «почувши це слово, юнак відійшов смутний» (вірш 22). Зрікся своєї молодості.

19. Євангеліє також говорить про розторопних дів, які були приготовані й уважні, в той час як інші були розпорошені й сонні (див. *Мт*. 25, 1-13). Можна прожити молодість розпорошено, пересуваючись по поверхні життя, сонно, не входячи у глибокі стосунки й у серцевину життя. У такий спосіб готуємо собі вбоге й беззмістовне майбутнє. Або можна прожити молодість красивими й великими справами, готуючи собі майбутнє, наповнене життям і внутрішнім багатством.

20. Якщо ти втратив внутрішню енергію, мрії, ентузіазм, надію і великодушність, то Ісус стає перед тобою, як став перед мертвим сином вдови, і з усією силою Воскреслого Господь тебе заохочує: «Юначе, кажу тобі, встань!» (*Лк*. 7, 14).

21. Очевидно, що є багато інших текстів Божого Слова, які можуть освітити цей етап життя. До деяких із них звернемося в наступних частинах.

**ДРУГА ЧАСТИНА**

**ІСУС ХРИСТОС ЗАВЖДИ МОЛОДИЙ**

22. Ісус «молодий серед молодих – щоби бути прикладом для молодих і посвячувати їх Господові»[[3]](#footnote-3). І тому синод сказав, що «молодість – неповторний і надихаючий період життя, який сам Ісус прожив і освятив»[[4]](#footnote-4). Що нам розповідає Євангеліє про молодість Ісуса?

***Молодість Ісуса***

23. Господь «віддав духа» (*Мт*. 27, 50) на хресті, коли Йому було поза 30 років (див. *Лк*. 3, 23). Важливо усвідомлювати, що Ісус був молодою особою. Віддав своє життя на етапі, який сьогодні називають «молодий дорослий». Він розпочав свою публічну місію в розквіті молодості, і у такий спосіб «зійшло їм світло» (*Мт*. 4, 16), в особливий момент тоді, коли віддав своє життя до кінця. Таке закінчення не було імпровізацією, бо вся Його молодість в усіх її моментах була цінним приготуванням, бо «усе в житті Ісуса є вказівкою на Його містерію»[[5]](#footnote-5) і «усе життя Христа е містерією Відкуплення»[[6]](#footnote-6).

24. Євангеліє нічого не говорить про дитинство Ісуса, але згадує деякі події з періоду юності та молодості. Матвій вставляє цей період молодості Господа між двома подіями: повернення родини до Назарета, після вигнання, і хрещення в Йордані, після чого Ісус розпочинає публічну діяльність. Останні образи маленького Ісуса – утікач до Єгипту (див. *Мт*. 2, 14-15) і репатріант в Назареті (див. *Мт*. 2, 19-23). Перший образ Ісуса як «молодого дорослого» показує Його серед народу в черзі над Йорданом, щоб прийняти хрещення з рук свого кузена Йоана Хрестителя (див. *Мт*. 3, 13-17).

25. Це хрещення не було таким як наше, яке вводить нас у життя благодаті, а було посвяченням перед початком великої місії Його життя. Євангеліє говорить, що Його хрещення було причиною радості й задоволення Отця: «Ти – мій Син любий» (*Лк*. 3, 22). Ісус відразу сповнився Святим Духом, який повів Його в пустелю. Там Він приготувався, аби йти проповідувати, чинити чуда, визволяти й зціляти (див. *Лк*. 4, 1-14). Кожна молода особа, якщо відчуває покликання сповнити свою місію на цій землі, запрошена розпізнати в собі ці самі слова Бога Отця: «Ти – мій Син любий».

26. Серед тих розповідей знаходимо одну, яка показує Ісуса в повноті дозрівання. Він повернувся з батьками в Назарет, потім вони Його загубили і знайшли у Храмі (див. *Лк*. 2, 41-51). Написано, що «був їм слухняний» (див. *Лк*. 2, 51), бо не зрікся своєї родини. Потім Лука додає, що Ісус «зростав мудрістю, літами й ласкою в Бога та людей» (*Лк*. 2, 52). Це означає, що готувався і в цей період поглиблював свої стосунки з Отцем і з людьми. Святий Йоан Павло ІІ пояснював, що зростав не лише фізично, а що «Ісус зростав також і духовно», бо «повнота благодаті в Ісусі відповідала його вікові: благодать завжди була повною, але повнота зростала з віком»[[7]](#footnote-7).

27. На основі цих євангельських даних можемо сказати, що в період молодості Ісус «формувався», готувався виконати місію, приготовану для Нього Отцем. Він спрямував свою юність і молодість до цієї найвищої місії.

28. В юності й молодості Він ставився до Отця як улюблений Син і, приваблений Отцем, зростав у Його справах: «Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?» (*Лк*. 2, 49). Але не слід думати, що Ісус був самотнім підлітком чи юнаком, зосередженим на самому собі. Він був молодою людиною, повністю вкоріненою в свою родину і в довколишнє людське середовище. Навчився ремесла свого батька і пізніше замінив його як тесля. І тому в Євангелію Його один раз називають «сином теслі» (*Мт*. 13, 55) і просто «теслею» (*Мк*. 6, 3). Ця деталь показує, що був таким самим хлопцем як і інші і мав з іншими людьми нормальні стосунки. Ніхто не вважав Його не таким як усі і відчуженим від інших. І саме тому, коли Він почав проповідувати, люди не могли зрозуміти, звідки в Нього така мудрість: «Чи ж він не син Йосифа?» (*Лк*. 4, 22).

29. Фактично «Ісус зростав не в вузьких стосунках лише з Марією та Йосипом, а з задоволенням перебував у ширшій родині – з родичами й друзями»[[8]](#footnote-8). Тому розуміємо, чому його батьки, повертаючись із Єрусалима, були спокійними, бо думали, що дванадцятирічний хлопчина (див. *Лк*. 2, 42) йде з людьми, хоча й не бачили Його цілий день: «Гадаючи, що він у гурті» (*Лк*. 2, 44). Напевно думали, що Ісус там був, ходив між людьми, жартував зі своїми ровесниками, слухав розповіді дорослих і розділяв радість й смуток прощі. Грецький термін, яким Лука позначає караван прочан, *synodía*, означає саме «спільноту в дорозі», частиною якої була Свята Родина. Завдяки довірі батьків Ісус вільно пересувається і вчиться подорожувати з іншими людьми.

***Молодість Ісуса освічує нас***

30. Ці аспекти життя Ісуса можуть надихати кожну молоду людину, яка зростає й готується до виконання своєї місії. Це зумовлює дозрівання у стосунках з Отцем, усвідомлення приналежності до родини й суспільства, відкритість для Святого Духа, який поведе до виконання місії, даної Богом, і свого покликання. Усе це слід брати до уваги в душпастирстві молоді, щоби не створювати проектів, які ізолюють молодь від родини і світу, або перетворюють молодь у вибрану меншість, захищену від усяких негативних впливів. Потребуємо проектів, які зміцнюють молодь, супроводжують її і спрямовують до зустрічі з іншими для великодушного служіння в своїй місії.

31. Ісус освітлює вас, молодих, не здалека і не ззовні, а зі своєї молодості, яку розділяє з вами. Дуже важливо споглядати молодого Ісуса в Євангеліях, бо Він насправді був одним із вас, і в Ньому можна розпізнати багато рис молодих сердець. Ми це бачимо, до прикладу, у наступних рисах: «Ісус повністю довіряв Отцеві, підтримував дружні стосунки з учнями, і навіть у кризових ситуаціях залишався їм вірним. Він проявляв глибоке співчуття до немічних, особливо вбогих, хворих, грішників і виключених із суспільства. Він мав хоробрість ввійти у конфлікт з релігійною і політичною владою свого часу; досвідчив нерозуміння і несприйняття з боку інших людей; переживав страх до страждання і знав слабкість страстей; дивився у майбутнє, віддаючи себе в безпечні руки Отця і піддаючись силі Святого Духа. В Ісусі кожна молода людина може впізнати саму себе»[[9]](#footnote-9).

32. З другого боку, Ісус воскрес і хоче, щоб ми розділили новизну Його воскресіння. Ісус – справжня молодість постарілого світу і також молодість всесвіту, який очікує «у тяжких муках» (*Рим*. 8, 22), перевдягнутий в Його світло й Його життя. Біля Нього ми можемо пити із справжнього джерела, яке оживляє наші мрії, проекти, великі ідеї, і яке спрямовує нас до проголошення життя, яким варто жити. У двох курйозних моментах в Євангелію від Марка можемо побачити покликання до справжньої молодості воскреслих. З одного боку, під час страстей Господа з’являється переляканий юнак, який пробував йти за Ісусом, але втік нагим (див. *Мк*. 14, 51-52), йому забракло сили ризикнути всім і піти за Господом. З другого боку, біля порожнього гробу бачимо, що юнак, «одягнений у білу одежу» (16, 5), заохочував не боятися і проголошував радість воскресіння (див. 16, 6-7).

33. Господь кличе нас запалити зірки в ночі інших молодих людей, запрошує нас споглядати справжні зірки – ці різноманітні знаки, які Він нам дає, щоб ми не стояли на місці, а наслідували сіяча, який споглядав зірки, аби могти зорати поле. Бог запалює для нас зірки, щоб ми могли постійно йти: «Зорі блищать на своїх чатах і веселяться; покличе їх, – вони відкликаються» (*Вар*. 3, 34-35). Але сам Христос є нашим великим світлом надії і провідником у нашій ночі, бо Він – «ясна зоря досвітня» (*Одк*. 22, 16).

***Молодість Церкви***

34. Молодість – це не стільки вік, скільки стан серця. І тому така древня інституція як Церква може відновлюватися й омолоджуватися на різних етапах своєї довгої історії. В дійсності, у найтрагічніші моменти вона чує поклик повернутися до того, що суттєве в першій любові. Пам’ятаючи цю правду, ІІ Ватиканський Собор ствердив, що «багата довгим минулим, постійно живим у ній, і спрямована до людського вдосконалення в часі й до останньої мети історії і життя, Церква є справжньою молодістю світу». У ній завжди можна зустріти Христа – «приятеля й товариша молоді»[[10]](#footnote-10).

*Церква, яку можливо відновити*

35. Просімо Господа звільнити Церкву від тих, які хочуть її постарити, затримати в минулому, зупинити, паралізувати. Також просімо звільнити її від іншої спокуси – вважати себе молодою тому, що погоджується на все, що їй пропонує світ, і вірити, що відновлюється, тому, що приховує своє послання й наслідує інших. Ні. Церква молода тоді, коли є собою, коли щодня оновлює свою силу з Божого Слова, з Євхаристії, з присутності Христа і зі Святого Духа. Церква молода тоді, коли здатна постійно повертатися до свого джерела.

36. Звичайно, що ми, як члени Церкви, не можемо бути «диваками». Всі повинні бачити в нас братів і близьких людей – як Апостолів, які «втішалися любов'ю всього люду» (*Ді*. 2, 47; див. 4, 21; 5, 13). Водночас мусимо мати відвагу бути іншими, показувати іншим мрії, які світ їм не покаже, свідчити про красу великодушності, служіння, чистоти, хоробрості, прощення, вірності своєму покликанню, молитви, боротьби за справедливість і спільне добро, любові до бідних, соціальної дружби.

37. Христова Церква завжди може піддатися спокусі втратити ентузіазм, якщо не слухатиме поклик Господа прийняти ризик віри й дати з себе все, незважаючи на небезпеки, і може шукати фальшиві світські забезпечення. Саме молоді люди можуть допомогти Церкві залишатися молодою, не піддатися зіпсуттю, не зупинитися, не загордитися, не перетворитися в секту, бути вбогою і здатною свідчити, бути близько найменших і відкинутих, боротися за справедливість, покірно приймати виклики. Вони можуть принести до Церкви красу молодості, якщо стимулюватимуть здатність «радіти з нового початку, безкорисливо давати, відновлюватися і прямувати до нових здобутків»[[11]](#footnote-11).

38. Ті з нас, які вже не молоді, потребують нагод, аби бути близько голосів і ентузіазму молоді, бо «близькість створює умови для того, щоб Церква була місцем діалогу і свідченням братерства, яке заворожує»[[12]](#footnote-12). Ми повинні створити більше місць, в яких звучатиме голос молодих людей: «Слухання уможливлює обмін дарами в атмосфері емпатії […]. Водночас створює умови для проголошення Євангелія, яке справді торкає серце – переконливо й плідно»[[13]](#footnote-13).

*Церква, уважна до знаків часу*

39. «Якщо для багатьох молодих людей Бог, релігія і Церква – порожні слова, то вони чутливі до образу Ісуса, якщо Його представити у привабливий і ефективний спосіб»[[14]](#footnote-14). І тому потрібно, щоб Церква не була надмірно зосереджена на собі, але щоб передовсім відображала Ісуса Христа. Це зумовлює, щоб вона в покорі визнала, що деякі конкретні речі потрібно змінити, а для цього потрібно також брати до уваги точку зору і навіть критику молоді.

40. Синод признав, «що багато молодих людей, з різних причин, нічого не очікують від Церкви, бо не вважають її важливою для свого життя. Що більше, деякі виразно просять залишити їх в спокою, бо Церква їм надокучає і нервує їх. Такі бажання часто походять не з некритичної чи імпульсивної зневаги, а мають свої поважні й зрозумілі підстави: сексуальні та матеріальні скандали; низький рівень священиків, які не можуть справді відчути вразливість молоді; погане приготування проповідей та пояснень Божого Слова; ставлення до молоді як до пасивної частини християнської спільноти; труднощі Церкви в поясненні своєї доктринальної та етичної позиції в сучасному світі»[[15]](#footnote-15).

41. І хоча є молодь, яка рада бачити Церкву, яка покірно проповідує, впевнена у своїх дарах і також здатна прийняти конструктивну й братерську критику, але є інша молодь, яка хоче, щоб Церква більше слухала, а не осуджувала постійно світ. Ця молодь не хоче бачити мовчазну й боязку Церкву, але також не хоче, щоб Церква постійно і обсесивно воювала на пункті двох чи трьох тем. Аби бути вірогідною для молоді, Церква часом повинна стати покірною і просто слухати, розпізнати в мові інших світло, яке їй допоможе краще розуміти Євангеліє. Церква в оборонній поставі, яка втрачає покору, яка перестає слухати, яка втікає від дискусій, втрачає молодість і стає музеєм. Як тоді вона може відповісти на бажання молодих людей? І хоча Церква володіє правдою Євангелія, але це ще не означає, що її повністю зрозуміла; вона повинна постійно зростати в розумінні цього невичерпного скарбу[[16]](#footnote-16).

42. До прикладу, занадто ляклива й інституціолізована Церква може бути постійно налаштована критично до всіх дискусій про захист прав жінок і постійно вказувати на небезпеку й можливі помилки таких вимог. Навпаки, жива Церква може реагувати, звертаючи увагу на слушні вимоги жінок, які прагнуть справедливості й рівності. Може згадати минуле й визнати в історії довгі періоди чоловічого авторитаризму, домінування, різні форми рабства, використання й чоловічого насильства. Церква, приймаючи таку поставу, здатна асимілювати ці вимоги і внести свій вклад, підтримуючи більшу комплементарність між чоловіками і жінками, хоча й не погоджуючись із усім, що пропонують деякі групи феміністок. Йдучи в цьому напрямку, Синод хотів відновити діяльність Церкви «у боротьбі з будь-якими проявами дискримінації та сексуального насильства»[[17]](#footnote-17). Це відповідь Церкви, яка залишається молодою, приймає виклики і стимулюється вразливістю молодих людей.

***Марія, дівчина з Назарету***

43. У серці Церкви сіяє Марія. Вона – великий взірець для молодої Церкви, яка хоче наслідувати Христа з ентузіазмом і покорою. Коли Марія була юною, то прийняла благовіщення ангела і не відмовилася запитувати (див. *Лк*. 1, 34). Але мала відкриту душу, і сказала: «Ось я Господня слугиня» (*Лк*. 1, 38).

44. «Нас завжди вражає сила «так» юної Марії. Сила цього «нехай зо мною станеться», яке сказала ангелові. Це не пасивна чи безвольна згода. «Так» Марії – це не «добре, спробуємо і побачимо, що станеться». Марія не знала слів: побачимо, що станеться. Була рішучою, зрозуміла, про що йдеться, і однозначно відповіла «так». Її «так» було чимось більшим, чимось іншим. Було «так» когось, хто прагне діяти й ризикувати, хто прагне поставити все на одну карту без жодних гарантій, але впевнений, що несе в собі обітницю. І я запитую вас усіх: Чи відчуваєте себе носіями обітниці? Яку обітницю маю в серці, щоб нести її далі? Безсумнівно, Марія мала важку місію, але труднощі не були приводом сказати «ні». Звичайно, що перед Нею були проблеми, але це не були такі проблеми, коли боягузтво нас паралізує, бо не все ясно чи наперед забезпечено. Марія не купила страховий поліс! Марія ризикнула, і тому Вона сильна, тому Вона *influencer*[[18]](#endnote-1) – *influencer* Бога! «Так» і бажання служити були сильнішими від сумнівів і труднощів»[[19]](#footnote-18).

45. Не піддаючись спокусам втекти й ілюзіям, «Вона вміла в стражданням супроводжувати свого Сина […] підтримуючи Його своїм поглядом і захищаючи своїм серцем. Але страждання її не зламали. Марія була сильною жінкою, яка сказала «так», яка підтримує і супроводжує, захищає і обнімає. Марія – велика заступниця надії […]. Від Неї вчимося сказати «так» у рішучій терпеливості й креативності тих, які не знеохочуються і починають спочатку»[[20]](#footnote-19).

46. Марія була дівчиною з великою душею, яку наповнювала радість (див. *Лк*. 1, 47), дівчиною з очима, просвіченими Святим Духом, яка споглядала життя з вірою і зберігала все в своєму дівочому серці (див. *Лк*. 2, 19.51). Була непосидючою, готовою відразу вирушити в дорогу, коли довідалася, що її кузина потребувала Її, не думала про свої плани, але пустилася в гірську дорогу «швидко» (*Лк*. 1, 39).

47. І коли потрібно було врятувати свого сина, то вирушила з Йосипом у далекий край (див. *Мт*. 2, 13-14). І так само була з учнями на молитві в очікуванні Святого Духа (див. *Ді*. 1, 14). І так стала свідком, разом із Апостолами, народження молодої Церкви, яка вирушила будувати новий світ (див. *Ді*. 2, 4-11).

48. Ця дівчина сьогодні – Мати, яка чуває над своїми дітьми – нами, які йдемо по життю, часто втомлені, потребуючі, але прагнемо, щоб світло надії не згасло. Так, прагнемо саме цього: щоб світло надії не згасло. Наша Мати споглядає цей люд в дорозі, який їй дорогий, який Її шукає в мовчанні серця, хоча в дорозі багато галасу, розмов і розпорошень. Але для Матері має значення лише мовчання, наповнене надією. І у такий спосіб Марія поновно освітлює нашу молодість.

***Молоді святі***

49. Серце Церкви також наповнене молодими святими, які віддали своє життя за Христа, багато з них загинули мученицькою смертю. Вони були цінними відображеннями молодого Христа, які світять, щоб нас заохотити і збудити зі сну. Синод відмітив, що «багато молодих святих у молодому віці світили рисами молодості в усій своїй красі, і були справжніми пророками змін у своїх епохах; їхній приклад показує, на що здатні молоді люди, які відчиняються для зустрічі з Христом»[[21]](#footnote-20).

50. «Через святість молодих людей Церква може відновити свій духовний жар і апостольську ревність. Бальзам святості доброго життя стількох молодих людей може лікувати рани Церкви і світу, і повертати нас до повноти любові, до якої ми завжди покликані: молоді святі надихають нас повернутися до нашої першої любові (див. *Одк*. 2, 4)»[[22]](#footnote-21). Є святі, які не дожили до дорослого віру і залишили нам свідчення іншого способу пережиття молодості. Згадаймо принаймні деяких з них, з різних історичних епох, які жили святістю по-своєму.

51. У ІІІ ст. жив святий Севастіан, молодий капітан преторіанської гвардії. Розповідають, що він всюди проповідував Христа й намагався навернути своїх товаришів, аж поки не отримав наказ зректися своєї віри. Після відмови в нього випустили багато стріл, але він вижив і далі безстрашно проповідував Христа. Врешті-решт його бичували аж до смерті.

52. Святий Франциск з Ассізі, молодий і наповнений мріями, почув поклик Ісуса стати вбогим як Він і відновити Церкву своїм свідченням. Він зрікся усього з радістю, і є святим універсального братерства, братом усіх людей, він прославляв Господа за Його створіння. Помер у 1226.

53. Свята Жанна д’Арк народилася в 1412. Була молодою селянкою, яка, незважаючи на свій вік, захищала Францію від загарбників. Її спалили через нерозуміння її зовнішнього стилю життя й життя вірою.

54. Блаженний Андрій Фу Єн – молодий в’єтнамець, який жив у XVII ст. Був катехитом і допомагав місіонерам. Його ув’язнили і, оскільки він не зрікся своєї віри, стратили. Помер з іменем «Ісус» на устах.

55. У цьому самому столітті свята Катері Текаквіта, молода дівчина з Північної Америки, зазнала переслідувань через свою віру і втікала, долаючи понад 300 кілометрів через дикі ліси. Посвятила себе Богові й вмирала зі словами: «Ісусе, люблю тебе!».

56. Святий Домінік Савіо пожертвував Марії всі свої страждання. Коли святий Йоан Боско вчив його, що святість зумовлює стан постійної радості, то він відчинив своє серце на цю захоплюючу радість. Намагався бути близько своїх найбільш потребуючих і хворих товаришів. Помер у 1857, в віці чотирнадцяти років, зі словами: «Які чуда я бачу!».

57. Свята Тереза від Дитяти Ісус народилася у 1873. У віці 15 років, долаючи великі труднощі, вступила в кармелітський монастир. Жила малою дорогою повної довіри в любов Господа і прагнула розпалювати своєю молитвою вогонь любові в Церкві.

58. Блаженний Северин Намункура, молодий аргентинець, був сином видатного вождя місцевого племені. Вступив до салезіянської семінарії з великим прагненням повернутися до свого племені й принести йому Ісуса Христа. Помер у 1905.

59. Блаженний Ісидор Баканжа, мирянин з Конго, який свідчив про свою віру. Його довго катували за проповідування християнства іншим молодим людям. Помер у 1909, прощаючи своєму катові.

60. Блаженний Петро Григорій Фрассаті, який помер у 1925, «був молодою людиною із радістю, яка захоплювала, радістю, яка також долала великі життєві труднощі»[[23]](#footnote-22). Він сказав, що хоче віддячити Ісусові за любов, яку отримує в Причасті, відвідуванням і допомогою бідним.

61. Блаженний Марсель Калльо, молодий француз, який помер у 1945. Був ув’язнений в Австрії в концтаборі, де скріплював у вірі своїх товаришів в умовах виснажливих робіт.

62. Молода блаженна Клара Бадано, яка померла в 1990, «досвідчила, як любов може преобразити біль […]. Ключем до її спокою і радості була абсолютна довіра до Господа і прийняття хвороби як таїнственного вираження Його волі для її добра й для добра інших»[[24]](#footnote-23).

63. Нехай вони й багато інших молодих людей, які, можливо, в мовчанні й приховано глибоко жили Євангелієм, заступаються за Церкву, щоб вона була наповнена молодими людьми, радісними, хоробрими й відданими, які дадуть світові нові свідчення святості.

**ТРЕТІЙ РОЗДІЛ**

**ВИ – СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ БОГА**

64. Пригадавши Боже Слово, не можемо обмежитися лише тим, що молодь – майбутнє світу. Молодь – сьогоднішнє, вона збагачує світ своєю працею. Молода людина – вже не дитина, перебуває на такому етапі життя, коли починає приймати різні зобов’язання, разом із дорослими брати участь у розвитку родини, суспільства, Церкви. Але часи змінюються, виникає запитання: Яка сьогоднішня молодь, чим вона живе?

***Позитиви***

65. Синод визнав, що вірні Церкви не завжди приймають поставу Ісуса. Замість налаштування на уважне слухання молодих людей, «часто переважає тенденція давати готові відповіді й рецепти, не дозволяючи з’явитися новизні запитань молоді й не приймаючи їхніх викликів»[[25]](#footnote-24). З другого боку, якщо Церква залишає усталені схеми й відчиняється на відверте й уважне слухання молоді, то така емпатія її збагачує, бо «дає можливість молоді внести свій вклад у спільноту, допомагаючи їй відчинитися на нову чутливість і на нові запитання»[[26]](#footnote-25).

66. Сьогодні ми, дорослі, спокушаємося складати список падінь і поразок сучасної молоді. Дехто буде нам аплодувати, бо виглядаємо фахівцями у знаходженні негативів та загроз. Але якими будуть наслідки такої постави? Щораз більше віддалення, менша близькість, менша взаємна допомога.

67. Прозорливість тих, які вважаються отцями, пастирями чи провідниками молоді, має бути такою, щоб помітити маленький вогник, який ще палає, очеретину, яка виглядає надломленою (див. *Іс*. 42, 3), але ще не зламалася. Це здатність побачити дороги там, де інші бачать тільки мури, розпізнати можливості там, де інші бачать тільки загрози. Таким є погляд Бога Отця, здатного оцінити й плекати зерна добра, засіяні в серцях молодих людей. Серце кожної молодої людини слід вважати «святою землею», яка зберігає зерна божественного життя, перед якою ми повинні «зняти сандалі», аби змогти підійти й заглибитися в Таїну.

***Різні світи молодості***

68. Можемо попробувати описати риси сучасної молоді, але передовсім хочу нагадати одне зауваження Отців Синоду: «Сам склад Синоду показав присутність і вклад різних регіонів світу і висвітлив красу соборної Церкви. Незважаючи на зростаючу глобалізацію, Отці Синоду просили виокремити численні відмінності в контекстах і культурах, навіть в межах однієї країни. Світи молодості такі різноманітні, що в деяких країнах існує тенденція термін «молодість» вживати в множині. Окрім того, віковий діапазон, який розглядався Синодом (16-29 років), не однорідний, а складається із груп, які живуть у різних обставинах»[[27]](#footnote-26).

69. Із демографічної точки зору в деяких країнах багато молоді, в той час як в інших країнах низька народжуваність. Але «інші відмінності історичні: країни і континенти з стародавньою християнською традицією, культура яких містить пам’ять, яку не можна втратити, відрізняються від країн і континентів з іншими релігійними традиціями, в яких християн мало і часом вони там недавно. Окрім того, існують території, в яких християнські спільноти й молоді люди, які до них належать, зазнають переслідувань»[[28]](#footnote-27). Треба також відрізняти молодь, «якій глобалізація пропонує великі можливості, від молоді, яка живе на дні суспільства або в сільській місцевості й страждає від наслідків виключення й позбавлення»[[29]](#footnote-28).

70. Є багато інших відмінностей, які було би важко тут описати. І тому вважаю, що тут не має потреби представити повний аналіз ситуації молоді в сучасному світі – як вони живуть і що роблять. Але оскільки не можу нехтувати дійсністю, то коротко подам деякі зауваження, які з’явилися перед Синодом, і які я зібрав підчас Синоду.

***Різні ситуації молодих людей***

71. Молодь не є чимось, що можна абстрактно аналізувати. Насправді «молодь» не існує, існують молоді люди зі своїм конкретним життям. У сучасному мінливому світі багато молодих людей піддані стражданням і маніпуляціям.

*Молодь у світі, який у кризі*

72. Отці Синоду з болем наголосили, що «багато молодих людей живуть в умовах війни і зазнають насильства в незліченних і різних формах: викрадення, шантаж, організована злочинність, торгівля людьми, рабство, сексуальне використовування, зґвалтування тощо. Інші молоді люди, через свою віру, не можуть знайти собі місця в суспільстві й стають жертвами різних переслідувань – аж по смерть. Багато молодих людей, через відсутність альтернативи, стають злочинцями й насильниками: діти-солдати, озброєні бандитські формування, торгівля наркотиками, тероризм тощо. Таке насильство руйнує життя багатьох молодих людей. Надуживання і узалежнення, як насильство і злочини, також закінчуються для молодих людей тюрмою, а для деяких етнічних і суспільних груп – з обтяжливими наслідками»[[30]](#footnote-29).

73. Багато молодих людей піддаються ідеологізації, використовуються і експлуатуються як «гарматне м’ясо» або як «штурмові бригади» для знищення, залякування або висміювання інших. Найгірше, що багато з них стали індивідуалістами, наставленими вороже й недовірливо до всього світу, і тому легко стають здобиччю дегуманізаційних проектів і деструктивних планів політичних груп чи економічних потуг.

74. Але «в світі є багато молодих людей, які страждають від різних форм дискримінації та виключення з суспільства через релігійні, етнічні та економічні причини. Згадаймо про важку ситуацію підлітків і молодих дівчат, які вагітніють, велике число абортів, розповсюдження ВІЛ, різні форми узалежнення (наркотики, азартні ігри, порнографія тощо) і ситуацію дітей і підлітків вулиці, які не мають житла, родини й матеріальних засобів»[[31]](#footnote-30). А у випадку жінок спихання на дно суспільства подвійно болюче й важке.

75. Не можемо бути Церквою, яка не плаче, бачачи ці трагедії своїх молодих дітей. Ніколи до них не звикнемо, бо хто не вміє плакати, не може бути матір’ю. Ми хочемо плакати для того, щоб суспільство також ставало більш материнським, щоб не вбивало, а вчилося давати життя, щоб було обітницею життя. Плачемо, думаючи про молодих людей, які вже померли від злиднів і насильства, і вимагаємо від суспільства вчитися материнської солідарності. Цей біль не зникає, а супроводжує нас, бо дійсність не можна приховати. Найгірше, що можемо вчинити, – прийняти пропозиції духа світу, які полягають у знеболенні молодих людей іншими новинами, іншими задоволеннями, буденними банальностями.

76. Можливо, що «ми, в житті яких немає великих труднощів, не вміємо плакати. Деякі реалії життя можна побачити лише очима, наповненими слізьми. Прошу всіх задатися запитанням: Чи я вмію плакати? Чи я вмію плакати, коли бачу голодну дитину, наркозалежну дитину на вулиці, бездомну чи покинуту дитину, дитину, яку сексуально використовують, дитину, яку суспільство використовує як невільника? Чи, може, мій плач – це капризи того, хто хотів би мати більше?»[[32]](#footnote-31). Спробуй навчитися плакати на вид молодих людей, яким гірше від тебе. Милосердя і співчуття виражаються також через сльози. Якщо не можеш, то проси в Господа дар плакати, бачачи страждання інших. Коли зможеш плакати, тоді зможеш зробити щось іншим із глибини серця.

77. Часом біль молодих людей дуже глибокий; цей біль неможливо виразити словами; цей біль ми відчуваємо як ляпас. Ці молоді люди лише можуть сказати Богові, як важко страждають, як важко їм йти вперед, бо вже ні у що не вірять. Але в цьому розпачливому воланні ми чуємо слова Ісуса: «Блаженні засмучені, бо будуть утішені» (*Мт*. 5, 5). Є молоді люди, які змогли піти по житті вперед, бо почули цю обітницю Бога. Щоби тільки біля молодої людини, яка страждає, була християнська спільнота, через яку ці слова виражаються жестами, обіймами і конкретною допомогою.

78. Правда, що багаті допомагають, але часто за високу ціну. У багатьох бідних країнах економічна допомога деяких багатих країн чи міжнародних організацій зазвичай поєднана з прийняттям західних пропозицій щодо сексуальності, подружжя, соціального життя і справедливості. Така ідеологічна колонізація особливо шкодить молодим людям. Водночас бачимо, як деякі види реклами вчать людей постійно бути незадоволеними і розвивають культуру одноразового споживання, в якій самі молоді люди стають річчю одноразового споживання.

79. Сучасна культура показує модель особи, тісно поєднаної з образом молодої людини. Красивий – це той, хто виглядає молодо, хто використовує косметичні засоби, які усувають сліди часу. Щоби продати товар, у рекламі постійно використовують молоді тіла. Модель молодості є моделлю краси, але будьмо обережні, бо це не послання для молоді. Це знак, що дорослі хочуть украсти молодість для себе, а не що шанують, люблять і піклуються про молодь.

80. Деякі молоді люди «вважають традиційну родину тягарем і втікають від неї під натиском глобальної культури, яка часом залишає їх без орієнтирів. Натомість в інших частинах світу між молоддю і дорослими нема справжнього конфлікту між поколіннями, але існує взаємна відчуженість. Часом дорослі не намагаються або не вміють передати молоді фундаментальні цінності життя, або наслідують молодіжний стиль, розвертаючи стосунки між поколіннями в протилежну сторону. У такий спосіб стосунки між молодими й дорослими ризикують залишатися на емоційному рівні й не охоплювати виховний і культурний вимір»[[33]](#footnote-32). Скільки шкоди це завдає молодим людям, навіть якщо дехто цього не усвідомлює! Сама молодь звернула нашу увагу на те, що це сильно перешкоджає передачі віри «в деяких країнах, де немає свободи слова, і де молодим людям перешкоджають брати участь у житті Церкви»[[34]](#footnote-33).

*Прагнення, зранення і пошуки*

81. Молоді люди розуміють, що тіло й сексуальність мають важливе значення для їхнього життя й розвитку ідентичності. Але у світі, який надмірно наголошує на сексуальності, важко мати добрий зв’язок зі своїм тілом і спокійно переживати почуттєві стосунки. Через ці й інші причини сексуальна мораль часто «спричинює непорозуміння й відчуження від Церкви, яка сприймається як місце осудження й засудження». Водночас молоді люди виражають «виразне бажання дискутувати про справи, пов’язані з різницею чоловічої й жіночої ідентичності, про комплементарність жінок і чоловіків, про гомосексуалізм»[[35]](#footnote-34).

82. У наші часи «розвиток науки і біомедичної інженерії впливає на сприйняття свого тіла, спонукає приймати ідеї, що тіло можна змінювати без обмежень. Можливість модифікувати ДНК, можливість вщеплювати в організм штучні елементи (*cyborg*), розвиток нейронауки – це великі ресурси, які також породжують антропологічні й етичні питання»[[36]](#footnote-35). Через них ми можемо забути, що життя – це дар, що ми обмежені створіння, які легко можуть використовуватися тими, які мають технологічну владу»[[37]](#footnote-36). «Також у деяких молодіжних середовищах поширюється захоплення ризиковими ситуаціями як способом перевірити себе самого, шукати сильних емоцій і привертати до себе увагу. […] Ця дійсність, на яку наражаються нові покоління, є перешкодою для спокійного дозрівання»[[38]](#footnote-37).

83. Молоді люди несуть у собі також рани, втрати і глибоко закарбовані сумні спомини. Часто «це минулі поразки, нездійснені прагнення, досвід дискримінації та несправедливості, брак любові й акцептації». Окрім того «є ще моральні рани, тягар власних помилок, почуття провини за вчинені помилки»[[39]](#footnote-38). Ісус з’являється у страждання молодих людей, аби запропонувати їм свою дружбу, полегшення, допомогу зцілення, а Церква прагне бути Його знаряддям на цій дорозі внутрішнього відновлення і спокою серця.

84. У деяких молодих людей бачимо прагнення Бога, навіть якщо Він не відповідає усім атрибутам Об’явлення. В інших можемо помітити мрії про братерство, і це вже не мало. Багато молодих людей насправді прагнуть розвивати свої здібності, щоб дати щось світові. У декого бачимо особливу творчу чутливість або пошуки гармонії з природою. Інші мають велику потребу спілкування. Багато молодих людей дуже бажають змінити своє життя. Це автентичні точки відліку, внутрішнє налаштування, яке очікує пробудження через слово, світло й заохочення.

85. Синод в особливий спосіб займався трьома дуже важливими темами, письмові висновки яких я хочу зібрати, хоча ми повинні продовжувати займатися цими темами й розвивати нашу здатність відповідати адекватніше й ефективніше.

*Цифрове середовище*

86. «Цифрове середовище є рисою сучасного світу. Велика частина людства занурена в нього постійно й щоденно. Йдеться не тільки про «використання» засобів комунікації, але й про життя в цифровій культурі, яка сильно впливає на поняття часу й простору, на сприйняття себе самого, інших і світу, на спосіб спілкування, навчання, отримання інформації, входження в стосунки з іншими людьми. Підхід до дійсності, яка віддає перевагу образу перед слуханням і читанням, впливає на спосіб навчання й на розвиток критичного мислення»[[40]](#footnote-39).

87. Інтернет і соціальні мережі створили новий спосіб спілкування і нав’язування контактів та «стали місцем, в якому молоді люди проводять багато часу і легко зустрічаються, хоча не всі мають до нього однаковий доступ, особливо в деяких регіонах світу. У будь-якому разі, вони дають надзвичайну можливість для діалогу, зустрічей і обміну думками між людьми, як і доступ до інформації та знань. Окрім того, цифрове середовище є критерієм участі в суспільно-політичній та громадській діяльності, і може полегшити поширення незалежної інформації, що дає можливість ефективно захищати найменш захищених людей через розголошення випадків порушення їхніх прав. У багатьох країнах Інтернет і соціальні мережі стали невід’ємною платформою, на якій можна зустріти молодих людей і залучати їх до діяльності та ініціативності – також і душпастирської»[[41]](#footnote-40).

88. Але, щоб зрозуміти цей феномен цілісно, слід визнати, що він, як і вся дійсність людини, позначений обмеженнями і недоліками. Не можна плутати спілкування з самим лише віртуальним контактом. Насправді «цифрове середовище – це також простір самотності, маніпуляцій, експлуатації та насильства – аж до крайніх випадків *dark web*. Цифрові засоби комунікації можуть наражати на ризик узалежнення, ізоляції й поступової втрати контакту з конкретною дійсністю, перешкоджаючи розвиткові автентичних міжособових стосунків. За посередництвом соціальних мереж поширюються нові форми насильства, до прикладу, кібернасильство; через Інтернет також поширюється порнографія, сексуальне використання і азартні ігри»[[42]](#footnote-41).

89. Потрібно пам’ятати, що «в цифрове середовище залучені великі економічні інтереси, здатні користуватися як непомітними, так і інвазивними способами контролювання, створюючи механізми маніпулювання свідомістю і демократичними процесами. Багато майданчиків часто заохочують до зустрічі осіб із подібними поглядами, перешкоджаючи конфронтації відмінних поглядів. Такі зачинені середовища сприяють поширенню фальшивої інформації, розпалюючи упередження і ненависть. Поширення *fake news* – це вираз культури, яка втратила почуття правди і підтасовує факти під партикулярні інтереси. Репутація осіб підлягає загрозі через спрощене судочинство *online*. Це явище стосується також Церкви та її пастирів»[[43]](#footnote-42).

90. У документі, який перед синодом приготували 300 молодих людей, говориться, що «стосунки *online* можуть бути нелюдськими. Цифровий простір чинить нас сліпими до вразливості іншого й перешкоджає особистій рефлексії. Проблеми, такі як порнографія, руйнують у молодої люди сприйняття людської сексуальності. Технології у такому використанні створюють ілюзорну паралельну дійсність, яка ігнорує людську гідність»[[44]](#footnote-43). Занурення у віртуальний світ сприяє своєрідній «цифровій міграції», тобто відчуженню від родини, від культурних і релігійних цінностей, що, в свою чергу, вводить багатьох людей у світ самотності й створення нової ідентичності своєї особи – аж до втрати свого коріння, хоча фізично вони залишаються на тому самому місці. Нове й повніше життя молоді, яке спонукає шукати самоствердження своєї особовості, сьогодні зустрічається з новими викликами: інтеракцією між реальним і віртуальним світом, у який вони входять самі як на велетенський незнаний континент. Сучасна молодь – це піонери, які перші роблять синтез того, що особисте, з тим, що притаманне конкретній культурі, і з тим, що універсальне. Але це вимагає переходу від віртуальних стосунків до доброго й здорового спілкування.

*Мігранти як парадигма наших часів*

91. І як не згадати про велику кількість молодих людей, підданих міграції? Міграція – «не перехідний процес, а структурне явище. Міграції можуть відбуватися як у межах однієї країни, так і між різними країнами. Церква турбується в особливий спосіб тими, які втікають від війни, насильства, політичних чи релігійних переслідувань, природних катаклізмів, включаючи зміни клімату, і від крайньої бідності; серед них багато молодих людей. Узагальнюючи – вони шукають кращих можливостей для себе і своїх родин. Мріють про краще майбутнє й хочуть створити умови для його здійснення»[[45]](#footnote-44). Мігранти «нагадують нам про первісний аспект віри – бути «чужинцями на землі й захожими» (*Євр*. 11, 13)»[[46]](#footnote-45).

92. Інші мігранти «приваблені західною культурою, але часто їхні очікування нереалістичні й наражають їх на великі розчарування. Торговці людьми, позбавлені моралі й часто пов’язані з наркокартелями й картелями, які займаються контрабандою зброї, використовують слабку ситуацію мігрантів, які на своєму шляху дуже часто зазнають насильства, работоргівлі, психічного й фізичного насильства та страждань, які неможливо описати. Слід зауважити особливу беззахисність неповнолітніх мігрантів, яких ніхто не супроводжує, і ситуацію тих, які змушені багато років перебувати в таборах для біженців або в транзитних країнах, і не мають можливості продовжувати навчання й використовувати свої таланти. У країнах, які приймають мігрантів, міграція викликає паніку й страх, які часто розпалюються й використовуються в політичних цілях. У такий спосіб поширюється ксенофобська ментальність замкнутості й зосередження на собі, на що потрібно рішуче реагувати»[[47]](#footnote-46).

93. «Молоді мігранти віддаляються від середовища, з якого походять, і часто відчужуються від нього у культурному й релігійному аспектах. Ослаблюються також і спільноти, з яких вони походять, бо втрачають найбільш енергійних та ініціативних членів, і родини – особливо у випадках, коли один або обидва батьки мігрують, залишаючи своїх дітей. Церква відіграє важливу роль орієнтира для молоді з розбитих родин. Але історії мігрантів – це також історії зустрічей між людьми й між культурами; для спільнот і суспільств це можливість збагачення й інтегрального людського розвитку для всіх. З цієї точки зору ініціативи з боку Церкви щодо прийняття мігрантів грають важливу роль і можуть оживити спільноти, здатні реалізувати ці ініціативи»[[48]](#footnote-47).

94. «Стосовно теми мігрантів, то завдяки різноманітному походженню Отців синоду Синод був зустріччю багатьох точок зору, особливо з країн, які мігранти покидають, і країн, до яких прибувають. Окрім того, звучав тривожний голос Церков, члени яких змушені втікати від війни та переслідувань, і які бачать у таких вимушених міграціях небезпеку для свого життя. Сам факт, що Церква охопила ці різноманітні точки зору, ставить перед нею вимоги бути в суспільстві пророчим голосом стосовно теми міграції»[[49]](#footnote-48). В особливий спосіб прошу молодих людей не піддаватися впливу тих, які настроюють їх проти молодих мігрантів, які прибувають у їхні країни, представляючи їх як небезпеку і як таких, які не мали би гідності, притаманної кожній людській істоті.

*Припинити будь-яке насильство*

95. Останнім часом нас рішуче попросили почути волання жертв різних видів насильства, вчиненого деякими єпископами, священиками, ченцями і мирянами. Ці гріхи породжують в жертвах «страждання, які можуть тривати впродовж усього життя і які неможливо зцілити жодними покаяннями. Це явище поширюється у суспільстві, також отруює Церкву й сильно перешкоджає їй виконувати свою місію»[[50]](#footnote-49).

96. Правда, що «біда сексуальних надуживань над неповнолітніми, на жаль, є явищем, яке історично поширене в усіх культурах і суспільствах», особливо в родинах і різних закладах, і масштаби якого проявилися «завдяки зміні чуйності суспільної думки». Але «масштаби цієї біди, які підтверджують її загрозу для наших суспільств, не зменшують її потворність у Церкві» і «в виправданому людському гніві Церква бачить відображення гніву зрадженого й убичованого Бога»[[51]](#footnote-50).

97. «Синод рішуче підтвердив зобов’язання прийняти суворі запобіжні заходи для уникнення цих злочинів, почавши від відбору й формації тих, яким довірять відповідальні й виховні завдання»[[52]](#footnote-51). Водночас не можна нехтувати рішенням застосовувати «потрібні процедури й санкції»[[53]](#footnote-52). І все це робити з благодаттю Христа. Назад повернення немає.

98. «Є різні види надуживання: владою, грошима, сумлінням, сексуальні надуживання. Очевидною є потреба викорінити форми влади, які уможливлюють ці надуживання, і протидіяти браку відповідальності й прозорості, який супроводжував багато справ. Бажання влади, брак діалогу й прозорості, подвійне життя, духовна пустка і психічна слабкість – це ґрунт, на якому процвітає аморальність»[[54]](#footnote-53). Клерикалізм – постійна спокуса священиків, які інтерпретують «отриману послугу як владу, якою слід користуватися, а не як безкорисливе і великодушне служіння, яке слід пропонувати; і це веде нас до переконання, що належимо до групи, яка має всі відповіді й не потребує нікого слухати і вчитися»[[55]](#footnote-54). Без сумніву, дух клерикалізму наражає священиків втратити пошану до священної й невід’ємної цінності кожної людини й її свободи.

99. Разом із синодальними Отцями хочу з любов’ю й визнанням виразити свою «вдячність тим, які сміливо повідомили про зазнану кривду; це допоможе Церкві зрозуміти те, що сталося, і потреба рішуче діяти»[[56]](#footnote-55). Але також заслуговує на особливе визнання «щире заангажування незліченного числа мирян, священиків, богопосвячених осіб і єпископів, які щодня чесно й віддано служать молоді. Їхня праця – це великий ліс, який тихо виростає. Також багато молодих людей, присутніх на Синоді, виразили вдячність тим, які їх супроводжували, й наголосили на великій потребі авторитетів»[[57]](#footnote-56).

100. Дякувати Богові, що священиків, які вчинили ці страшні злочини, дуже мало, більшість священиків виконує свою послугу вірно й великодушно. Прошу молодих людей звернути увагу на цю більшість. У кожному разі, коли побачите священика, який сходить із дороги, бо втратив радість свого служіння і вже шукає емоційного задоволення і йде мильним шляхом, наберіться відваги нагадати йому про його обов’язки перед Богом і перед людьми, проголошуйте йому Євангеліє і заохочуйте його повернутися на правильний шлях. У такий спосіб дуже допомагатимете в фундаментальній справі: запобіганню повторення цих жахливих речей. Ці темні плями на тілі Церкви становлять також виклик для молодих людей, які люблять Ісуса Христа й Його Церкву, і можуть багато допомогти в лікуванні цих ран, якщо заангажують свою здатність відновлювати, протестувати, вимагати послідовності й свідчення, аби знову мріяти й творити.

101. Це не єдиний гріх членів Церкви, історія якої має багато темних плям. Усі бачать наші гріхи; вони безжалісно відображаються на зморшках тисячолітнього обличчя нашої Матері й Учительки. Бо вона подорожує вже дві тисячі років, розділяючи «радості й надії, смуток і тривогу людей»[[58]](#footnote-57). І подорожує такою, якою є – без пластичних операцій. Церква не боїться показувати гріхи своїх членів, які часом дехто з них пробує приховати від яскравого світла Слова Євангелія, яке омиває і очищає. Вона також щодня з соромом повторює: «Помилуй м'я, Боже, з милости твоєї […] гріх мій завжди передо мною» (*Пс.* 51, 3.5). Але пам’ятаймо, що Матір в біді не кидають, а залишаються з нею, щоб вона завжди змогла видобути з себе силу й здатність почати все знову.

102. У цій драмі, яка справедливо ранить нашу душу, «Наш Господь Ісус, який ніколи не залишає Церкву, дає їй силу й засоби для нової мандрівки»[[59]](#footnote-58). Отож, цей темний період «при цінній допомозі молодих людей може справді стати нагодою для історичної реформи»[[60]](#footnote-59), аби відчинитися на нову П’ятидесятницю й розпочати етап очищення і змін, який відновить молодість Церкви. Але молоді люди можуть допомогти ще більше, якщо у серці відчувають себе частиною «святого й терпеливого вірного Божого Люду, який підтримує й оживляє Святий Дух», бо «саме цей святий Божий Люд звільнить нас від чуми клерикалізму, яка є життєдайним середовищем для всього цього паскудства»[[61]](#footnote-60).

***Вихід є***

103. У цьому розділі я затримався над ситуацією молоді в сучасному світі. В наступних розділах розглянемо інші аспекти. Як я говорив раніше – не претендую подати вичерпний аналіз. Заохочую спільноти шанобливо й серйозно вивчати ситуації своїх молодих людей, аби розпізнати найвідповідніші шляхи пастирської праці. Але не хочу закінчити цей розділ, не сказавши декілька слів кожному з вас.

104. Нагадую тобі про добру новину, подаровану нам на світанні дня Воскресіння: що з усіх темних і болючих ситуацій, згаданих вище, є вихід. До прикладу, це правда, що цифровий світ може наразити тебе замкнутися в собі, ізолюватися й піддатися порожнім задоволенням. Але пам’ятай, що є молоді люди, які навіть у таких царинах творчі й часом геніальні. Таким був молодий блаженний Карлос Акутіс.

105. Він добре знав, що ці засоби комунікації, реклами й соціальних мереж можуть використовуватися для того, щоб учинити нас млявими, залежними від споживацтва й нових товарів, учуленими на пункті вільного часу й зачиненими в негативізмі. Але він зумів використовувати нові засоби комунікації для передачі Євангелія, для переказування цінностей і краси.

106. Він не потрапив у пастку. Бачив, що багато молодих людей, які здавалися іншими, в дійсності ставали такими, як і всі, ганяючись за тим, що їм пропонували сильні цього світу через механізми споживацтва і одурманення. У такий спосіб не розвивають дари, дані їм Господом, не пропонують світові свої особисті й унікальні спосібності, які Бог прищепив кожному з них. І Карлос говорив, що «всі народжуються оригінальними, але багато вмирають фотокопіями». Не допусти, щоб це сталося з тобою.

107. Не дозволь їм вкрасти в тебе надію і радість, не дозволь їм одурманити тебе й використовувати як знаряддя у своїх інтересах. Наберися відваги бути кимось більшим, бо твоє життя важливіше від якихось речей. Яка тобі користь від того, що щось будеш мати або вдавати з себе когось. Ти можеш стати тим, ким Бог, твій Творець, задумав тебе, якщо визнаєш, що ти покликаний до чогось більшого. Молися до Святого Духа й довірливо прямуй до великої мети – святості. У такий спосіб не будеш фотокопією. Будеш самим собою у всій повноті.

108. І тому потрібно прийняти фундаментальний принцип: молодість – це не тільки біганина за проминаючим задоволенням і поверхневими успіхами. Для того, щоб молодість осягнула свою мету на життєвому шляху, повинна бути періодом щедрого дарування, щирої жертовності, важких посвячень, які чинять нас плідними. Як сказав великий поет:

*«Якщо для того, щоб отримати те, що я отримав,*

*я спершу повинен був втратити те, що втратив,*

*якщо щоби досягнути те, що я досягнув,*

*я повинен був пережити те, що пережив.*

*Якщо щоби тепер закохатися,*

*я повинен був бути зраненим,*

*то вважаю, що я вистраждав те, що повинен був вистраждати,*

*що оплакав те, що повинен був оплакати.*

*Бо після всього того я ствердив,*

*що не можна радіти тим, чим я радів,*

*якщо раніше цього не вистраждаємо.*

*Бо після цього всього я зрозумів,*

*що те, що розквітає на дереві,*

*живе тим, що поховане під ним»*[[62]](#footnote-61).

109. Якщо ти молодий роками, але почуваєшся слабким, втомленим і розчарованим, то проси Ісуса, щоб відновив тебе. З Ним не втратиш надію. Проси Ісуса, щоб відновив тебе, також тоді, коли ти занурений у вади, злі схильності, егоїзм або хворобливу комфортність. Наповнений життям Ісус хоче допомогти тобі, щоб твоя молодість мала значення. У такий спосіб не позбавиш світ того, що тільки ти можеш йому дати, будучи винятковим і неповторним.

110. Але також хочу нагадати тобі, що «коли ми відчужені від інших, то дуже важко боротися зі своєю пожадливістю, з пастками й спокусами диявола й егоїстичного світу. Нас так бомбардують, що якщо ми занадто ізольовані, то піддаємося цьому і легко втрачаємо почуття реальності й внутрішньої ясності, і падаємо»[[63]](#footnote-62). В особливий спосіб це стосується молодих людей, бо коли ви разом, то маєте подивугідну силу. Бо в спільноті ви здатні до великої жертовності ради інших і ради спільноти. А ізольованість вас ослабляє та наражає на найгірші нещастя наших часів.

**ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ**

**ВЕЛИКЕ ПОСЛАННЯ ДО МОЛОДІ**

111. Я хочу проголосити всім молодим людям, незалежно від різних обставин, найважливішу річ, першу, про яку ніколи не можна мовчати. Вона містить три великі правди, які ми всі повинні чути завжди і постійно.

***Бог, який є любов’ю***

112. Передовсім хочу сказати кожному першу правду: «Бог любить тебе». Навіть якщо ти вже це чув, хочу тобі знову нагадати: Бог любить тебе. Ніколи в це не сумнівається, незалежно від того, що трапляється у твоєму житті. Бог безмежно любить тебе у будь-яких обставинах.

113. Можливо, що твій досвід батьківства не найкращий, твій земний батько міг бути далеко або взагалі відсутнім, або навпаки – владним і суворим. Або просто не був батьком, якого ти потребував. Не знаю. Але можу тобі сказати з усією впевненістю, що ти можеш безпечно кинутися в обійми свого небесного Отця, Бога, який дав тобі життя і дає його щомиті. Він міцно тебе підтримуватиме, й водночас відчуватимеш, що Він повністю шанує твою свободу.

114. У Божому Слові знаходимо багато висловів про Його любов. Бог ніби шукає різних способів вираження любові й дивиться, які з цих слів можуть торкнути твоє серце. До прикладу, часом Бог представляє себе як люблячого батька, який бавиться зі своїми дітьми: *Я притягав їх людяними мотузками, - поворозами любови. Я був для них, неначе тії, які здіймають ярмо в них із шиї. Я нахилявсь над ними й давав їм їсти* (*Ос*. 11, 4).

Часом представляє себе як люблячу маму, яка щиро любить своїх дітей сердечною любов’ю, яка не може забути й покинути: *Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду* (*Іс*. 49, 15).

Представляє себе навіть як закоханого, який робить на долонях татуювання коханої особи, щоби завжди бачити її обличчя: *Глянь! Я записав тебе в себе на долонях* (*Іс*. 49, 16).

Іншим разом наголошує на силі й рішучості своєї любові, яку неможливо подолати: *Гори зрушаться й горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відступить, мій союз миру не похитнеться* (*Іс*. 54, 10.

Або говорить нам, що очікує нас споконвіку, бо ми не з’явилися у цьому світі випадково, а ще до свого існування були в планах Його любові: *Я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку* (*Єр*. 31, 3).

Або дає нам відчути, що бачить нашу красу, яку ніхто інший не може побачити: *Тому, що дорогий ти в мене й цінний і я тебе люблю* (*Іс*. 43, 4).

Або відкриває нам, що Його любов не сумна, а є чистою радістю, яка відновлюється, якщо дозволяємо Йому нас любити: *Господь, твій Бог, посеред тебе, могутній, що врятує. Він буде вельми радуватися тобою, він відновить тебе любов'ю своєю* (*Соф*. 3, 17).

115. Для Бога ти справді цінний, значущий, важливий, бо ти – діло Його рук. І тому Він приділяє тобі увагу й пам’ятає про тебе з любов’ю. Ти повинен довіряти «Божій пам’яті, яка не є «харддиском», який записує і зберігає всі дані про нас; Його пам’ять – ніжне й співтерпляче серце, яке радіє, коли повністю стирає з нас будь-які сліди зла»[[64]](#footnote-63). Бог не хоче рахувати твої падіння, а завжди допоможе тобі чогось навчитися із цих падінь. Бо любить тебе. Спробуй на якусь хвилину зануритися у тишу й дозволити Йому любити тебе. Спробуй зупинити всі внутрішні голоси та крики й на мить відчути себе в обіймах Його любові.

116. Це любов, «яка не давить, не виключає, не змушує мовчати, не принижує і не зневолює. Це любов Господа – постійна, стримана й шаноблива, вільна і визволяюча, яка зцілює і піднімає. Це любов Господа, яка знає більше про здобутки, ніж про втрати, більше про примирення, ніж про заборони, більше про давання нових шансів, ніж про осудження, більше про майбутнє, ніж про минуле»[[65]](#footnote-64).

117. Коли Бог в тебе щось просить або коли просто ставить тебе перед життєвими викликами, то надіється, що зробиш для Нього місце, щоб Він міг вести тебе вперед, мотивувати, розвивати. Якщо висловиш свої сумніви, то це Його не стурбує, Його турбує, якщо не розмовляєш із Ним, не відкриваєшся щиро на діалог із Ним. Біблія говорить, що Яків боровся з Богом (див. *Бут*. 32, 25-31), і це не віддалило його від Господнього шляху. Насправді сам Бог нас заохочує: «Ходіть же й розсудимось» (*Іс*. 1, 18). Його любов така дійсна, така справжня, така конкретна, що пропонує нам зв’язок, наповнений щирим і плідним діалогом. І насамкінець, шукай обійми свого небесного Отця в люблячих обличчях його хоробрих свідків на землі!

***Христос спасає тебе***

118. Друга правда: Христос з любові віддав себе самого повністю ради твого спасіння. Його розпростерті на Хресті руки – найцінніший знак товариша, здатного любити до кінця:

*«Полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця»* (*Йо*. 13, 1).

Святий Павло сказав, що живе з довірою до любові, яка повністю себе віддала:

«Живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене й видав себе за мене» (*Гал*. 2, 20).

119. Цей Христос, який на Хресті визволив нас від наших гріхів, з цією самою силою повного самопосвячення продовжує ще й тепер нас визволяти й відкупляти. Поглянь на Його Хрест, притулися до Нього, дозволь Йому спасти тебе, бо «тих, які дозволяють Йому спасати себе, Він визволяє від гріха, смутку, внутрішньої пустки, самотності»[[66]](#footnote-65). А коли грішиш і віддаляєшся, то Він знову піднімає тебе силою свого Хреста. Завжди пам’ятай, що «Він прощає сімдесят раз по сім. Знову і знову бере нас на свої плечі. Ніхто не може відібрати в нас гідність, яку нам дає ця безмежна і непохитна любов. Він з ніжністю, яка ніколи не розчаровує і завжди повертає радість»[[67]](#footnote-66).

120. Ми «врятовані Ісусом, бо Він нас любить і не може чинити інакше. Ми можемо робити Йому тисячі прикростей, але Він нас любить і спасає. Бо спасти можна лише те, що люблене. Бо перемінити можна лише те, що прийняте. Любов Господа більша від усіх наших протиріч, слабкостей і малодушності. Але саме через наші протиріччя, слабкості та малодушність Бог хоче написати цю історію любові. Він прийняв блудного сина і Петра після його зречення, Він завжди нас приймає, незважаючи на наші падіння, допомагаючи нам піднятися й стати на ноги. Бо справжнє падіння – зверніть на це увагу – *справжнє падіння, яке може зруйнувати наше життя, – це залишатися на землі й не прийняти Його допомогу*»[[68]](#footnote-67).

121. Боже прощення і спасіння ми не можемо купити чи здобути своїми вчинками й зусиллями. Бог нас прощає й спасає безкорисливо. Його жертва на Хресті така велика, що ми не можемо й не мусимо за неї платити, лише повинні прийняти її з безмежною вдячністю й радістю, що Він любить нас так, що ми цього не можемо навіть уявити: «Бо він перший полюбив нас» (*1 Йо*. 4, 19).

122. Молоді люди, яких любить Господь, які ж ви цінні, якщо Христос відкупив вас своєю дорогоцінною кров’ю! Дорогі молоді люди, ви «безцінні! Ви – не товар на продаж! Прошу вас, не продавайте себе, не дайте себе обдурити, не дайте себе поневолити колонізаційним ідеологіям, які втискають у наші голови ідеї, які, врешті-решт, чинять нас невільниками, узалежненими, невдахами у житті. Ви безцінні, ви повинні завжди повторювати: я – не товар на продаж, я безцінний. Я вільний, я вільний! Полюбіть свободу, яку вам пропонує Ісус»[[69]](#footnote-68).

123. Глянь на розпростерті руки розіп’ятого Христа, дозволь Йому постійно спасати тебе. І коли йдеш сповідатися, то твердо вір у Його милосердя, яке звільняє тебе з провини. Споглядай Його кров, пролиту з великою любов’ю, і дозволь їй очистити тебе. У такий спосіб зможеш знову відновитися.

***Він живий!***

124. Але є ще й третя правда, невіддільна від попередньої: Він живий! Про це потрібно постійно нагадувати, бо ризикуємо сприймати Ісуса Христа лише як добрий приклад із минулого, як спомин, як когось, хто спас нас дві тисячі років тому. І це би не принесло жодної користі, бо ми би залишилися такими, як і були, це би нас не визволило. Той, хто наповнює нас своєю благодаттю, визволяє, перемінює, зцілює й потішає, живий. Це воскреслий Христос, наповнений надприродним життям, одягнутий у безконечне світло. І тому святий Павло сказав: «А як Христос не воскрес, то марна віра ваша» (*1 Кор*. 15, 17).

125. Якщо Він живий, то може перебувати в твоєму житті постійно, наповнюючи його світлом. У такий спосіб ніколи вже не будеш самотнім і опущеним. Навіть якщо всі тебе покинуть, то Він залишиться – як обіцяв: «Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (*Мт*. 28, 20). Він наповнює усе своєю невидимою присутністю, і куди би ти не пішов – очікуватиме тебе там. Бо Він не лише приходив колись, але приходить тепер і буде приходити щодня, аби запросити тебе йти до нових горизонтів.

126. Споглядай щасливого Ісуса, переповненого радістю. Радій зі своїм Товаришем-переможцем. Убили святого, справедливого, невинного, але Він переміг. Останнє слово не за злом. Також і в твоєму житті останнє слово не за злом, бо твій Товариш, який тебе любить, хоче перемогти в тобі. Твій Спаситель живий.

127. Якщо Він живий, то це доказ того, що добро може знайти дорогу в нашому житті і що наші зусилля мають якесь значення. Отож ми можемо перестати жалітися й подивитися в майбутнє, бо з Ним це завжди можливо. І ми впевнені у цьому. Ісус вічно живий. Тримаючись Його, виживемо й подолаємо всі форми смерті й насильства, які приховуються на нашій дорозі.

128. Будь-яке інше рішення буде слабким і тимчасовим. Можливо, що якийсь час приноситиме користь, але потім знову станемо беззахисними, покинутими, підданими життєвим негараздам. Натомість, разом із Ним серце закоріниться у глибокому захисті, який подолає все. Святий Павло говорить, що прагне з’єднатися з Христом, щоби «спізнати його й силу його воскресіння» (*Фил*. 3, 10). Ця сила також постійно об’являтиметься і в твоєму житті, бо Він прийшов, щоб дати тобі життя, «щоб достоту мали» (*Йо*. 10, 10).

129. Якщо твоє серце зможе оцінити красу цього послання і захочеш зустрітися з Господом, прийняти Його любов і спасіння; якщо захочеш подружитися із живим Христом і почнеш розмовляти з Ним про конкретні справи свого життя, то це буде великий досвід, фундаментальний досвід, який підтримуватиме твоє християнське життя. Цей досвід ти зможеш також передати іншим молодим людям. Бо «християнська віра розпочинається не з етичного вибору чи великої ідеї, а з зустрічі з подією, з Особою, яка відкриває новий горизонт, і разом із ним – вирішальний напрямок»[[70]](#footnote-69).

***Дух дає життя***

130. У цих трьох правдах – Бог любить тебе, Христос – твій Спаситель, Він живий – з’являються Бог Отець і Ісус. Де є Отець і Ісус Христос, там також є і Святий Дух. Це Він стоїть позаду, це Він приготовляє і відчиняє серця на прийняття цього послання, це Він оживляє цей досвід спасіння, це Він допоможе тобі зростати в цій радості, якщо дозволиш Йому діяти. Святий Дух наповнює серце воскреслого Христа і стає джерелом твого життя. І якщо ти приймеш Святого Духа, то Він допоможе тобі глибше входити в серце Христа, щоби ти постійно зростав у Його любові, наповнювався Його світлом і силою.

131. Щодня молися до Святого Духа за постійне відновлення в тобі досвіду великого послання. Чому ні? Ти нічого не втратиш, а Він може змінити твоє життя, може освітити тебе і направити у краще русло. Він тебе не калічить і нічого в тебе не відбирає, а тільки допомагає тобі у найвідповідніший спосіб знайти те, чого потребуєш. Потребуєш любові? Не знайдеш її в аморальній поведінці, використовуючи інших, намагаючись заволодіти ними чи панувати над ними. Знайдеш її у спосіб, який насправді дасть тобі щастя. Шукаєш інтенсивних переживань? Не зазнаєш їх, накопичуючи предмети, витрачаючи гроші, розпачливо ганяючись за справами цього світу. Якщо піддашся дії Святого Духа, то знайдеш їх у спосіб насправді красивий, який тебе задовольнить.

132. Шукаєш пристрасті? Гарний вірш говорить: Закохайся (або дозволь закохатися), бо «ніщо не може бути важливішим від зустрічі з Богом. Тобто, закохатися в Ньому остаточно й повністю. Те, що ти любиш, захоплює твою уяву і позначається на всьому, що робиш. І саме це є вирішальним у тому, що тебе вранці піднімає з ліжка, як виглядають твої вечори і вікенди, що ти читаєш, з ким ти знайомий, що ламає твоє серце і що наповнює його радістю і вдячністю. Закохайся! Люби! Все зміниться»[[71]](#footnote-70). Любов Бога, яка охоплює пристрастю все життя, можлива завдяки Святому Духові, бо «любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний» (*Рим*. 5, 5).

133. Він є джерелом найкращої молодості. Бо той, хто покладає надію в Господові, «немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння; як прийде спека, воно не боїться, і листя його зеленіє» (*Єр*. 17, 8). У той час, коли «молодь утомлюється, знемагає» (*Іс*. 40, 30), ті, які покладають надію в Господові, «відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть уперед, не знемагають» (*Іс*. 40, 31).

**П’ЯТИЙ РОЗДІЛ**

**ШЛЯХИ МОЛОДОСТІ**

134. Як проходить наша молодість, якщо вона освічена і перемінена великим проголошенням Євангелія? Важливо задатися цим запитанням, бо молодість – це не заслуга, а Божий дар: «Молодість – це благодать і багатство»[[72]](#footnote-71). Це дар, який можемо марно розтринькати або з вдячністю прийняти і жити ним у повноті.

135. Бог створив молодість і діє в кожній молодій людині. Молодість – благословенний час для молодої людини і благословення для Церкви і світу. Це – радість, пісня надії й блаженства. Цінити молодість означає дивитися на цей період життя як на цінний момент, а не як на перехідний період, під час якого молоді люди відчувають, що їх підштовхують до дорослого віку.

***Час мрій і вибору***

136. В епоху Ісуса вихід із дитинства був найбільш бажаним моментом життя, який дуже цінили й святкували. І тому, коли Ісус воскресив «дівча» (*Мк*. 5, 39), зробив наступний крок – спонукав її стати «дівчиною» (*Мк*. 5, 41). Словами «Дівчино, встань!» (*таліта кум*) водночас зробив її більш відповідальною за своє життя, відчиняючи їй двері до молодості.

137. «Молодість – фаза розвитку особовості – характеризується мріями, які формуються, зв’язками, які набирають стійкості та рівноваги, спробами, експериментами та рішеннями, які поступово проектують життя. У цей період життя молодь покликана проектувати своє майбутнє, не відрізаючи свого коріння, ставати незалежними, але не в самотності»[[73]](#footnote-72).

138. Божа любов і наш зв’язок із живим Христом не позбавляють нас мрій, не вимагають звузити наші горизонти. Навпаки, ця любов нас мотивує, стимулює, спрямовує до кращого й красивішого життя. Слово «неспокій» підсумовує численні пошуки молодих сердець. Святий Павло VI сказав, що «саме в незадоволенні, яке вас мучить […] присутнє світло»[[74]](#footnote-73). Незаспокоєний неспокій разом із здивуванням щодо новизни, яка з’являється на горизонті, народжує відвагу, яка вас спонукає взяти своє життя в свої руки і стати відповідальними за свою місію. Цей здоровий неспокій, який з’являється саме в молодості, є характерною рисою кожного серця, яке залишається молодим, щедрим і відкритим. Справжній внутрішній мир співіснує з цим глибоким незадоволенням. Святий Августин сказав: «Господи, Ти створив нас для себе, і не спокійне наше серце, поки не спочине в Тобі»[[75]](#footnote-74).

139. Не так давно мій товариш запитав мене, що я думаю про молодь. Я відповів, що «бачу хлопця або дівчину, які шукають свою дорогу, які хочуть майже літати над землею, які дивляться на світ і споглядають горизонт очима, в яких світиться надія, які наповнені як планами на майбутнє, так і ілюзіями. Молода людина ходить на двох ногах так, як і доросла, але, на відміну від дорослих людей, які стоять рівно, в неї одна нога висунута вперед, завжди готова рушити. Вона завжди спрямована вперед. Говорити про молодь – це говорити про обітниці й про радість. Молодь має багато сили, здатна дивитися з великою надією. Молода людина – це обітниця життя, яка має в собі певний рівень завзятості; має достатньо безумства, щоб обманювати себе, і достатньо спосібностей, щоб зцілити себе від цих ілюзій»[[76]](#footnote-75).

140. Можливо, що деякі молоді люди відкидають цей період життя, бо хотіли би залишатися дітьми або хочуть «продовжити на невизначений час період дозрівання і відкладання рішень; страх перед неуникненним породжує якийсь вид паралічу в прийнятті рішень. Але молодість не може залишатися у невизначеному стані: це час рішень, і саме в цьому полягає її привабливість і найбільше завдання. Молоді люди приймають рішення у професійній, суспільній та політичній сферах, також і інші, більш важливі рішення, які суттєво формують їхнє життя»[[77]](#footnote-76). Вони також приймають рішення щодо любові, вибору партнера й можливості мати перших дітей. Ми повернемося до цих тем в останніх розділах, присвячених індивідуальному покликанню і розпізнаванню покликання.

141. Але мріям, які надихають рішення, завжди «протистоїть спокуса нарікати й відмовлятися. Залишімо її тим, які наслідують «богиню нарікання» […]. Але це фальшива богиня, яка зводить тебе на манівці. Коли все видається нерухомим і в стагнації, коли нас непокоять особисті проблеми, а суспільні проблеми залишаються без властивих відповідей, то не можна здаватися. Ісус є дорогою, запроси Його в свій човен і веслуй на глибину моря разом із Ним. Він Господь! Він змінює перспективу життя. Віра в Ісуса веде до надії, яка йде далі, до впевненості, базованої не лише на власних якостях і здатностях, а на Божому Слові, на запрошенні від Нього. Не робіть надмірних людських розрахунків і не турбуйтеся перевіркою, чи довколишня дійсність співпадає з вашими забезпеченнями. Випливіть на глибину, вийдіть із власних обмежень»[[78]](#footnote-77).

142. Дорогою мрій потрібно йти наполегливо. І тому потрібно бути уважним до спокуси, яка зазвичай створює нам проблеми, – до неспокою. Він може стати великим ворогом, якщо спонукає нас опустити руки, коли відкриваємо, що результат не приходить відразу. Найкращі мрії здобуваються надією, терпеливістю, працею, відмовою від поспіху. Водночас не можна затримуватися через невпевненість, страх ризику чи помилок. Треба боятися жити пасивно – як живі трупи, істоти, які не живуть, бо бояться ризикувати, бо не працюють наполегливо або бояться помилитися. Бо навіть якщо і зробиш помилку, то завжди можеш підняти голову й почати все спочатку, бо ніхто не має права відібрати в тебе надію.

143. Молоде, не відмовляйся від того, що найкраще у твоїй молодості, не споглядай життя з балкону. Не плутай щастя з диваном і не марнуй життя перед екраном. І також не перетворюйся на сумне видовище покинутого автомобіля. Не будь запаркованою машиною, дозволь мріям розвиватися і приймай рішення. Ризикуй, навіть якщо помилятимешся. Не знеболюй свою душу і не дивися на світ очима туриста. Пробудися! Відкинь паралізуючий страх, щоб не стати молодою мумією. Живи! Посвяти себе тому, що найкраще в житті! Відчини двері клітки, вийди і лети! Прошу, не йди на пенсію завчасно.

***Прагнення життя й досвіду***

144. Спрямування у вимріяне майбутнє не означає, що молодь дивиться лише вперед, бо водночас має сильне прагнення жити в сьогоденні, якнайкраще використати можливості, які їй дарує життя. У цьому світі багато краси! Чи можемо нехтувати Божими дарами?

145. Всупереч тому, що думає багато людей, Господь не хоче зменшити це прагнення життя. Варто згадати те, чого навчав мудрець Старого Завіту: «Мій сину, якщо тільки маєш, добре дбай про себе […]. Себе не позбавляй благосної днини». (*Сир*. 14, 11.14). Справжній Бог любить тебе і прагне твого щастя. І тому в Біблії знаходимо також поради для молодих людей: «Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва […]. Гони тугу з твого серця» (*Проп*. 11, 9-10). Бо Бог «щедро дає нам усього для вжитку» (*1 Тим*. 6, 17).

146. Як може бути вдячний Богові той, хто не здатний щодня радіти Його малими дарами, хто не вміє помітити прості й приємні речі, які зустрічає на кожному кроці? Бо «немає гіршого, ніж той, хто заздрить собі самому» (*Сир*. 14, 6). Йдеться не про те, щоб бути ненаситним і посесивно шукати нові задоволення. Навпаки, бо це перешкоджатиме жити в теперішності. Йдеться про те, щоб розплющити очі й затриматися, аби жити в повноті й з вдячністю за кожний маленький дар життя.

147. Очевидно, що Боже Слово запрошує тебе жити теперішнім не лише для того, щоб приготувати майбутнє: «Не журіться, отже, завтрашнім днем; завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха» (*Мт*. 6, 34). Але це не означає зануритися у безвідповідальну розпущеність, яка залишає нас порожніми й завжди незадоволеними, а жити теперішнім у повноті, витрачати енергію на добрі справи, плекати братерство, наслідувати Ісуса і цінувати кожну маленьку радість життя як дар Божої любові.

148. У цьому контексті хочу нагадати, що кардинал Франциск Хавьєр Нгуен Ван Тьян, ув’язнений в концентраційному таборі, не хотів, щоби його дні проходили лише в надії й очікуванні майбутнього. Він вирішив «жити теперішньою хвилиною, наповнюючи її любов’ю»; і чинив це так: «Використовуватиму щоденні нагоди, аби робити звичайні справи у надзвичайний спосіб»[[79]](#footnote-78). Якщо борешся за здійснення своїх мрій, то живи у повноті сьогоднішнім днем, переживай його повністю і наповнюй кожну мить любов’ю. Бо цей день твоєї молодості може бути останнім, і тоді варто прожити його усіма бажаннями і якнайповніше.

149. Це стосується також і важких моментів, які потрібно пережити повністю, щоб зрозуміти їхнє значення. Швейцарські Єпископи навчають: «Бог є там, де, як ми думали, покинув нас і вже нікого не врятує. Це парадоксально, але страждання і темрява для багатьох християн [...] стали місцем зустрічі з Богом»[[80]](#footnote-79). Окрім того, прагнення життя і нового досвіду стосується в особливий спосіб багатьох молодих людей, які мають фізичні та розумові вади і вади сенсорних відчуттів. І хоча вони не завжди в стані переживати так, як їхні ровесники, але мають дивовижні й неймовірні здатності, вищі від середньостатистичних. Господь Ісус дає їм інші дари, які спільнота повинна оцінити, щоби вони змогли відкрити Божий план любові для кожного з них.

***Дружба з Христом***

150. Не має значення, наскільки глибоко ти живеш своїм життям, не пізнаєш справжньої повноти своєї молодості, якщо щодня не зустрічатимешся зі своїм великим товаришем, якщо не дружитимеш із Ісусом.

151. Дружба – це життєвий подарунок і дар Бога. Господь очищає і розвиває нас через друзів. Водночас вірні друзі, які стоять біля нас у важкі моменти, відображають любов, потішання і люблячу присутність Господа. Дружба вчить нас відвертості, зрозуміння, піклування іншими, виходу зі свого комфорту та відокремлення, щоби ділитися життям. І тому «вірному другові немає ціни» (*Сир*. 6, 15).

152. Дружба – це не швидкоплинний та тимчасовий зв’язок, а стабільний, тривкий, вірний, який дозріває з плином часу. Це почуттєвий зв’язок, який нас єднає, й водночас це щедра любов, яка спонукає нас шукати добра для товариша. І хоча друзі можуть відрізнятися між собою, але завжди є деякі спільні речі, які їх зближують, і щира й довірлива задушевність.

153. Дружба так важлива, що сам Ісус називає себе товаришем: «Тож слугами вже не називатиму вас. Називаю вас друзями» (*Йо*. 15, 15). Завдяки Його благодаті ми піднесені так, що справді стали Його друзями і можемо любити Його тою самою любов’ю, яку Він в нас вливає, ділитися Його любов’ю з іншими з надією, що вони також знайдуть своє місце в спільноті любові, заснованої Ісусом Христом[[81]](#footnote-80). І хоча Ісус у воскресінні осягнув повноту щастя, ми можемо великодушно Йому допомагати в побудові Його Царства в цьому світі, передаючи Його послання, світло і, передовсім, Його любов іншим людям (див. *Йо*, 15, 16). Учні почули поклик Ісус до дружби з Ним. Це запрошення їх не змушувало, а делікатно зверталося до їхньої свободи: «Ходіть та подивіться» – сказав їм. «Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього» (*Йо*. 1, 39). Після цієї задушевної та неочікуваної зустрічі залишили все і пішли за Ним.

154. Дружба з Ісусом непорушна. Він ніколи нас не покине, хоча часом здається, що мовчить. Він об’являється нам тоді, коли Його потребуємо (пор. *Єр*. 29, 14), і супроводжує нас туди, куди йдемо (пор. *І. Н.* 1, 9). Бо Він ніколи не порушить завіт. Він просить нас не залишати Його: «У мені перебувайте» (*Йо*. 15, 4). Але якщо ми відходимо, то «Він зостається вірним, бо сам себе зректися не може» (*2 Тим*. 2, 13).

155. З друзями розмовляємо і ділимося найпотаємнішими секретами. Розмовляємо також з Ісусом. Молитва – це виклик і пригода. І яка пригода! Він дає нам можливість пізнавати Його щораз краще, входити в Нього глибше і зростати в щораз міцнішій єдності. Молитва дає нам можливість говорити Йому все, що з нами діється, і довірливо залишатися в Його обіймах, й водночас дарує нам моменти дорогоцінної близькості й любові, коли Ісус вливає в нас своє життя. Молячись, «відчиняємо себе» для Нього, даємо Йому місце, «щоби Він міг діяти, міг увійти й перемогти»[[82]](#footnote-81).

156. У такий спосіб можна досвідчувати постійну з Ним єдність, більшу від тої, яку досвідчуємо в стосунках із іншими людьми: «Живу вже не я, а живе Христос у мені» (*Гал*. 2, 20). Не позбавляй свою молодість цієї дружби. Ти зможеш відчувати присутність Ісуса не лише під час молитви. Зрозумієш, що Він біля тебе постійно. Намагайся знайти Його, і переживеш красивий досвід Його постійної присутності. Це досвід учнів, які йшли до Емаусу і розмовляли, дезорієнтовані. Ісус наблизився і «ішов разом з ними» (*Лк*. 24, 15). Один святий сказав, що «християнство – не збір правд, у які потрібно вірити, не збір законів, які потрібно виконувати, не збір заборон. Це було би огидним. Християнство – це Особа, яка мене так полюбила, що вимагає моєї любові. Християнство – це Христос»[[83]](#footnote-82).

157. Ісус може об’єднати всю молодь Церкви однією спільною мрією, «великою мрією, здатною захопити всіх. Мрією, за яку Ісус віддав своє життя на хресті, а Святий Дух зійшов із неба в день П’ятидесятниці й позначив її вогнем у серцях усіх чоловіків і жінок, у кожному серці […]. Позначив з надією, що вона знайде місце для зростання і розвитку. Ця мрія називається Ісус, і її посіяв Отець – мрію, яка є Богом, як і Він сам, як Отець. Отець послав її з надією, що вона житиме й зростатиме в кожному серці. Це конкретна мрія – Особа, яка тече в наших жилах, торкається серця і змушує його танцювати»[[84]](#footnote-83).

***Зростання і дозрівання***

158. Багато молодих людей піклуються своїм тілом, дбають про його фізичну силу чи зовнішність. Інші розвивають свої здібності й поглиблюють знання, і у такий спосіб почувають себе більш упевнено. Дехто ставить собі вищу мету і прикладає більше зусиль до духовного розвитку. Св. Йоан сказав: «Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває» (1 *Йо*. 2, 14). Пошуки Господа, дотримання Його Слова, намагання відповісти своїм життям, зростання в чеснотах – усе це робить серця молоді сильними. І тому потрібно зберігати єдність із Ісусом, не відставати від Нього, бо не ставатимеш щасливішим і не зростатимеш у святості лише завдяки своїй силі та розуму. І так само, як намагаєшся не втратити контакт з Інтернетом, турбуйся, щоб не втратити контакт із Господом, а це означає – не припиняти діалог, слухати Його, розповідати Йому про свої справи, а коли вже не знаєш, що мусиш робити, питай Його: «Ісусе, що Ти зробив би на моєму місці?»[[85]](#footnote-84)

159. Надіюся, що зможеш себе так сильно цінити, віднестися до себе так серйозно, що намагатимешся зростати духовно. Окрім властивого молоді ентузіазму існує ще краса пошуків «справедливости, віри, любови, мира» (2 *Тим*. 2, 22). Це не означає втрату спонтанності, свіжості, ентузіазму, ніжності. Бо дорослішання не означає відмови від кращих цінностей цього періоду життя. В іншому разі Господь якогось дня дорікне тобі: «Я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти ішла за мною у пустиню» (*Єр*. 2, 2).

160. З другого боку, також і доросла людина повинна дозрівати, не втрачаючи цінностей молодості. Бо, насправді, кожний етап життя – це постійна благодать, яка містить цінності, які не можна втрачати. Добре прожита молодість залишається внутрішнім досвідом, який у дорослому віці присвоюється, поглиблюється і далі видає плід. Якщо для молодої людини природно захоплюватися безмежним, яке відчиняється й починається[[86]](#footnote-85), то доросла людина, забезпечена і в комфорті, постійно ризикує обминати цей горизонт і втрачати цінності, властиві рокам молодості. Натомість повинна робити навпаки: дозрівати, зростати і планувати своє життя, не втрачаючи цей поклик, цю широку відкритість, це захоплення завжди більшою дійсністю. У кожний момент життя ми можемо відновлювати і розвивати молодість. Коли я став Папою, то Господь розширив мої горизонти і подарував мені оновлену молодість. Це саме може статися з довголітнім подружжям або ченцем у монастирі. Є справи, які потрібно «впорядкувати» з плином літ, але таке дозрівання може співіснувати з вогнем, який відновлює, і з серцем, яке завжди юне.

161. Розвиватися означає зберігає й плекати найцінніші речі, які тобі дарує молодість, й водночас очищати те, що не є добрим, і приймати дари Бога, який кличе тебе розвивати те, що цінне. Часом комплекси неповноцінності можуть довести тебе до стану, в якому не захочеш бачити свої вади й слабкості, й у такий спосіб можеш зупинити розвиток і дозрівання. Краще дозволь Богові любити тебе, бо Він любить тебе таким, яким ти є, цінить тебе й шанує, але також дає тобі більше й більше: своєї дружби, ревності на молитві, прагнення Слова, прагнення отримати Христа в Євхаристії, прагнення жити Євангелієм, внутрішньої сили, духовного миру й радості.

162. Але нагадую тобі, що не станеш святим і не реалізуєш себе, копіюючи інших. Навіть наслідування святих не означає копіювання їхнього способу існування у світі й життя у святості: «Існують свідчення, які нас стимулюють і мотивують, але їх не треба копіювати, бо це могло би віддалити нас від виняткового й особливого шляху, який Господь приготував для нас»[[87]](#footnote-86). Ти повинен відкрити, хто ти, і йти власним шляхом святості незалежно від того, що говорять і думають інші. Ставати святим – це повніше ставати самим собою, ставати тим, ким Бог хоче тебе бачити, а не ксерокопією. Твоє життя повинно бути профетичним стимулом, який надихає інших і залишає слід у цьому світі, унікальним знаком, притаманним лише тобі. Натомість, якщо копіюєш, то позбавляєш землю і небо того, що лише ти можеш дати. Нагадую, що св. Йоан від Хреста в *Духовній Пісні* писав, що кожний повинен черпати з його духовних порад «по-своєму»[[88]](#footnote-87), бо сам Бог хотів уділити свою благодать «одним в один спосіб, іншим – у другий»[[89]](#footnote-88).

***Стежки братерства***

163. Твій духовний розвиток виражається, передовсім, у братній, щедрій та милосердній любові. Це говорив св. Павло: «А вас нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного й до всіх» (*1 Сол*. 3, 12). Аби ти щораз повніше жив цим «екстазом», який виводить тебе із самого себе і спонукає шукати добро інших – аж до жертвування своїм життям.

164. Зустріч з Богом називається «екстазом», бо витягує нас із нас самих і піднімає, захоплює любов’ю і красою Бога. Але також можемо вийти з себе самих, якщо розпізнаємо красу, приховану в кожній людині, її гідність і велич як образу Бога і дитини Отця. Святий Дух прагне підштовхнути нас вийти з самих себе, обійняти інших з любов’ю і шукати їхнього добра. І тому завжди краще жити вірою разом із іншими й виражати свою любов у спільноті, ділитися з іншими молодими людьми своїми почуттями, часом, вірою та турботами. Церква пропонує багато можливостей жити вірою у спільноті, бо разом із іншими все робити легше.

165. Зранення можуть спокусити тебе до самоізоляції, зачинити в собі самому, накопичувати образи, але ніколи не ігноруй Божий заклик до прощення. Єпископи Руанди добре вчили, що «примирення з іншим вимагає, передовсім, відкриття в ньому краси образу Бога […]. У такому розумінні, аби дійти до справжнього примирення, важливо відділити грішника від його гріха й провини. Це означає ненавидіти зло, вчинене тобі іншим, але далі любити іншого, бо визнаєш його слабкість і бачиш у ньому образ Бога»[[90]](#footnote-89).

166. Часом усю енергію, мрії та ентузіазм молодості ослаблює спокуса зачинитися у собі, у своїх проблемах, зранених почуттях, наріканнях і комфорті. Не допусти, що це трапилося з тобою, бо завчасно внутрішньо постарієш. Кожний період життя красивий по-своєму, і молодості не повинно бракувати спільної утопії, здатності до спільних мрій і великих горизонтів, які споглядаємо разом.

167. Бог любить радість молодих людей і запрошує їх передовсім до радості, якою живуть у братерській спільноті, до досконалішої радості тих, які вміють нею ділитися, бо «Більше щастя - давати, ніж брати» (*Ді.* 20, 35) і «Бог любить того, хто дає радо» (*2 Кор*. 9, 7). Братерська любов збільшує нашу здатність радіти, бо чинить нас здатними радіти добром інших: «Радуйтеся з тими, що радуються» (*Рим*. 12, 15). Нехай спонтанність і імпульс твоєї молодості щодня щораз більше трансформується в спонтанність твоєї братерської любові, в здатність завжди відповідати прощенням, великодушністю, прагненням будувати спільноту. Африканська приказка говорить: «Якщо хочеш йти швидко, то йди сам. Якщо хочеш йти далеко, то йди з іншими». Не дозвольмо, щоб у нас вкрали братерство.

***Заангажована молодь***

168. Правда, що часом у світі, наповненому насильством і егоїзмом, молоді люди можуть піддатися спокусі зачинитися у малих групах і у такий спосіб уникнути викликів жити в суспільстві, в широкому світі, який стимулює до чогось і має потреби в чомусь. Вони відчувають, що живуть братерською любов’ю, але, може, їхня група стала лише продовженням їхнього «Его». Проблема погіршується, якщо покликання мирян розуміють лише як служіння в Церкві (лектори, аколіти, катехити тощо), забуваючи, що покликання мирян – це передовсім любов у родині, любов у суспільстві й любов у політиці: це конкретні завдання, які випливають із віри, будування нового суспільства, щоб жити у світі й суспільстві й євангелізувати його різні структури, аби поширювати мир, співіснування, справедливість, людські права, милосердя, й у такий спосіб поширювати в світі Боже Царство.

169. Пропоную молоді виходити з груп друзів і будувати «суспільну дружбу, шукати спільне добро. Суспільна ворожість руйнує. І ворожість руйнує родину. Ворожість руйнує країну. Ворожість руйнує світ. Війна – це найбільша ворожість. Сьогодні ми бачимо, як війни нищать світ. Бо люди не спроможні сісти і розмовляти […]. Умійте будувати суспільну дружбу»[[91]](#footnote-90). Це нелегко, бо завжди потрібно чогось зректися, потрібно домовлятися, але якщо це робитимемо, думаючи про спільне добро, то можемо пережити прекрасний досвід відкласти на бік відмінності, аби разом боротися за спільне добро. Якщо серед багатьох розбіжностей зможемо знайти спільні пункти, то в цих важких і часом дорогих зусиллях будування мостів і миру, корисного для всіх, приховується чудо культури зустрічі, яку молодь може переживати відважно і пристрасно.

170. Синод визнав, що «суспільна активність, хоча й не така, як у минулих поколіннях, – це особлива риса сучасної молоді. Хоча є й пасивні, але багато молодих людей готові стати волонтерами, активними громадянами, працювати над ініціативами суспільної солідарності, і їх потрібно супроводжувати й підтримувати, аби проявлялися їхні таланти, вміння і творчість, і щоби заохочувати їх брати на себе відповідальність. Суспільна заангажованість і безпосередній контакт із убогими залишаються основною нагодою до відкривання чи поглиблення віри та розпізнавання свого покликання […]. Зауважили також готовність молоді ангажуватися у політику, аби будувати спільне добро»[[92]](#footnote-91).

171. Сьогодні, дякуючи Богові, молодіжні групи в парафіях, школах, університетах часто допомагають людям похилого віку і хворим, або відвідують квартали вбогих, або разом допомагають нужденним під час так званих «ночей милосердя». Часто вони помічають, що в цій діяльності більше отримують, ніж дають, бо багато чому вчаться і дозрівають, якщо наберуться хоробрості нав’язати контакти із стражданням інших людей. Окрім того, в убогих прихована мудрість, і вони за допомогою простих слів можуть допомогти нам відкрити цінності, яких ми не бачимо.

172. Інші молоді люди беруть участь у програмах по будуванню будинків для безхатченків, або очищенню забруднених територій, або збору коштів для найбільш нужденних. Було би добре, якби ця спільна енергія йшла не лише на спорадичні акти, а на щось постійне з ясною метою і доброю організацією, яка би допомагала постійній та ефективній праці. Студенти можуть об’єднуватися міждисциплінарно, щоби використовувати своє уміння для вирішення соціальних проблем, і в виконанні цих завдань можуть співпрацювати з молоддю інших Церков чи релігій.

173. Хліб і риба, які роздають молоді люди, можуть, як у чуді, вчиненому Ісусом, розмножуватися (див. *Йо*. 6, 4-13). Малі зерна молоді, як у притчі, стають деревом і врожаєм (див. *Мт*. 13, 23. 31-32). І все це походить із живого джерела Євхаристії, в якій хліб і вино перемінюються, аби дати нам вічне Життя. Це вимагає від молодих людей великої і важкої праці. Вони можуть її виконувати з вірою у Воскреслого творчо і з надією, з постійного готовністю до служіння, як весільні слуги, здивовані помічники першого знаку Ісуса, коли послухали пораду Матері: «Що лиш скаже вам, – робіть» (*Йо*. 2, 5). Життя зростає завдяки милосердю, творчості та надії.

174. Хочу заохотити тебе до цієї праці, бо знаю, що «твоє серце, молоде серце прагне будувати кращий світ. Я слідкую за новинами у світі й бачу, що багато молодих людей в різних частинах світу вийшли на вулиці, аби виразити бажання більш справедливої і братерської цивілізації. Молодь на вулицях. Молоді люди хочуть бути протагоністами змін. Прошу вас, не дозвольте, щоб хтось інший став протагоністом змін. Майбутнє належить вам. Майбутнє приходить через вас. Я прошу вас стати протагоністами змін. Боріться з апатією й давайте християнську відповідь на соціальні й політичні проблеми, які постають у різних частинах світу. Прошу вас бути будівничими майбутнього й будувати кращий світ. Дорога молоде, прошу тебе, не споглядай життя «з балкону», а ввійди в життя. Ісус не стояв «на балконі», а занурився у життя; не відчужуйся від життя, а занурся в нього як Ісус»[[93]](#footnote-92). Але, передовсім, так чи інакше, боріться за спільне добро, допомагайте вбогим, ставайте аніматорами революції любові й служіння, здатними протидіяти патологіям гедоністичного й поверхневого індивідуалізму.

***Відважні місіонери***

175. Молоді люди, закохані в Христа, покликані прикладом свого життя свідчити Євангеліє по всьому світі. Святий Альберт Уртадо говорив, що «бути апостолом – це не носити відзнаку на своєму одязі; не говорити про правду, а жити нею, втілитися в неї, преобразитися в Христа. Бути апостолом – це не тримати в своїй руці факел, не мати світла, а бути світлом [...]. Євангеліє [...] – це більше приклад, ніж лекція, це послання, втілене в конкретне життя»[[94]](#footnote-93).

176. Вартість свідчення не означає, що слово потрібно втишити. Чому би не говорити про Ісуса, чому би не розповідати іншим, що Він дає нам силу жити, що розмовляти з Ним радісно, що роздумувати над Його словом приємно? Молоді люди, не дозвольте, щоб світ втягнув вас у погані чи поверхневі справи. Вмійте плисти проти течії й ділитися Ісусом, передавати віру, яку Він вам подарував. Бажаю вам відчути в серці нездоланний імпульс, який спонукав святого Павла сказати: «Горе мені, коли б я не проповідував Євангелії» (*1 Кор*. 9, 16).

177. «Куди нас посилає Ісус? Немає границь, немає обмежень, посилає нас всюди. Євангеліє для всіх, а не для деяких. Не тільки для тих, які здаються нам ближчими, більш відкритими і більш дружніми. Для всіх. Не бійтеся йти і нести Христа в кожне середовище, аж на периферії суспільства, також до тих, які видаються найбільш віддаленими й найбільш байдужими. Господь шукає всіх, прагне, щоб усі відчули тепло Його милосердя й любові»[[95]](#footnote-94). Він запрошує нас проголошувати Євангеліє там, де ми є, і тим, з ким ми є – де живемо, вчимося, займаємось спортом, проводимо час із друзями, як волонтери чи там, де працюємо, зажди добре й доцільно ділитися радістю Євангелія. Саме у такий спосіб Господь підходить до кожного. І хоче, щоб ви, молоді люди, випромінювали світло й надію, бо розраховує на вашу відвагу, бадьорість та ентузіазм.

178. Не треба надіятися, що місія буде легкою та вигідною. Деякі молоді люди віддали своє життя, аби не згасити місіонерську ревність. Єпископи Кореї заявили: «Віримо, що, наслідуючи святих, можемо бути зернами пшениці й знаряддям для спасіння людства. І хоча наша віра маленька як зерно гірчиці, але Бог культивуватиме її й використає як знаряддя для свого діла спасіння»[[96]](#footnote-95). Друзі, не відкладайте на завтра співпрацю по перетворенню світу своєю енергією, хоробрістю й креативністю. Ваше життя не протікає «в міжчасі». Ви – *теперішнє* Бога, який прагне, щоб ви були плідними[[97]](#footnote-96). Бо «даючи, отримуємо»[[98]](#footnote-97), а найкращий спосіб приготувати краще майбутнє – жити добре тепер із жертовністю і щедрістю.

**ШОСТИЙ РОЗДІЛ**

**МОЛОДЬ З ГЛИБОКИМ КОРІННЯМ**

179. Я бачив молоді, красиві дерева, які витягують свої гілки вгору все вище і вище, і здаються піснею надії. Пізніше, після бурі, я знайшов їх поламаними, мертвими. Бо їхнє коріння було слабким, розгортали гілки, але не вкорінювалися в землю, і тому впали під натиском стихії. І тому мене болить, коли бачу, як дехто пропонує молодим людям будувати майбутнє без коріння, так ніби світ щойно почався. Бо «неможливо зростати без сильного коріння, яке допомагає міцно стояти на землі. Якщо нема за що вхопитися і за що триматися, то «літати» легко»[[99]](#footnote-98).

***Не дозволь, щоб тебе позбавили коріння***

180. Це важливе питання, і вважаю, що йому потрібно присвятити короткий розділ. Розуміння цієї теми допоможе відрізнити радість молодості від фальшивого культу молодості, який дехто використовує для того, щоб обдурювати молодь і використовувати її в своїх цілях.

181. Подумайте, що якщо хтось щось вам пропонує і говорить, щоб ви нехтували історією, ігнорували досвід старшого покоління, погорджували всім минулим і дивилися лише в майбутнє, яке він вам пропонує, то чи це не легкий спосіб спокусити вас своєю пропозицією, аби ви робили лише те, що він вам говорить? Ця особа хоче, щоб ви були порожніми, без минулого, недовірливими до всього, вірили лише її обіцянкам і піддавалися її планам. Так діють різноманітні ідеології, які нищать (або де-конструюють) те, що відмінне від них, і у такий спосіб можуть панувати без спротиву. Для цього їм потрібна молодь, яка нехтує історією, відкидає духовні й гуманістичні набутки минулих поколінь, ігнорує все, що було до неї.

182. Водночас маніпулятори використовують інші засоби: адорацію молодості, так ніби все, що не є молодим, ставало огидним і перестарілим. Молоде тіло стає символом цього нового культу, і тоді все, що поєднане з цим тілом, обожнюється і пожадається без обмежень, а все, що не є молодим, знецінюється. Але у такий спосіб найперше принижують молодь, позбавляючи її дійсних цінностей, використовуючи її у своїх особистих, економічних і політичних цілях.

183. Дорога молоде, не дозволь, щоби хтось використовував твою молодість для пропаганди поверхневого життя, яке плутає красу з зовнішністю. Краще вчися відкривати красу в робітникові, який повертається додому брудним і неохайним, але радісним, бо заробив на хліб для своїх дітей. Існує надзвичайна краса в родині, зібраної за спільним столом, яка щедро ділиться хлібом, навіть якщо їжа убога. Існує краса в нерозчесаній і немолодій дружині, яка постійно піклується хворим чоловіком понад свої сили й здоров’я. Існує краса у вірності подружжя, у взаємній любові, яка триває навіть тоді, коли весна життя минула, а прийшла осінь. Існує краса в старих людях, які йдуть, тримаючись за руки. Існує краса, незалежно від зовнішності чи криків моди, в кожному мужчині й у кожній жінці, які з любов’ю переживають особисте покликання і безкорисливо служать спільноті, державі, великодушно працюють для своїх родин, ангажуються у важку анонімну й безкорисливу працю для відновлення соціальної гармонії. Відкривати, показувати й промувати цю красу, яка подібна до Христа на хресті, означає будувати фундамент справжньої соціальної солідарності й культури зустрічі.

184. Разом із стратегіями фальшивого культу молодості й зовнішнього вигляду сьогодні проштовхують духовність без Бога, почуттєвість без спільноти і без допомоги страждаючим, страх перед убогими, яких представляють як небезпеку, низку пропозицій, щоб ви повірили у райське майбутнє, яке завжди відкладається на потім. Я не хочу вам це пропонувати, а з любов’ю хочу перестерегти, щоб ви не піддавалися цій ідеології, яка не дасть вам молодості, а зробить рабами. Пропоную вам іншу дорогу – свободи, ентузіазму, творчості, нових горизонтів, але водночас плекайте коріння, яке дає поживу й підтримку.

185. У цій перспективі хочу наголосити, що «багато Отців синоду з незахідних культур вказують, що в їхніх країнах глобалізація має автентичні форми культурної колонізації, яка вириває молодь із їхньої культурної та релігійної ідентичності. Потрібно, щоби у цих змінах Церква супроводжувала молодь, аби вона не втратила найцінніших рис своєї ідентичності»[[100]](#footnote-99).

186. Сьогодні бачимо тенденцію «гомогенізації» молоді, нівелювання відмінностей, властивих місцю походження, трансформацію молоді в спільний ґатунок, підданий маніпуляціям. Це нищить культуру і небезпечне так само, як зникнення різних видів тварин і рослин[[101]](#footnote-100). І тому в посланні до молоді корінних народів, яка зібралася в Панамі, я заохочував «опікуватися своїм корінням, бо коріння дає силу для росту, розквіту й плідності»[[102]](#footnote-101).

***Твої стосунки з людьми похилого віку***

187. На Синоді ствердили, що «молодь спрямована в майбутнє, і до життя підходить з енергією і динамізмом. Але […] часом має схильності не звертати увагу на минуле, з якого походить, і особливо – на численні дари, передані батьками і дідами, і на культурний доробок суспільства, в якому живе. Допомагати молоді відкривати живі скарби минулого, нагадувати про них, щоб користувалася ними у своїх рішеннях і можливостях, – це справжній акт любові до молоді, ради її розвитку і рішень, які вона повинна приймати»[[103]](#footnote-102).

188. Боже Слово заохочує не втрачати контакт із людьми похилого віку, аби засвоїти їхній досвід: «Будь серед збору старших, а хто мудрий – того тримайся […]. Узрієш розумного – вже зрання спіши до нього, а нога твоя хай його пороги оббиває» (*Сир*. 6, 34. 36). В усякому разі, прожиті ними роки і життєвий досвід повинні спонукати нас дивитися на них з пошаною: «Перед сивим волосом мусиш підвестись» (*Лев*. 19, 32). Бо «Слава молодих – їхня сила; старих окраса – їхній сивий волос» (*Прип*. 20, 29).

189. Біблія закликає: «Слухай батька, що породив тебе; не зневажай матері, коли вона старенька» (*Прип*. 23, 22). Заповідь шанувати батька і матір «це перша заповідь з обітницею» (*Еф*. 6, 2; див. *Вих*. 20, 12; *Втор*. 5, 16; *Лев*. 19, 3), а обітниця: «щоб тобі добре було і щоб ти на землі був довголітнім» (*Еф*. 6, 3).

190. Це не означає погоджуватися з усім, що вони говорять, чи підтримувати усе, що вони роблять. Молода люди завжди повинна мати критичне мислення. Святий Василій Великий радив молоді шанувати древніх грецьких письменників, але вчитися в них лише добрих речей[[104]](#footnote-103). Йдеться лише про те, щоб бути відкритими на мудрість, яка передається з покоління в покоління, яка може співіснувати з різними людськими недосконалостями і яка не повинна зникнути перед новизною споживацтва і ринку.

191. Розрив між поколіннями ніколи не був і не буде корисним для світу. Це потужні пісні майбутнього без коріння і без минулого. Це обман, який спокушає тебе повірити, що лише щось нове є добрим і красивим. Завдяки зв’язкам між поколіннями спільноти володіють колективною пам’яттю, бо кожне покоління переймає знання попереднього покоління й у такий спосіб залишає спадок наступному поколінню. І це конституює маркери для побудови міцного фундаменту нового суспільства. Як говорить прислів’я: «Якби молодий знав, а старий міг, то не було би нічого неможливого».

***Мрії й візії***

192. У пророцтві Йоіла знаходимо проголошення, завдяки якому розуміємо це у дуже чудовий спосіб. Воно звучить: «А після цього я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини й ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння» (*Йоіл* 3, 1; див. *Ді*. 2, 17). Якщо молоді та старі відчиняться на дію Святого Духа, то разом створять подивугідне поєднання. Старі люди мають мрії, а молоді – візії. Як ці речі взаємодоповнюються?

193. Старі люди мають мрії, виткані зі споминів, з образів пережитих подій, позначених досвідом і роками. Якщо молоді люди вкорінюються в мрії старшого покоління, то можуть бачити майбутнє, можуть мати візії, які відчиняють перед ними горизонт і показують нові шляхи. Але якщо старше покоління не мріє, то молоде вже не здатне ясно бачити горизонт.

194. У тому, що наші батьки зберегли, приємно знайти якісь спомини того, що допоможе нам уявити, про що для нас мріяли наші дідусі й бабусі. Кожна людина ще до народження отримала від своїх дідусів і бабусь, як дарунок, благословення мрії, наповненої любов’ю і надією, про краще життя для неї. А якщо не отримала його від дідуся чи бабусі, то, напевно, про це мріяв хтось із предків, і радів цим, дивлячись на своїх дітей і внуків у колисці. Перша і творча мрія нашого Бога Отця випереджує і супроводжує життя усіх Його дітей. Пам’ять про це благословення, яке переходить із покоління на покоління, – це цінний спадок, який потрібно вміти зберігати завжди свіжим, аби передати його далі.

195. І тому добре дати старшим людям можливість розповідати довгі історії, які часом здаються міфологічними і фантастичними; це мрії старшого покоління, які дуже часто наповнені багатим досвідом, вимовними символами, прихованими посланнями. Ці історії вимагають часу, щоб ми були готові безкорисливо їх слухати і терпеливо інтерпретувати, бо їх не знайдемо в соціальних мережах. Потрібно усвідомити, що мудрість, яка нам необхідна для життя, не може бути зачинена в рамках, нав’язаних актуальними засобами комунікації.

196. У книжці *Мудрість часу*[[105]](#footnote-104) я виразив деякі прагнення у формі запитань. «Про що прошу людей похилого віку, до яких сам належу? Я прошу нас бути хранителями пам’яті. Дідусі й бабусі, нам потрібно організувати хор. Я уявляю людей похилого віку як постійний хор у великій духовній святині, у якій благальні молитви і пісні прославлення підтримують усю спільноту, яка працює і змагається на ниві життя»[[106]](#footnote-105). Прекрасно, що «Хлопці, а й дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять» (*Пс*. 148, 12-13).

197. Що ми, люди похилого віку, можемо їм дати? «Сучасній молоді, яка живе як героїчними амбіціями, так і невпевненістю, можемо нагадати, що життя без любові безплідне»[[107]](#footnote-106). Що можемо їм сказати? «Наляканій молоді можемо сказати, що страх перед майбутнім можна подолати»[[108]](#footnote-107). Чого можемо їх навчити? «Молодь, яка надмірно зайнята собою, можемо навчити, що більшу радість відчуваємо тоді, коли даємо, ніж тоді, коли беремо, і що любов проявляється не лише у словах, але й у вчинках»[[109]](#footnote-108).

***Ризикувати разом***

198. Любов, яка себе дає і діє, часом може помилятися. Хто діє і ризикує, часто помиляється. Тут цікавим може бути свідчення Марії Габріелі Перін, яка втратила батька невдовзі після свого народження, її рефлексія – як це вплинуло на її життя, на стосунки, які тривали недовго, але вона стала матір’ю і потім бабцею: «Я знаю, що історію творить Бог. У своїй геніальності й милосерді Він бере наші перемоги й поразки і тче з них гарні килими, наповнені іронією. Зворотна сторона килима може виглядати хаотичним переплетенням ниток – подій нашого життя, і може у хвилини сумнівів ми зосереджуємося саме на цій стороні. Але гарна сторона килима показує чудову історію, і Бог бачить саме цю сторону»[[110]](#footnote-109). Коли старші люди уважно дивляться на життя, то часто інстинктивно розуміють, що приховується за переплетеними нитками, і розпізнають, що Бог творчо робить навіть із нашими помилками.

199. Якщо молоді й старі йтимуть разом, то зможуть добре стояти в теперішності, і вже з цього місця дивитися в минуле й у майбутнє: дивитися в минуле, щоб учитися в історії та лікувати рани, які часом нас обумовлюють; дивитися в майбутнє, аби плекати ентузіазм, аби проросли мрії, пробудилися пророцтва і розквітли надії. З’єднані у такий спосіб, ми зможемо вчитися одне в одного, розпалювати серця, надихати свій розум світлом Євангелія і давати своїм рукам нову силу.

200. Коріння – це не якір, який приковує нас до інших епох і перешкоджає втілитися у сьогоднішній світ і творити щось нове. Навпаки, це місце вкорінення, яке дає нам можливість розвиватися й відповідати на нові виклики. Отож, навіть не потрібно «сумувати за минулим; потрібно з реалізмом і любов’ю прийняти свою культуру й наповнити її Євангелієм. Ми послані, щоби сьогодні проголошувати Добру Новину Ісуса нашій епосі. Потрібно любити свою епоху з її можливостями й небезпеками, з її радостями й смутками, з її багатствами й обмеженнями, з її успіхами і поразками»[[111]](#footnote-110).

201. На Синоді молодий аудитор з островів Самоа сказав, що Церква – це човен, у якому старші люди допомагають тримати правильний курс по зірках, а молоді люди веслують з усіх сил, уявляючи, що їх чекає у майбутньому. Не дозвольмо звести себе на манівці ні молодими людьми, які вважають, що дорослі – це минуле, яке вже не має значення, яке відійшло у небуття, ні дорослими, які вважають, що завжди знають, як повинні себе вести молоді люди. Краще ввійдімо разом до одного човна і шукаймо кращий світ – під натхненнями постійно нового Святого Духа.

**СЬОМИЙ РОЗДІЛ**

**ДУШПАСТИРСТВО МОЛОДІ**

202. Традиційне душпастирство молоді зазнало натиску соціальних і культурних змін. Часто у традиційних структурах молодь не знаходить відповіді на свій неспокій, потреби, проблеми і зранення. Постання і розвиток переважно молодіжних груп і рухів можна розглядати як дію Святого Духа, який відкриває нові шляхи. Без сумніву, що їх потрібно залучати до пастирської діяльності всієї Церкви, до тіснішої співпраці й до кращої координації дій. І хоча до молоді не завжди легко наблизитися, але ми розвиваємося у двох аспектах: в усвідомленні, що їх євангелізує вся спільнота, і в потребі розширювати їхню роль у душпастирських пропозиціях.

***Синодальне душпастирство***

203. Хочу наголосити, що молодь, яку супроводжують і ведуть, сама є суб’єктом душпастирства молоді, вона вільна у творчих і відважних пошуках нових доріг. І тому тут не потрібно зупинятися й пропонувати якийсь підручник душпастирства молоді чи практичні пасторальні інструкції. Йдеться більше про кмітливість, винахідливість і розуміння молодими людьми вразливості, мови й проблем молоді.

204. Вони нам показують потребу прийняти нові методи й нові стратегії. До прикладу, в той час, як дорослі турбуються про те, щоб усе спланувати, про регулярні зустрічі й усталений час, більшість сучасної молоді важко привабити такими пасторальними схемами. Молодіжне душпастирство потребує іншої еластичності, запрошення молоді на події, які час від часу пропонують їм місце, де зможуть не лише отримувати формацію, але спілкуватися, святкувати, співати, слухати конкретні свідчення і досвідчувати спільну зустріч із живим Богом.

205. З другого боку, було би дуже добре зібрати ще більшу кількість добрих практик: методик, способів комунікації, мотивацій, які насправді привабливі і можуть приблизити молодь до Христа і Церкви. Не має значення, якого вони кольору, «консервативні чи прогресивні», «ліві чи праві». Важливо зібрати все, що дає добрі результати й ефективне для благовіщення радості Євангелія.

206. Душпастирство молоді може бути тільки синодальним, тобто створити можливість «йти разом», що зумовлює «цінування дарів, які Святий Дух уділяє згідно з покликанням і роллю кожного члена [Церкви], через динаміку співвідповідальності […]. Оживлені цим духом, можемо перейти до заангажованої і співвідповідальної Церкви, здатної цінувати багатство різноманітностей, які її створюють, і яка з вдячністю приймає внесок вірян, включно з молоддю і жінками, внесок богопосвяченого життя чоловіків і жінок, і також різних груп, спільнот і рухів. Нікого не можна виключити і ніхто не може стояти збоку»[[112]](#footnote-111).

207. У такий спосіб, взаємно навчаючись один від одного, можемо краще відображати цей чудовий багатогранник, яким повинна бути Церква Ісуса Христа. Вона може притягувати молодь саме тому, що є не монолітом, а структурою з різними дарами, які Святий Дух неустанно їй уділяє і постійно її оновлює, незважаючи на її недоліки.

208. На Синоді було багато конкретних пропозицій стосовно відновлення душпастирства молоді й звільнення його від неефективних методів, які не нав’язують діалог із сучасною культурою молоді. Зрозуміло, що тут я не зміг зібрати всі пропозиції; деякі з них можна знайти у підсумковому документі Синоду.

***Головні напрямні діяльності***

209. Я хотів би лише наголосити, що душпастирство молоді зумовлює два головні напрямки діяльності. Перший – *пошук*, запрошення, поклик, який притягує молодих людей до досвіду Господа. Другий – *зростання*, процес дозрівання тих, які вже мають цей досвід.

210. Стосовно першого напрямку – *пошуку*, то я довіряю здатності молодих людей знайти привабливі способи запрошувати молодь. Вони вміють організувати фестивалі, спортивні змагання, знають, як євангелізувати у соцмережах текстами, піснями, відеороликами тощо. Потрібно лише спонукати молодь і дати їй можливість вільно та з ентузіазмом займатися місіонерством у молодіжних середовищах. Перше проголошення може пробудити глибокий досвід віри під час «вирішальних реколекцій», під час розмови в барі, під час перерви між лекціями або на якихось інших незбагненних шляхах Бога. Але найважливішим є те, щоб кожна молода людина насмілилася кинути зерно першого проголошення в цю родючу землю, якою є серце іншої молодої людини.

211. У цьому пошуку перевагу слід надати мові дружби, безкорисливої та екзистенціальної любові, яка входить у контакт і торкає серце, проникає у життя, пробуджує надію й прагнення. До молоді потрібно приходити з мовою любові, а не з прозелітизмом. Молодь розуміє мову тих, які дають життя, які присутні тут ради молоді й разом із молоддю, які, незважаючи на свої обмеження й слабкості, намагаються жити своєю вірою послідовно. Водночас ми повинні з більшою чутливістю шукати способи втілення *керигми* в мову, якою говорить сучасна молодь.

212. Стосовно *зростання* хочу подати важливе застереження. У деяких місцях трапляється, що після введення молодих людей в інтенсивний досвід Бога й зустріч із Ісусом, яка зворушила їхні серця, їм пропонують «формаційні» зустрічі, під час яких займаються доктринальними і моральними питаннями: про гріхи сучасного світу, про Церкву, про соціальну доктрину, про чистоту, про подружжя, про контролювання народжуваності й інші теми. Внаслідок чого багато молодих людей нудяться, втрачають вогонь зустрічі з Христом і радість у Його наслідуванні, багато з них залишають цю дорогу, а інші стають смутними й налаштованими негативно. Стримаймо нашу обсесивність передавати велику кількість доктринальної інформації, а стараймося передовсім збуджувати й закарбовувати глибокий досвід, який підтримує християнське життя. Як говорив Романо Гвардіні: «У досвіді великої любові [...] все, що відбувається, стає її епізодом»[[113]](#footnote-112).

213. Будь-який формаційний проект, будь-яка програма розвитку молоді повинні містити доктринальне і моральне навчання. Так само важливо, щоби вони зосереджувалися на двох основних принципах: перший – поглиблення *керигми*, основного досвіду зустрічі з Богом через померлого й воскреслого Христа. Другий – зростання в братній любові, у житті спільноти, в служінні.

214. Я наполягав на цьому в *Evangelii gaudium*, і вважаю, що про це слід нагадати. З одного боку, буде великою помилкою думати, що в душпастирстві молоді: «*керигма* занедбується ради нібито більш «ґрунтовної» формації. Немає нічого ґрунтовнішого, глибшого, надійнішого, змістовнішого і мудрішого від цього проголошення. Уся християнська формація – це, перш за все, поглиблення *керигми*, яка за кожним разом втілюється більше і краще»[[114]](#footnote-113). І тому душпастирство молоді завжди повинно містити моменти, які допомагають відновлювати й поглиблювати особистий досвід любові Бога і живого Ісуса Христа. Це можна робити у різний спосіб: свідчення, пісні, адорація, духовні роздуми над Святим Письмом, засоби соціальних мереж. Але цей радісний досвід зустрічі з Господом ніколи не можна підміняти якоюсь «індоктринацією».

215. З другого боку, будь-яка програма душпастирства молоді повинна виразно містити різноманітні засоби, які допоможуть молоді зростати в братерстві, жити як брати, допомагати одне одному, будувати спільноту, служити іншим, бути з бідними. Якщо братерська любов є «новою заповіддю» (*Йо*. 13, 34), якщо є «виконанням закону» (*Рим*. 13, 10), якщо є тим, що найкраще показує нашу любов до Бога, то вона повинна займати важливе місце в програмі формації й зростання молоді.

***Відповідні середовища***

216. У всіх наших закладах потрібно розвивати й сильно зміцнювати здатність сердечної гостинності, бо багато молодих людей, які нас відвідують, перебувають у драматичній ситуації осиротіння. Маю на увазі не конкретні родинні конфлікти, а досвід, який в однаковій мірі стосується дітей, молоді, людей похилого віку, матерів, батьків і дітей. Для таких сучасних сиріт, можливо і нас самих, спільноти – такі як парафія і школа – повинні пропонувати можливість зазнати безкорисливу любов, підтримку, акцептацію і зростання. Багато молодих людей почувають себе дітьми втрат, бо мрії їхніх батьків і прабатьків згоріли на вогнищі несправедливості, соціального насильства, егоїстичної ментальності «спасайся, хто може». Скільки ж знедолених! Якщо молоді люди росли в світі попелу, то їм важко підтримувати вогонь великих мрій і проектів. Якщо вони росли в порожньому просторі, позбавленому сенсу, то як можуть мати бажання стати сіячами? Досвід розриву з дійсністю, виривання коріння і падіння фундаментальних дороговказів, який культивує сучасна медійна культура, спричинює відчуття глибокого осиротіння, на яке ми повинні відповісти створенням простору братерства й привабливості, в якому можна жити з почуттям сенсу.

217. Будувати «домашнє вогнище» означає «будувати родину, вчитися відчувати з іншими не лише меркантильну чи функціональну єдність, а таку, що життя відчуваємо більш людським. Будувати домашні вогнища, «доми єдності» - це уможливити пророцтву втілитися і зробити наші години й дні менш непривітними, менш байдужими й анонімними. Це плетіння зв’язків простими й щоденними жестами, які кожен з нас може робити. Всі ми добре знаємо, що сімейне вогнище потребує співпраці всіх членів. Ніхто не може бути байдужим чи стояти осторонь, бо всі разом – потрібні для будови каміння. А це зумовлює прохання в Господа благодаті вчитися терпеливості, прощення; і починати вчитися щодня знову. А скільки разів прощати чи починати вчитися знову? Сімдесять сім разів або стільки, скільки потрібно. Будування міцних зв’язків вимагає довіри, яка щоденно живиться терпеливістю і прощенням. І тут здійснюється чудо досвіду нового народження, тут народжуємося знову, бо справді відчуваємо благосхильність Бога, яка спонукає нас мріяти про більш людський світ і, тим самим, про більш божественний»[[115]](#footnote-114).

218. У цьому контексті в наших закладах ми повинні пропонувати молодим людям простір, який вони могли би впорядкувати за своїм бажанням і куди могли би вільно входити й виходити, місця, де їх приймають і де вони могли би спонтанно й довірливо зустріти інших молодих людей – як у хвилини страждання, так і в хвилини нудьги, і також тоді, коли хочуть розділити з іншими свою радість. Щось із цього вже реалізували деякі ораторії та інші молодіжні центри, які в багатьох випадках стали простором дружби й кохання, спільних зустрічей, слухання музики, відпочинку, спорту і також роздумів та молитви – з малими матеріальними витратами і різними пропозиціями. У такий спосіб відчиняються двері для істотного проголошування особою особі, яке неможливо замінити жодними душпастирськими засобами і методами.

219. «Дружба й стосунки, часто в більш-менш організованих групах, дають можливість зміцнювати суспільні зв’язки й вміння спілкуватися в середовищі, яке не оцінює і не осуджує. Досвід спільноти, у свою чергу, дає нагоду ділитися вірою і допомагати одне одному в свідченні. Молоді люди здатні бути провідниками молодих людей і справжніми апостолами для своїх друзів»[[116]](#footnote-115).

220. Це не означає, що вони відокремляться і втратять усі контакти з парафіяльними спільнотами, рухами та іншими церковними закладами. Вони краще інтегруються з відкритими спільнотами, живучи вірою, прагненням променіти Ісусом Христом, радісні, вільні, братерські й активні. Такі спільноти можуть бути середовищем, в якому молодь відчуватиме, що цінні стосунки можна культивувати.

*Душпастирство в виховних закладах*

221. Школа, без сумніву, – майданчик, завдяки якому можна наблизитися до дітей і молоді. Це упривілейоване місце для розвитку особи, і тому християнська спільнота завжди приділяла їй велику увагу, формуючи вчителів і лідерів або створюючи власні школи усіх видів і рівнів. У цій царині Святий Дух пробудив незліченні харизми й приклади святості. Але школа нагально потребує самокритики – якщо у багатьох школах глянемо на плоди душпастирства, яке зосереджене на навчанні релігії й часто не здатне пробудити досвід тривалої віри. Окрім того, є багато католицьких шкіл, які, як здається, були створені лише для того, щоб існувати. Страх перед змінами чинить їх нездатними толерувати неясності, й вони зачиняються перед реальними чи уявними загрозами, які несуть із собою будь-які зміни. Школа, перетворена в «бункер», який захищає від «зовнішніх» загроз, – це карикатурний вираз цієї тенденції. Цей образ провокативно відображає досвід багатьох молодих людей після закінчення деяких освітніх закладів: нездоланна прірва між тим, чого їх навчили, і світом, у якому живуть. Також релігійні та моральні норми не приготували їх до конфронтації зі світом, який їх висміює, і не навчили форм молитви і переживання віри, які легко практикувати серед ритму цього суспільства. Насправді одна з найбільших радостей вихователя – бачити, як учень стає сильною, цілісною, активною особою, здатною давати.

222. Католицька школа залишається суттєвим простором для євангелізації молоді. Важливо взяти до уваги деякі інспіруючі критерії, вказані в *Veritatis gaudium*, з огляду на відновлення і оживлення шкіл і університетів у місіонерському «виході», такому як досвід *kerygma*, діалог на всіх рівнях, інтердисциплінарність і трансдисциплінарність, промоція культури зустрічі, нагальна потреба «створення павутини» й опції на користь найзнедоленіших, виключених і викинутих із суспільства[[117]](#footnote-116). І також здатність об’єднувати голову, серце і руки.

223. З другого боку, не можемо духовну формацію відділити від культурної. Церква завжди хотіла розвивати для молоді простір із кращою культурою. Не може від цього відмовитися, бо молодь має на це право. І «особливо сьогодні право на культуру означає захист мудрості, тобто людських знань, які олюднюють. Дуже часто ми обумовлені моделями банального і одноденного життя, яке спонукає шукати успіх малими коштами, дискредитує жертовність і прищеплює ідею, що освіта не важлива, якщо не дає конкретних результатів. Ні, освіта спонукає задаватися запитаннями, аби не піддатися банальності, аби шукати сенс життя. Потрібно домагатися цього права, щоб нас не здолали численні сирени, які сьогодні відвертають увагу від цих пошуків. Одіссей, щоби не піддатися співу сирен, які зачаровували моряків і спрямовували їх на скелі, де вони розбивалися, прив’язався до щогли і заткав вуха товаришам подорожі. Але Орфей, щоб захиститися від співу сирен, зробив інакше: заграв найчудовішу мелодію, яка зачарувала сирен. Це ваше велике завдання: на паралізуючі співи культурного споживацтва відповідати динамічними й сильними рішеннями, пошуками, знанням і співпрацею»[[118]](#footnote-117).

***Різні сфери душпастирського розвитку***

224. Багато молодих людей можуть навчитися й цінити мовчання і близькість із Богом. Також збільшується кількість груп адорації Пресвятих Дарів і молитви Божим Словом. Не можна недооцінювати молодь і вважати її нездатною до контемпляції. Потрібно лише знайти відповідні способи й методи, щоб допомогти їй увійти в цей цінний досвід. Щодо середовищ, в яких практикується культ і молитва, то «при різних нагодах молоді католики просять методів молитви й літургічних служінь, які би перемінили їхню щоденність у свіжу, справжню й радісну літургію»[[119]](#footnote-118). Для цього важливо використовувати особливі періоди літургійного року, такі як Страсний Тиждень, П’ятидесятниця і Різдво. Їм також подобаються інші святкові зустрічі, під час яких руйнується рутина і які допомагають досвідчити радість віри.

225. Унікальною можливістю для росту і отримання Божого дару віри й любові є служіння: багатьох молодих людей приваблює можливість допомагати іншим, особливо дітям і вбогим. Часто це служіння – перший крок до відкриття чи поновного відкриття християнського і церковного життя. Велика частина молоді вже втомилася нашими програмами доктринальної і навіть духовної формації, і часом домагається можливості активно щось робити для людей.

226. Ми не повинні забувати про такі види мистецтва як театр, живопис тощо. «Особливо важливою є музика, яка є реальним простором, в якому молодь перебуває постійно, і також культурою і мовою, здатною збуджувати емоції й формувати тотожність людини. Мова музики також є душпастирським знаряддям, яке кидає виклик особливо літургії та її відновленню»[[120]](#footnote-119). Спів може бути для молоді великою спонукою йти вперед. Святий Августин сказав: «Співай, але йди; допомагай своїй праці співом, не будь лінивим: співай і йди […]. Йди, щоб мати успіх; але отримуй успіх у добрі, у правдивій вірі, в добрих учинках: співай і йди»[[121]](#footnote-120).

227. «Для молоді велике значення має також спорт, виховний і формаційний потенціал якого Церква не повинна легковажити, але бути активною в цій царині. Світ спорту потребує допомоги, щоби подолати такі свої проблеми як міфологізація чемпіонів, логіка ринку та ментальність здобуття перемоги будь-яким способом»[[122]](#footnote-121). В основі спортивного досвіду лежить «радість: радість фізичних вправ, радість бути разом, радість життя і дарів, які Творець дає нам кожного дня»[[123]](#footnote-122). З другого боку, деякі Отці Церкви подавали приклади з царини спорту, аби спонукати молодь бути сильнішою й долати лінивство чи комфорт. Святий Василій Великий, звертаючись до молоді, подавав приклади зусиль, які вимагаються у спорті, і у такий спосіб прищеплював молоді здатність до жертовності – аби зростати в чеснотах: «Після тисяч і тисяч страждань, які багатьма способами зміцнюють тіло, після стількох важких гімнастичних вправ, поту […] і всього іншого, щоби багато не говорити, вони все життя готувалися до змагань, […], піддаючи себе всім можливим зусиллям і небезпекам, аби здобути вінець […]. А ми, знаючи, що нас чекає величезна і чудесна нагорода, яку неможливо описати словами, думаємо, що легко її отримаємо, живучи в лінивстві й комфорті?»[[124]](#footnote-123).

228. Багатьох підлітків приваблює контакт із природою, вони чутливі до охорони зовнішнього середовища – як пластуни й інші групи, які проводять час на природі, в таборах, походах, подорожах і в акціях охорони зовнішнього середовища. Якщо це робиться в дусі святого Франциска з Ассізі, то такий досвід може стати школою загального братерства і споглядальної молитви.

229. Такі й інші подібні можливості, які відчиняють на євангелізацію молоді, не повинні позбавити нас пам’яті, що, незалежно від історичних змін й чутливості молоді, існують Божі дари, які завжди актуальні, які мають силу проходити через усі епохи й усі обставини: завжди живе й дієве Боже Слово, присутність Христа в Євхаристії, яку споживаємо, Таїнство Прощення, яке нас визволяє і зміцнює. Також можна згадати невичерпні духовні багатства, які Церква зберігає у свідченнях святих і в навчанні великих духовних учителів. І хоча потрібно шанувати різні етапи й часом терпеливо чекати на відповідний момент, але не можна не запросити молодь до цих джерел нового життя, не маємо права позбавити її такого добра.

***Традиційне душпастирство молоді***

230. Окрім звичайної душпастирської праці, яка робиться в парафіях і релігійних рухах за визначеними схемами, дуже важливо створити простір для «популярного душпастирства молоді» – з іншим стилем, в інший час, з іншим ритмом, з іншою методикою. Воно полягає у ширшому й гнучкішому душпастирстві, яке стимулює в різних середовищах, в яких молодь активна, природні лідерські якості й дари, які Святий Дух уділив цим молодим людям. Йдеться передовсім про те, щоби не ставити різні перешкоди, норми, перевірки й обов’язкові границі цим молодим вірянам, які природні лідери в своїх колах і різних середовищах. Потрібно лише супроводжувати їх і стимулювати, більше довіряючи творчості Святого Духа, який діє так як хоче.

231. Говоримо про справді «народних» лідерів, а не про елітарних чи зачинених у малих групах вибраних. Для того, щоби вони могли займатися популярним душпастирство молоді, потрібно, щоби «навчилися помічати почуття людей, ставати їхніми речниками і працювати для них»[[125]](#footnote-124). Коли говоримо про «людей», то говоримо не про структури суспільства чи Церкви, а про групи осіб, які діють не осібно, а разом – як спільнота всіх і для всіх, яка не може залишити позаду найбідніших і найслабших: «Люди хочуть, щоб усі брали участь у загальному добрі, і тому пристосовуються до останніх, аби всі йшли разом»[[126]](#footnote-125). Отож, народні лідери – це ті, які здатні залучити і включити в молодіжний рух усіх: найубогіших, слабких, обмежених і зранених. Вони не соромляться і не бояться зраненої і терплячої молоді.

232. У цьому контексті ми повинні стимулювати молодь, особливу ту, яка виросла не в християнських родинах чи закладах, і перебуває на дорозі повільного дозрівання, до «можливого добра»[[127]](#footnote-126). Христос нас попереджував, щоб ми не вимагали від усього бути тільки пшеницею (див. *Мт*. 13, 24-30). Часом, домагаючись стерильного, чистого, наповненого абстрактними ідеями, далекого від світу й незаплямленого, душпастирства молоді, ми зводимо Євангеліє до нудної, незрозумілої, далекої, відділеної від молодіжної культури, пропозиції, пристосованої лише до *елітної* християнської молоді, яка відчуває себе іншою, але в дійсності пливе самотньо, позбавлена життя і плідності. Таким чином, викидаючи бур’яни, вириваємо або здушуємо тисячі пагінців, які намагаються вирости серед обмежень.

233. Замість того, щоб «обмежувати їх купою норм, які подають звужений і моралістичний образ християнства, ми покликані інвестувати в їхню відвагу і вчити їх брати на себе відповідальність, розуміючи, що навіть помилки, поразки і кризи – це досвід, який може зміцнити їхню людську природу»[[128]](#footnote-127).

234. Синод заохочував розвивати душпастирство молоді, здатне створити для різноманітної молоді інклюзивний простір, який справді покаже, що ми – відкрита Церква. Для того, щоби хтось міг брати участь у якихось наших молодіжних заходах, не повинен приймати вчення Церкви в усій повноті. Нам достатньо прийняти поставу відкритості до всіх, які бажають і готові зустрітися з правдою, об’явленою Богом. Деякі душпастирські пропозиції вимагають якогось рівня зрілості віри, але нам потрібне популярне душпастирство молоді, яке відчиняє двері й пропонує простір для кожного з його сумнівами, травмами, проблемами, пошуками тотожності, помилками, минулим, досвідом гріха й усіма труднощами.

235. Також повинно бути місце для «тих, які мають інший світогляд, належать до інших релігій або далекі від будь-якої релігії. Серце Бога охоплює всю молодь без винятку, отож її повинно охопити й серце Церкви. Щиро визнаємо, що це твердження не завжди відображається в нашій душпастирській праці: часто зачиняємося в своїх середовищах, куди її голос не доходить, або займаємося менш вимогливою і приємнішою діяльністю, відганяючи здоровий душпастирський неспокій, який виводить нас із безпечної, як вважаємо, зони. А Євангеліє вимагає бути відважними, і прагнемо ними бути без самовпевненості й без прозелітизму, даючи свідчення про любов Господа і подаючи руку всій молоді світу»[[129]](#footnote-128).

236. Перехід від елітарного до «популярного» душпастирства молоді – повільний, терпеливий, невтомний процес, наповнений пошаною, надією й співчуттям. На Синоді запропонували приклад учнів з Емаус (див. *Лк*. 24, 13-35), який також може бути взірцем того, що діється у душпастирстві молоді.

237. «Ісус йде з двома учнями, які не зрозуміли значення того, що з Ним сталося, і віддаляються від Єрусалима і від спільноти. Він йде разом з ними, щоб перебувати в їхньому товаристві. Він ставить їм запитання і терпеливо вислуховує їхню версію подій, аби допомогти їм *розпізнати* те, що вони пережили. Потім дуже енергійно проголошує Слово і підводить їх до *інтерпретації* подій, які вони пережили, в світлі Писань. Приймає запрошення переночувати в них: входить у їхню ніч. Коли Його слухали, то їхні серця палали і розум ставав яснішим, при ламанні хліба їм відкрилися очі. Вони самі *вирішили* негайно повернутися назад до спільноти і розділити з нею досвід зустрічі з воскреслим Ісусом»[[130]](#footnote-129).

238. Різні прояви народної побожності, особливо прощі, які приваблюють молодь, якій важко включитися в церковні структури, – це конкретне вираження довіри Богові. Такими формами пошуків Бога, особливо притаманними вбогій молоді і також іншим прошаркам суспільства, не можна нехтувати, але слід до них спонукати й стимулювати їх. Бо народна побожність – це «правомірний спосіб жити вірою»[[131]](#footnote-130) і «вираження спонтанної місіонерської діяльності Божого Люду»[[132]](#footnote-131).

***Місіонери завжди***

239. Хочу нагадати, що для того, щоб стати місіонером, молодій людині багато не потрібно. Навіть найслабші, обмежені й зранені можуть бути місіонерами на свій спосіб, бо добро завжди можна передавати, навіть якщо воно існує разом із багатьма слабостями. Молода людина, яка йде на прощу молитися до Богородиці й запрошує товариша, цим простим жестом здійснює цінний місіонерський акт. У популярному душпастирстві молоді невід’ємно присутня народна, неконтрольована місія, яка ламає всі церковні схеми. Супроводжуймо й підтримуймо її, але не намагаймося її занадто контролювати.

240. Якщо вміємо слухати голос Святого Духа, то не можемо ігнорувати факт, що душпастирство молоді завжди повинно бути місійним душпастирством. Молоді люди дуже збагачуються, якщо долають страх і набираються сміливості відвідувати доми, і в такий спосіб нав’язують контакт із життям люду, вчаться дивитися поза межі своїх родин і груп, починають розуміти життя в ширшій перспективі. Водночас зміцнюється їхня віра і відчуття єдності з Церквою. Молодіжні місії, які зазвичай організовують під час канікул після періоду приготування, можуть спричинити відновлення досвіду віри й навіть пробудити покликання.

241. Але молодь здатна творити нові місійні форми в різних сферах. До прикладу, якщо вона так добре почувається в соцмережах, то слід її заохочувати наповнити їх Богом, братерством, заангажуванням.

***Супроводження дорослих***

242. Свободу молоді потрібно шанувати, але молодь також потрібно супроводжувати. Спочатку потрібно супроводжувати родину. Душпастирство молоді пропонує проект життя на фундаменті Христа: будування дому й сімейного вогнища на скелі (див. *Мт*. 7, 24-25). Для багатьох з них сімейне вогнище і цей проект здійсниться в подружжі й подружній любові. І тому душпастирство молоді потрібно гармонійно поєднати з душпастирством родин, координуючи й інтегруючи працю, щоби відповідно супроводжувати процес покликання.

243. Спільнота грає дуже важливу роль у супроводжені молодих людей; вся спільнота повинна відчувати відповідальність за те, щоби їх приймати, мотивувати, заохочувати і стимулювати. Це означає, що до молодих людей потрібно ставитися зі зрозумінням, пошаною і любов’ю, уникати постійного осудження й не вимагати досконалості, яка не відповідає їхньому вікові.

244. На Синоді «багаторазово наголошували на недостатній кількості досвідчених осіб, відданих послузі супроводження. Переконання у богословській і пасторальній цінності слухання зумовлює рефлексію над відновленням форм, за посередництвом яких зазвичай здійснюється священницьке служіння, і переоцінкою пріоритетів. Окрім того Синод підтвердив потребу готувати богопосвячених і мирян, чоловіків і жінок, кваліфікованих у супроводженні молоді. Харизма слухання, яку Святий Дух уділяє спільнотам, могла би також отримати якусь форму інституційного визнання для церковного служіння»[[133]](#footnote-132).

245. Окрім того більшу увагу потрібно приділяти супроводженню молодих людей, які проявляють лідерські якості, – щоб дати їм можливість формування і розвитку. Молодь під час зустрічі перед Синодом просила розвивати «програми молодіжного лідерства – для вишколу й постійного розвитку молодих лідерів. Деякі молоді жінки відчувають брак взірців лідерок у Церкві, а вони прагнуть служити Церкві своїми інтелектуальними й професійними здібностями. Також вважаємо, що семінаристи і богопосвячені чоловіки й жінки повинні мати більші можливості в супроводженні молодих лідерів»[[134]](#footnote-133).

246. Молоді люди самі описали якості, яких сподіваються від духовних наставників, і виразили це дуже ясно: «Якості такого наставника: справжній християнин, активний у Церкві й у світі; постійно прямує до святості; намагається зрозуміти, а не осуджувати; активно слухає про потреби молоді й вміє люб’язно відповісти; дуже доброзичливий, усвідомлює хто він; знає свої обмеження й має досвід радості й страждання духовної мандрівки. Особливо важлива риса наставника – визнання своєї людської природи. Людської природи, яка робить помилки, яка є недосконалою особою, грішником, якому пробачили. Часом наставників ставлять на п’єдестал, і коли вони падають, то це негативно впливає на молодь і їй важко залишатися в Церкві. Наставники не повинні вести молодих людей як пасивних послідовників, а йти поряд, даючи їм можливість бути активними учасниками подорожі. Наставники повинні шанувати свободу молоді в процесі розпізнавання і забезпечити її засобами, які допоможуть їй робити це добре. Наставник повинен щиро довіряти здатності молодих людей брати участь у житті Церкви. Наставник повинен плекати зерна віри в молодих людях і не сподіватися швидких плодів праці Святого Духа. Ця роль не повинна бути зарезервована виключно для священників і богоспосвячених осіб, а її можуть виконувати також і миряни. І насамкінець, усі наставники повинні піклуватися про свою постійну формацію»[[135]](#footnote-134).

247. Безсумнівно, що навчальні заклади Церкви – це середовище, в якому супроводжує спільнота і яке дає орієнтири багатьом молодим людям, особливо тоді, коли «приймають усю молодь без огляду на віровизнання, культурне походження, особисту, родинну та суспільну ситуацію. У такий спосіб Церква робить фундаментальний внесок в інтегральну освіту молоді в різних частинах світу»[[136]](#footnote-135). Навчальні заклади Церкви безпідставно обмежили би свої функції, якщо би встановили суворі критерії для вступу абітурієнтів і навчання студентів, бо позбавили би багатьох молодих людей наставництва, яке допоможе їм збагатити своє життя.

**ВОСЬМИЙ РОЗДІЛ**

**ПОКЛИКАННЯ**

248. Правда, що слово «покликання» можна розуміти в широкому значенні – як поклик Бога. Воно містить покликання до життя, покликаня до дружби з Богом, покликання до святості тощо. Воно цінне тим, що ставить усе наше життя перед обличчям Бога, який нас любить, і дає нам можливість зрозуміти, що ніщо не є результатом безсенсовного хаосу, але все можна інтегрувати в процес відповіді Господові, який має для нас чудовий план.

249. В Адгортації *Gaudete et exsultate* я хотів звернути увагу на загальне покликання всіх людей до розвитку на Божу славу і запропонував «представити покликання до святості, намагаючись вмістити це в актуальний контекст – з ризиками, викликами й можливостями»[[137]](#footnote-136). ІІ Ватиканський Собор допоміг нам знову усвідомити це покликання кожної людини: «Укріплені стількома великими засобами спасіння, всі Христові вірні, кожного становища та сану, покликані Господом, кожен – своїм шляхом, до досконалої святості, повнота якої в самому Отці»[[138]](#footnote-137).

***Господь запрошує бути Його друзями***

250. Перше, що потрібно розпізнати й відкрити: Ісус хоче, щоб кожна молода людина була Його товаришем. Це основне розпізнавання. Воскреслий Господь запитує свого товариша Симона Петра: «Симоне Йонин! Чи любиш мене?» (*Йо*. 21, 16). Це означає: чи любиш мене як товариша? Місія, доручена Петрові, – піклуватися про Ісусових овець і ягнят – завжди буде поєднана з цією товариською любов’ю.

251. А якщо треба би було привести протилежний приклад, то пригадаймо зустріч-розставання Господа з багатим юнаком, де виразно бачимо, що цей юнак не помітив погляд Господа, сповнений любов’ю (див. *Мк*. 10, 21). Спочатку він пішов за доброю спонукою, але потім відійшов засмучений, бо не зміг відірватися від багатьох речей, якими володів (див. *Мт*. 19, 22). Він втратив можливість того, що, напевно, могло би вирости в велику дружбу. І тепер ми не знаємо, що міг би вчинити для нас і для всього людства цей винятковий юнак, на якого Ісус глянув із любов’ю і простягнув йому свою руку.

252. Бо «життя, яке нам дарує Ісус, – це історія любові, *історія життя*, яке хоче поєднатися з нашим життям і пустити коріння в кожну людину. Це життя – це не підвішене «в хмарі» спасіння, яке очікує, коли його «скачають», не нова «програма», яку слід запустити, не ментальні вправи особистого розвитку. І також не «тьюторінг» для отримання свіжих новин. Спасіння, яке нам дарує Бог, – це *запрошення взяти участь в історії любові*, яка переплітається із нашими історіями; яка живе і прагне народитися посеред нас – щоби ми могли приносити плоди там, де перебуваємо, такими, якими ми є і ким ми є. Господь приходить туди щоби сіяти й щоб Його засіяли»[[139]](#footnote-138).

***Бути для інших***

253. Я хотів би затриматися над покликанням у безпосередньому розумінні цього слова – як покликанням до місіонерського служіння іншим. Господь кличе нас взяти участь у Його творчому ділі, працювати для загального добра, використовуючи дані нам здібності.

254. Це місіонерське покликання стосується нашого служіння ближнім, бо наше життя на землі осягає повноту тоді, коли стає жертвою. Нагадую, що «місія в серці народу не є частиною мого життя або прикрасою, яку можу зняти; не є додатком до мого життя чи відрізком життя. Є чимось, що я не можу з себе вирвати, якщо не хочу себе знищити. *Я* – *місія* на цій землі, і для цього я існую у цьому світі»[[140]](#footnote-139). І тому слід вважати, що все душпастирське служіння, вся формація і вся духовність повинні підпорядковуватися покликанню.

255. Твоє покликання полягає не лише в зовнішній праці, хоча й виражається у ній. Покликання – це щось більше, це дорога, яка спрямовує багато зусиль і дій у напрямку служіння. І тому в розпізнаванні покликання важливо побачити, чи хтось відкриває в собі спосібності, потрібні для специфічного служіння суспільству.

256. Це надає великого значення цим завданням, бо перестає бути сумою дій, які потрібно виконати, щоб заробити гроші, щоб чимось зайнятися або когось задовольнити. Все це конституює покликання, бо ми покликані; є щось більше від нашого прагматичного вибору. Остаточно йдеться про розпізнання – для чого я створений, для чого живу на землі, який план Господа для мого життя. Господь не покаже мені всі місця, часи й деталі, які я розумно вибиратиму, але вкаже напрямок мого життя, бо Він – мій Творець, мій гончар, і я повинен слухати Його голос і дозволити Йому мене формувати й вести. Тоді я буду тим, ким повинен бути, і буду також вірний своїй дійсності.

257. Для того, щоби реалізувати своє покликання, потрібно плекати й розвивати все те, чим ми є. Йдеться не про фантазування, не створення себе самих із нічого, а про відкриття себе в світлі Бога і розвиток власної істоти: «У Божих планах усі люди покликані до самореалізації, бо життя кожної людини – це покликання»[[141]](#footnote-140). Твоє покликання веде тебе до відкриття у собі найкращого, що в тобі є, для Божої слави і для добра інших людей. Йдеться про те, щоби не тільки щось робити, а робити це розумно і цілеспрямовано. Святий Альберт Хуртадо говорив молодим людям, що треба дуже уважно тримати курс: «На кораблі недбалого штурмана відразу звільняють з роботи, бо те, що він тримає в руках, дуже святе. Чи в житті ми дотримуємося свого курсу? Який твій курс? Якщо буде потрібно приділити цій темі більше уваги, то прошу вас надати їй найбільшого значення, бо зрозуміти це означає успіх, не зрозуміти – поразку»[[142]](#footnote-141).

258. Це «бути для інших» у житті кожної молодої людини зазвичай поєднане з двома основними питаннями: закладення нової родини і праця. Різні опитування молодих людей постійно підтверджують, що їх турбують і непокоять саме ці дві великі теми. Вони повинні бути предметом особливого розпізнавання. Коротко на них затримаємося.

***Любов і родина***

259. Молоді люди сильно відчувають покликання до любові й мріють зустріти відповідну особу, з якою можуть створити родину і разом будувати життя. Безсумнівно, що це покликання пропонує сам Бог через почуття, бажання, мрії. Цю тему я широко обговорював в Адгортації *Amoris laetitia,* і запрошую всю молодь прочитати її, особливо четвертий і п’ятий розділи.

260. Люблю думати, що «двоє християн, які одружуються, розпізнали в своєму житті любов’ю поклик Господа, покликання, щоби з двох – чоловіка і жінки – створити одне тіло, одне життя. І Таїнство Подружжя огортає цю любов Божою благодаттю, вкорінює її в самого Бога. З цим даром, із упевненістю у це покликання можна йти сміливо, нічого не боятися, долати всі перешкоди разом!»[[143]](#footnote-142).

261. У цьому контексті нагадую, що Бог створив нас як істоти зі статевим потягом. Він сам «створив статевість як чудовий подарунок для своїх створінь»[[144]](#footnote-143). У царині покликання до подружжя потрібно визнати й бути вдячними, що «статевість і секс – це дар Бога. І це не табу. Це Божий дар, це дар, який Господь нам дає. Цей дар має за мету взаємну любов і народження нового життя. Це пристрасть, це пристрасна любов. Справжня любов пристрасна. Пристрасна любов між чоловіком і жінкою спонукає давати життя завжди. Завжди. І давати його з тілом і душею»[[145]](#footnote-144).

262. Синод наголосив, що «родина залишається для молоді основною точкою відліку. Діти цінять любов і опіку батьків, розуміють важливість родинних зв’язків і надіються, що їм вдасться створити власні родини. Безперечно, що зріст сепарацій, розлучень, повторних зв’язків і неповних родин може спричинити в молоді велике страждання і кризу тотожності. Часом вони повинні брати на себе відповідальність, невідповідну їхньому вікові, яка їх змушує завчасно ставати дорослими. Дуже часто бабусі й дідусі мають вирішальний вплив на почуття і релігійне виховання: завдяки своїй мудрості формують вирішальну ланку в стосунках між поколіннями»[[146]](#footnote-145).

263. Правда, що труднощі, які вони досвідчують у своїх родинах, спонукають багатьох молодих людей задуматися, чи варто створювати нову родину, бути вірними, великодушними. Хочу вам сказати: так, варто вкладати в родину, в ній знайдете найкращі стимули до дозрівання і найпрекраснішу радість, щоби нею ділитися. Не дозвольте відібрати в себе можливість любити по-справжньому. Не дайте звести себе тим, які пропонують крайній індивідуалізм, який остаточно веде до ізоляції й найгіршої самотності.

264. Сьогодні панує злудна культура тимчасовості. Переконання, що ніщо не може бути остаточним, – обман і неправда. Часто «сьогодні дехто говорить, що подружжя вже «не в моді» [...]. У культурі тимчасовості й релятивізму багато хто говорить, що важливо «використовувати» момент, що не варто брати зобов’язання на все життя і приймати остаточні рішення [...]. Я, навпаки, прошу вас бути революціонерами, прошу вас плисти проти течії; так, прошу вас бунтуватися проти культури тимчасовості, яка, в основному, вважає вас нездатними брати на себе відповідальність і любити по-справжньому»[[147]](#footnote-146). Я вірю в вас і тому заохочую вас вибрати подружжя.

265. До подружжя потрібно приготуватися, а це вимагає виховання себе самого, розвитку найкращих чеснот, особливо – любові, терпеливості, здатності слухати іншого і допомагати. Також це зумовлює виховання власної сексуальності, щоби вона щораз менше використовувала іншу людину і щораз більше й повністю інтегрувалася з іншою людиною у винятковий спосіб і великодушно.

266. Єпископи Колумбії навчали, що «Христос знає, що наречені недосконалі й повинні долати свою слабкість і непостійність – аби їхня любов зростала й тривала. І тому уділяє подружній парі благодать, яка є світлом і силою, які допомагають їм здійснити свій проект подружнього життя у згоді з Божим планом»[[148]](#footnote-147).

267. Тим, які не покликані до подружнього чи богопосвяченого життя, потрібно постійно нагадувати, що перше і найважливіше – хрещальне покликання. Не одружені, навіть якщо це не їх вибір, можуть стати особливими свідками цього покликання на дорозі особистого розвитку.

***Праця***

268. Єпископи США виразно наголосили, що дорослішання молоді «часто означає входження у світ праці. «Чим заробляєш на життя?» - це постійна тема розмов, бо робота – це дуже важлива частина їхнього життя. Для молодих дорослих цей досвід плинний, бо часто змінюють роботу і навіть професію. Робота може впливати на використання часу й на те, що можуть собі дозволити чи купити. Також може впливати на якість і кількість вільного часу. Робота визначає і впливає на ідентичність і самооцінку молодого дорослого і є основним простором, у якому розвивається дружба й інші стосунки, бо, переважно, він працює не один. Молоді чоловіки й жінки говорять про роботу як про виконання якихось функцій і про щось, що має значення. Молодим дорослим праця дає можливість задовольнити практичні потреби, і що ще важливіше – шукати значення й сповнення своїх мрій і візій. І хоча робота може не допомогти реалізувати свої мрії, але для молодих дорослих важливо плекати візію, вчитися працювати у спосіб насправді індивідуальний і життєдайний, і постійно розпізнавати Божу волю»[[149]](#footnote-148).

269. Прошу молодь не надіятися на те, що зможете жити, не працюючи й покладаючись на допомогу інших людей. Це не добре, бо «праця – це потреба, частина сенсу життя на землі, шлях до зростання, розвитку й особистої самореалізації. Матеріальна допомога бідним повинна бути лише тимчасовим вирішенням насущних проблем»[[150]](#footnote-149). Звідси «разом з благоговійним спогляданням створіння, яке ми знаходимо в святого Франциска Асизького, християнська духовна традиція також розробила різнобічне та збалансоване розуміння сенсу праці, як, наприклад, у житті Блаженного Шарля де Фуко та його послідовників»[[151]](#footnote-150).

270. Синод наголосив, що на ринку праці молодь «зазнає різних форм дискримінації та маргіналізації. Перша і найдошкульніша форма – безробіття, яке в деяких країнах досягає непомірного рівня. Брак робочих місць, окрім зубожіння, зменшує в молоді здатність мріяти й надіятися і позбавляє її можливості працювати для розвитку суспільства. У багатьох країнах це спричинене тим, що деякі соціальні групи молоді не мають відповідних професійних знань, і також через відсутність відповідних навчальних закладів. Часто невпевненість у завтрашньому дні, яка непокоїть молодих людей, спричинена експлуатацією та економічними інтересами»[[152]](#footnote-151).

271. Є одна делікатна тема, яку політики повинні вважати пріоритетною, особливо сьогодні, коли швидкість розвитку технологій разом із обсесивністю зменшення видатків на виробництво може швидко довести до заміни багатьох робочих місць машинами. І йдеться про фундаментальну для суспільства проблему, бо для молодих людей праця – це не лише заробляти гроші. Це вираження людської гідності, це шлях дозрівання і соціальної інтеграції, це постійна спонука зростати в відповідальності й креативності, це захист від схильностей до індивідуалізму й комфорту, це також прославлення Бога реалізацією власних здібностей.

272. Молода людина не завжди має можливість вирішувати, куди спрямувати свої зусилля, в якій царині використовувати свою енергію і креативність. Бо, незалежно від власних прагнень і ще більше – від власних спосібностей і розпізнавання, існують тверді границі дійсності. Правда, що не можеш жити без роботи і часом мусиш взяти ту, що трапляється, але ніколи не відмовляйся від своїх мрій, ніколи не закопуй своє покликання остаточно, ніколи не здавайся. Завжди шукай принаймні часткових чи обмежених способів жити тим, що ти розпізнав як справжнє покликання.

273. Коли хтось відкриє, що Бог його до чогось кличе, що він для чогось створений – для медицини, столярства, журналістики, техніки, навчання, мистецтва чи якоїсь іншої праці, то зможе розвивати свої найкращі якості жертовності, щедрості й самовідданості. Усвідомлення, що робиш щось не для того, щоб це робити, а тому, що це має значення як відповідь на покликання, яке звучить у глибині твого єства, аби давати користь іншим, наповнює твоє серце особливим відчуттям повноти. Про це говорить древня Книга Проповідника: «Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами» (*Проп*. 3, 22).

***Покликання до особливого посвячення***

274. Якщо віримо, що Святий Дух постійно пробуджує покликання до священства і чернечого життя, то можемо «закинути сіті» в ім’я Господа з повною довірою. Ми можемо й повинні насмілитися сказати це кожній молодій людині, аби вона задумалася над можливістю піти цим шляхом.

275. Часом я пропонував це молодим людям, які майже несмішливо відповідали: «Ні, це не для мене». Але через кілька років деякі з них уже були в семінарії. Господь дотримає свою обітницю і не залишить Церкву без пастирів, без яких вона не змогла би жити й виконувати свою місію. І якщо деякі священники не дають доброго свідчення, то через це Господь не перестане кликати. Навпаки, подвоює зусилля, бо не припиняє піклуватися своєю улюбленою Церквою.

276. У розпізнаванні покликання не можна виключати можливості віддати себе Богові в священстві, у чернецтві чи інших формах богопосвяченого життя. Навіщо виключати таку можливість? Будь упевнений, що якщо розпізнаєш Божий поклик і підеш за ним, то твоє життя стане повнішим.

277. Ісус ходить між нами так, як ходив колись у Галілеї. Він ходить нашими вулицями, затримується і спокійно дивиться нам в очі. Його поклик притягує і захоплює. Але сьогодні ми такі неспокійні й нас із такою швидкістю бомбардують різні принади, що вже немає місця для внутрішньої тиші, в якій можна помітити погляд Ісуса й почути його поклик. А тим часом ти отримаєш багато добре спакованих пропозицій, які виглядають гарними й перспективними, але пізніше залишать тебе вичерпаним, утомленим і самотнім. Не допусти цього, бо вир цього світу втягує тебе у безглузду біганину без напрямку, без ясної мети, і у такий спосіб змарнуєш багато своїх зусиль. Краще шукай простір тиші й мовчання, в якому зможеш задуматися, помолитися і краще придивитися до довколишнього світу.

**ДЕВ’ЯТИЙ РОЗДІЛ**

**РОЗПІЗНАВАННЯ**

278. Про розпізнавання взагалі я вже говорив в апостольській Адгортації *Gaudete et exsultate*. Дозвольте мені озвучити тут деякі з цих роздумів стосовно розпізнавання свого покликання у світі.

279. Нагадую, що всі, а «особливо молоді люди, піддаються безустанному *zapping*[[153]](#endnote-2). Можна серфувати по двох або трьох моніторах одночасно і відразу брати участь у різних віртуальних подіях»[[154]](#footnote-152). І «це особливо важливе тоді, коли в нашому житті з’являється новизна, і тоді потрібно розпізнати, чи це нове вино походить від Бога, духа світу чи духа диявола»[[155]](#footnote-153).

280. «Хоча розпізнавання стосується розуму й розторопності, але їх перевищує, бо йдеться про те, щоб помітити таїну унікального й неповторного плану Бога для кожної людини […].У гру входить сенс мого життя перед Отцем, який мене знає і любить, той справжній сенс мого існування, який ніхто крім Нього не знає краще»[[156]](#footnote-154).

281. У цьому контексті міститься формування сумління, яке дає розпізнаванню можливість зростати в глибину й у вірності Богові: «Формування сумління – це дорога всього життя, на якій вчаться плекати почуття, які мав Ісус Христос, присвоюючи критерії Його рішень і наміри Його вчинків» (див. *Фил*. 2, 5)[[157]](#footnote-155).

282. Це формування означає піддати себе Христові, який змінює, й водночас «постійно практикувати добро, яке оцінюють в іспиті сумління: вправі, в якій розпізнають не лише гріхи, а також Божі діла в щоденному досвіді, в подіях історії та культури, в якій ми живемо, у свідченні багатьох чоловіків і жінок, які жили до нас або допомагають нам своєю мудрістю. Все це допомагає розвивати второпність, наголошуючи на глобальному напрямку життя конкретними виборами, погідним усвідомлення своїх дарів і обмежень»[[158]](#footnote-156).

***Як розпізнати своє покликання***

283. Вираженням розпізнавання є зусилля, які прикладають, аби зрозуміти своє покликання. Це завдання вимагає простору усамітнення і мовчання, бо йдеться про дуже особисте рішення, яке за нас ніхто не може прийняти: «Хоча Господь промовляє до нас у різноманітний спосіб під час праці, через інших людей і кожної миті, але неможливо обминути мовчання молитви, необхідної для того, щоб краще розуміти цю мову, щоб пояснити справжнє значення натхнень, які, як віримо, отримали, щоб заспокоїти свій неспокій і інтегрувати своє життя в Божому світлі»[[159]](#footnote-157).

284. Таке мовчання – це не форма самоізоляції, бо «слід пам’ятати, що молитовне розпізнавання вимагає постави готовності слухання: Господа, інших людей, саму дійсність, яка завжди ставить нові виклики. Тільки той, хто готовий слухати, володіє свободою і може зректися своєї обмеженої або недостатньої думки, своїх звичок, своїх схем сприйняття дійсності. Таким чином він насправді готовий прийняти виклик, який розриває його почуття безпеки, але веде до кращого життя, бо недостатньо, щоб усе йшло добре, щоб усе було спокійно. Бог може пропонувати щось більше, але в своєму вигідному розпорошенні не розпізнаємо цього»[[160]](#footnote-158).

285. Щодо розпізнавання свого покликання, то потрібно задатися різними запитаннями. Не слід розпочинати з запитань – де більші заробітки чи де можна швидше зробити кар’єру й здобути суспільний статус, також не слід думати про те, який вид діяльності принесе більше задоволення. Аби не помилитися, потрібно змінити перспективу й запитати себе: чи я знаю себе самого поза зовнішніми проявами й відчуттями, чи знаю, що радує і що засмучує моє серце, чи знаю свої сильні й слабкі сторони? Відразу з’являються інші запитання: у який спосіб можу принести більше користі суспільству й Церкві, де моє місце у цьому світі, що можу запропонувати суспільству? Потім йдуть наступні запитання, більш реалістичні: чи маю для цього потрібні таланти, чи можу їх здобути і розвивати?

286. Ці запитання потрібно ставити не стільки щодо себе самого й своїх схильностей, скільки щодо інших, перед іншими, аби розпізнавання умісцевило власне життя в стосунках із іншими людьми. І тому хочу нагадати про велике запитання: «Дуже часто витрачаємо багато часу, задумуючись: «*Ким* я є?». Можеш задавати це запитання і шукати на нього відповідь усе своє життя. Але запитай себе: «*Для кого* я є?»[[161]](#footnote-159). Безсумнівно, що ти є для Бога. Але Він хоче, щоб ти був також і для інших, і тому дав тобі різні якості, схильності, дари і харизми, які є не для тебе, а для інших.

***Поклик Товариша***

287. Аби розпізнати своє покликання, слід спершу зрозуміти, що це покликання товариша: Ісуса. А товаришам даруємо те, що найкраще. І воно не обов’язково мусить бути дорогим або рідкісним, але таким, що, знаємо, принесе товаришеві радість. Товариш розуміє це так ясно, що може уявити собі усмішку товариша, коли той відкриє подарунок. Таке розпізнавання дружби я пропоную молодим людям як взірець, якщо вони намагаються розпізнати в своєму житті Божу волю.

288. Хочу, щоб ви знали, що коли Господь думає про кожного з нас і про те, що хотів би нам подарувати, то думає про кожного з нас як про особистого товариша. І якщо Він вирішив подарувати тобі благодать, харизму, яка допоможе тобі жити повним життям і преобразитися в особу, корисну для інших, і залишити по собі якийсь слід в історії, то напевно з’явиться щось, що пробудить радість у найглибших покладах твого єства і надихатиме тебе більше, ніж усе інше, що існує в цьому світі. І не тому, що Господь тобі подарує надзвичайну чи рідкісну харизму, а тому, що це буде на твою міру, на міру всього твого життя.

289. Дар покликання, безсумнівно, – вимогливий дар. Дари Бога вимагають інтеракції, і, щоби ними радіти, потрібно багато вкласти, потрібно ризикувати. Але це не буде зовнішнім обов’язком, а внутрішнім стимулом до зростання і рішень, які спричинять розвиток цього дару, який стане даром для інших. Коли Господь пробуджує покликання, то думає не лише про те, ким ти є, але й про все те, чим ти разом із Ним і з іншими можеш стати.

290. Потенціал життя і сила особовості взаємно підсилюються в глибині єства молодої людини й спонукають її виходити поза власні обмеження. Брак досвіду уможливлює цей процес, навіть якщо дуже швидко він трансформується у досвід, який часто болісний. Важливо нав’язати контакт між прагненням «безконечного початку, який ще не підданий випробовуванням»[[162]](#footnote-160) і безумовною дружбою, яку нам пропонує Ісус. Вибір, який нам пропонує Ісус, – поза будь-яким законом і обов’язком – це йти за Ним так, як друзі йдуть один за одним, шукають себе й знаходять із огляду на чисту дружбу. Все інше з’являється пізніше, і навіть життєві невдачі можуть стати безцінним досвідом цієї дружби, яка ніколи не розірветься.

***Слухати й супроводжувати***

291. Є священники, ченці, черниці, миряни, фахівці й також здібні молоді люди, здатні супроводжувати молодь у розпізнаванні покликання. Якщо хочемо допомогти комусь розпізнати його життєвий шлях, то перше – потрібно його слухати. А слухання зумовлює три різні й комплементарні види чутливості чи уважності.

292. *Перший вид чутливості* або увага – зосередженість на *особі*. Йдеться про те, щоб слухати іншого, який віддає себе через слова. Знаком такого слухання є час, присвячений іншій особі. Йдеться не про сам час, а про те, щоб інший відчував, що мій час – його час: час, який він потребує для озвучення своїх почуттів. Він повинен відчувати, що слухаю його безумовно, без образ, без згіршення, не дратуючись і не втомлюючись. Так слухав Господь, коли пристав до учнів, які йшли до Емаусу, і довго їх супроводжував, хоча вони йшли в невластивому напрямку (див. *Лк*. 24, 13-35). Коли Ісус вдає, що хоче йти далі, коли учні прийшли до свого дому, вони починають розуміти, що Він подарував їм свій час, і пропонують Йому свій час, запрошуючи Його в гостину. Таке уважне й безкорисливе слухання показує цінність, яку надаємо іншій особі незалежно від її переконань і життєвих виборів.

293. *Другий вид чутливості* або друга увага – *розпізнавання*. Йдеться про те, щоб вловити момент, коли відчуємо благодать або спокусу, бо часом справи, які проходять через наш розум, – це тільки спокуси, які нас зводять із властивої дороги. Тут потрібно задатися запитанням: про що насправді говорить ця людина, що хоче мені сказати, що хоче, щоб я зрозумів про її стан. Такі запитання допомагають зрозуміти і відчути, як логіка аргументів впливає на емоції та почуття. Таке слухання зосереджене на розпізнаванні спаситель них слів доброго Духа, який нам пропонує правду Господа, але також і пастки злого духа, його лицемірність і підступність. Потрібно мати відвагу, чуйність і делікатність, аби допомагати іншій людині відрізнити правду від фальшу або виправдань.

294. *Третій вид чутливості* або третя увага – *слухання імпульсів*, які інша людина відчуває «з випередженням». Це глибше слухання, щоб почути «куди інша людина прагне йти насправді». Незважаючи на те, що вона думає і відчуває тепер і що робила в минулому, її увага спрямована на те, ким вона прагне бути. Часом це означає, що особа звертає увагу не стільки на те, що їй подобається і на свої поверхневі бажання, скільки на те, що подобається Господові, на Його проект для її життя, який виражається у натхненнях серця – поза зовнішніми смаками й почуттями. Таке слухання уважне до остаточного наміру, який має вирішальний вплив на життя, бо є Хтось такий як Ісус, який розуміє і цінить цей остаточний намір серця. І тому Він завжди готовий допомогти кожному це розпізнати, і для цього достатньо сказати: «Господи, рятуй мене! Милостивий будь мені, грішному!».

295. Лише у такий спосіб розпізнавання стає зброєю у боротьбі, аби краще наслідувати Господа[[163]](#footnote-161). І так прагнення розпізнати своє покликання набирає найбільшої інтенсивності, іншої якості й вищого рівня, який набагато краще відповідає гідності життя. Бо остаточно добре розпізнавання – це дорога свободи, яка витягує на поверхню те, що в людині унікальне, власне й так особисте, що це знає лише Бог. Інша людина ззовні не може ні зрозуміти повністю, ні передбачити, як це розвиватиметься.

296. І тому той, хто слухає іншу людину в такий спосіб, у якийсь момент повинен зникнути, аби вона йшла дорогою, яку сама відкрила. Зникнути так як зникнув Ісус з-перед очей учнів і залишив їх самих з жаром сердець, який дав нездоланний поштовх вирушити в дорогу (див. *Лк*. 24, 31-33). Повернувшись до спільноти учні отримали підтвердження, що Господь насправді воскрес (див. *Лк*. 24, 34).

297. Оскільки «час важливіший від простору»[[164]](#footnote-162), то потрібно збуджувати й супроводжувати процеси, а не накидати шляхи. І це процеси осіб, які завжди унікальні й вільні. І тому важко подавати правила, навіть якщо всі знаки позитивні, бо «потрібно піддати всі позитивні фактори уважному розпізнаванню, не відділяючи їх один від одного й не протиставляючи один одному, аби не абсолютизувати їхнє значення і не долати один фактор іншим. Це саме слід сказати й про негативні фактори: не можна їх усіх відразу відкидати, бо в кожному з них може приховуватися якась вартість із надією, що її відкриють і відновлять її повну правду»[[165]](#footnote-163).

298. Аби супроводжувати когось на цій дорозі, спершу потрібно самому мати цей досвід. Це зробила ще дуже юна Марія у конфронтації зі своїми питаннями й труднощами. Нехай вона відновить твою молодість силою своєї молитви й завжди супроводжує тебе як Мати.

\* \* \*

***І насамкінець… побажання***

299. Дорога молоде, я буду щасливим, якщо побачу, що ти біжиш швидко і випереджаєш повільних і заляканих. Біжи, «приваблена цим Улюбленим обличчям, яке ми адоруємо в Пресвятій Євхаристії та розпізнаємо в тілі терплячого брата. Нехай Святий Дух спонукає тебе бігти вперед. Церкві потрібні твій ентузіазм, інтуїція і віра. І нам також потрібні! І коли прийдеш туди, куди ми ще не дійшли, зачекай терпеливо на нас»[[166]](#footnote-164).

*Дано в Лорето в Базиліці делла Санта-Каса, 25 березня, в свято Благовіщення, 2019 рік, сьомий рік мого Понтифікату.*

**Франциск**

1. Те саме грецьке слово перекладається як «новий» і як «молодий». [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сповідь,* X, 27: *PL* 32, 795. [↑](#footnote-ref-2)
3. Святий Іриней, *Проти єресей,* II, 22,4: *PG* 7, 784. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Підсумковий Звіт XV Звичайної Генеральної Асамблеї Синоду Єпископів,* 60. Далі цей документ цитуватиметься як *DF*. Він розміщений на сторінці: <http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20181027_doc-final-instrumentum-xvassemblea-giovani_sp.html> [↑](#footnote-ref-4)
5. *Катехизм Католицької Церкви*, 515. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Там само,* 517. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Катехиза* (27 червня 1990), 2-3: *Insegnamenti* 13, 1 (1990), 1680-1681. [↑](#footnote-ref-7)
8. Післясинодальна Апостольська Адгортація *Amoris laetitia* (19 березня 2016), 182: *AAS* 108 (2016), 384. [↑](#footnote-ref-8)
9. *DF* 63. [↑](#footnote-ref-9)
10. ІІ Ватиканський Собор, *Послання до людства: До молоді* (8 грудня 1965): *AAS* 58 (1966), 18. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Там само.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *DF* 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Там само,* 8. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Там само,* 50. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Там само,* 53. [↑](#footnote-ref-15)
16. Див. ІІ Ватиканський Собор, Догматична Конституція *Dei Verbum*, про Боже Об’явлення, 8. [↑](#footnote-ref-16)
17. *DF* 150. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Influencer – англійське слово: той, хто впливає, чинить вплив – influence;* інфлуенсер*.* [↑](#endnote-ref-1)
19. *Промова під час Вігілії з молоддю на XXXIV Всесвітньому Дні Молоді в Панамі* (26 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 лютого 2019, ст. 12. [↑](#footnote-ref-18)
20. *Промова на завершення Хресної Дороги на XXXIV Всесвітньому Дні Молоді в Панамі* (25 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 лютого 2019, ст. 8. [↑](#footnote-ref-19)
21. *DF* 65. [↑](#footnote-ref-20)
22. *Там само,* 167. [↑](#footnote-ref-21)
23. Святий Йоан Павло II, *Промова до молоді в Турині* (13 квітня 1980), 4: *Insegnamenti* 3, 1 (1980), 905. [↑](#footnote-ref-22)
24. Бенедикт XVI, *Послання на XXVII Міжнародний День Молоді* (15 березня 2012): *AAS* 104 (2012), 359. [↑](#footnote-ref-23)
25. *DF* 8. [↑](#footnote-ref-24)
26. *Там само.* [↑](#footnote-ref-25)
27. *Там само,* 10. [↑](#footnote-ref-26)
28. *Там само,* 11. [↑](#footnote-ref-27)
29. *Там само,* 12. [↑](#footnote-ref-28)
30. *Там само,* 41. [↑](#footnote-ref-29)
31. *Там само,* 42. [↑](#footnote-ref-30)
32. *Промова до молоді в Манілі* (18 січня 2015): *L’Osservatore Romano*, іспанською 23 січня 2015, ст. 12. [↑](#footnote-ref-31)
33. *DF* 34. [↑](#footnote-ref-32)
34. *Постанова досинодального Засідання для приготування XV Звичайної Генеральної Асамблеї Синоду Єписпоків* (24 березня 2018), I, 1. [↑](#footnote-ref-33)
35. *DF* 39. [↑](#footnote-ref-34)
36. *Там само,* 37. [↑](#footnote-ref-35)
37. Див. Енцикліку *Laudato si’* (24 травня 2015), 106: *AAS* 107 (2015), 889-890. [↑](#footnote-ref-36)
38. *DF* 37. [↑](#footnote-ref-37)
39. *Там само,* 67. [↑](#footnote-ref-38)
40. *Там само,* 21. [↑](#footnote-ref-39)
41. *Там само,* 22. [↑](#footnote-ref-40)
42. *Там само,* 23. [↑](#footnote-ref-41)
43. *Там само,* 24. [↑](#footnote-ref-42)
44. *Документ пресинодального Засідання для приготування XV Звичайної Генеральної Конференції Синоду Єпископів* (24 березня 2018), I, 4. [↑](#footnote-ref-43)
45. *DF* 25. [↑](#footnote-ref-44)
46. *Там само.* [↑](#footnote-ref-45)
47. *Там само,* 26. [↑](#footnote-ref-46)
48. *Там само,* 27. [↑](#footnote-ref-47)
49. *Там само,* 28. [↑](#footnote-ref-48)
50. *Там само,* 29. [↑](#footnote-ref-49)
51. *Промова на закінчення конференції на тему «Захист неповнолітніх у Церкві»* (24 лютого 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 березня 2019, ст. 9. [↑](#footnote-ref-50)
52. *DF* 29. [↑](#footnote-ref-51)
53. *Лист до Божого Люду* (20 серпня 2018), 2: *L’Osservatore Romano*, іспанською 24 серпня 2018, ст. 6. [↑](#footnote-ref-52)
54. *DF* 30. [↑](#footnote-ref-53)
55. *Промова на відкриття Генеральної Конгрегації XV Загальної Звичайної Асамблеї Синоду Єпископів* (3 жовтня 2018): *L’Osservatore Romano*, іспанською 5 жовтня 2018, ст. 10. [↑](#footnote-ref-54)
56. *DF* 31. [↑](#footnote-ref-55)
57. *Там само.* [↑](#footnote-ref-56)
58. ІІ Ватиканський Собор, Душпастирська Конституція *Gaudium et spes*, про Церкву в сучасному світі, 1. [↑](#footnote-ref-57)
59. *DF* 31. [↑](#footnote-ref-58)
60. *Там само,* 31. [↑](#footnote-ref-59)
61. *Промова на закінчення конференції на тему «Захист неповнолітніх у Церкві»* (24 лютого 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 березня 2019, ст. 10. [↑](#footnote-ref-60)
62. Francisco Luis Bernárdez, «Soneto», en *Cielo de tierra*, Buenos Aires 1937. [↑](#footnote-ref-61)
63. Апостольська Адгортація *Gaudete et exsultate* (19 березня 2018), 140. [↑](#footnote-ref-62)
64. *Гомілія під час Святої Меси на закінчення XXXI Міжнародного Дня Молоді в Кракові* (31 липня 2016): *AAS* 108 (2016), 923. [↑](#footnote-ref-63)
65. *Промова на відкриття XXXIV Всесвітнього Дня Молоді в Панамі* (24 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 25 січня 2019, ст. 7. [↑](#footnote-ref-64)
66. Апостольська Адгортація *Evangelii gaudium* (24 листопада 2013), 1: *AAS* 105 (2013), 1019. [↑](#footnote-ref-65)
67. *Там само,* 3: 1020. [↑](#footnote-ref-66)
68. *Промова під час Вігілії з молоддю на XXXIV Всесвітньому Дні Молоді в Панамі* (26 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 лютого 2019, ст. 13. [↑](#footnote-ref-67)
69. *Промова на зустрічі з молоддю під час Синоду* (6 жовтня 2018): *L’Osservatore Romano*, іспанською 12 жовтня 2018, ст. 6-7. [↑](#footnote-ref-68)
70. Бенедикт XVI, Енцикліка *Deus caritas est* (25 грудня 2005), 1: *AAS* 98 (2006), 217. [↑](#footnote-ref-69)
71. Педро Аррупе, *Закохайтеся.* [↑](#footnote-ref-70)
72. Святий Павло VI, *Промова під час беатифікації блаженного Нунція Сульпріція* (1 грудня 1963): *AAS* 56 (1964), 28. [↑](#footnote-ref-71)
73. *DF* 65. [↑](#footnote-ref-72)
74. *Гомілія під час Святої Меси для молоді в Сіднею* (2 грудня 1970): *AAS* 63 (1971), 64. [↑](#footnote-ref-73)
75. *Сповідь,* I, 1, 1: *PL* 32, 661. [↑](#footnote-ref-74)
76. *Бог молодий. Розмова з Томасом Леончіні,* ed. Planeta, Barcelona 2018, 16-17. [↑](#footnote-ref-75)
77. *DF* 68. [↑](#footnote-ref-76)
78. *Зустріч із молоддю в Кальярі* (22 вересня 2013): *AAS* 105 (2013), 904-905. [↑](#footnote-ref-77)
79. *Cinco panes y dos peces: un gozoso testimonio de fe desde el sufrimiento en la cárcel*, México 1999, 21. [↑](#footnote-ref-78)
80. Конференція Єпископів Швейцарії, *Знайти час: для себе, для мене, для нас* (2 лютого 2018). [↑](#footnote-ref-79)
81. Пор. Св. Фома Аквінський, *Summa Theologiae* II-II, q. 23, art. 1. [↑](#footnote-ref-80)
82. *Промова до волонтерів XXXIV Міжнародного Дня Молоді в Панамі* (27 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 лютого 2019, ст. 17. [↑](#footnote-ref-81)
83. S. Óscar Romero, *Homilía* (6 листопада 1977): *Su pensamiento*, I-II, San Salvador 2000, 312. [↑](#footnote-ref-82)
84. *Промова на відкриття XXXIV Міжнародного Дня Молоді в Панамі* (24 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 25 січня 2019, ст. 6. [↑](#footnote-ref-83)
85. Див. *Зустріч з молоддю в Національній Святині Майпу, Сантьяго, Чілі* (17 січня 2018): *L’Osservatore Romano*, іспанською 19 січня 2018, ст. 11. [↑](#footnote-ref-84)
86. Див. Романо Гвардіні, *Пори життя*, в *Opera omnia* IV, 1, Brescia 2015, 209. [↑](#footnote-ref-85)
87. Апостольська Адгортація *Gaudete et exsultate* (19 березня 2018), 11. [↑](#footnote-ref-86)
88. *Духовна Пісня Б*, Пролог, 2. [↑](#footnote-ref-87)
89. *Там само,* XIV-XV, 2. [↑](#footnote-ref-88)
90. Конференція єпископів Руанди, *Лист католицьких єпископів до вірних з нагоди особливого року примирення в Руанді,* Кігалі (18 січня 2018), 17. [↑](#footnote-ref-89)
91. [[90]](http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref90%22%20%5Co%20%22) *Привітання молоді в Культурному Центрі ім. отця Фелікса Варелі в Гавані* (20 вересня 2015): *L’Osservatore Romano*, іспанською 25 вересня 2015, ст. 5. [↑](#footnote-ref-90)
92. *DF* 46. [↑](#footnote-ref-91)
93. *Промова під час Вігілії XXVIII Міжнародного Дня Молоді в Ріо-де-Жанейро* (27 липня 2013): *AAS* 105 (2013), 663. [↑](#footnote-ref-92)
94. *Ви – світло світу,* Промова в Серро Сан-Крістобаль, 1940, в: https://www.padrealbertohurtado.cl/escritos-2/. [↑](#footnote-ref-93)
95. *Гомілія під час XXVIII Міжнародного Дня Молоді в Ріо-де-Жанейро* (28 липня 2013): *AAS* 105 (2013), 665. [↑](#footnote-ref-94)
96. Конференція Єпископів Кореї, *Пастирський лист з нагоди 150-ї річниці переслідувань у Байонгу* (30 березня 2016). [↑](#footnote-ref-95)
97. Див. *Гомілія під час Святої Меси на закінчення XXXIV Міжнародного Дня Молоді в Панамі* (27 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською (1 лютого 2019), ст. 14-15. [↑](#footnote-ref-96)
98. Молитва “Господи, вчини мене знаряддям Твого миру”, яку приписують св. Франциску з Ассізі. [↑](#footnote-ref-97)
99. *Промова під час Вігілії з молоддю на XXXIV Всесвітньому Дні Молоді в Панамі* (26 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 лютого 2019, ст. 13. [↑](#footnote-ref-98)
100. *DF* 14. [↑](#footnote-ref-99)
101. Див. Енцикліка *Laudato si’* (24 травня 2015), 145: *AAS* 107 (2015), 906. [↑](#footnote-ref-100)
102. *Відеопослання для Всесвітньої Зустрічі Молоді Корінних Народів в Панамі* (17-21 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською25 січня 2019, ст. 10. [↑](#footnote-ref-101)
103. *DF* 35. [↑](#footnote-ref-102)
104. Див. *Лист до молоді,* I, 2: *PG* 31, 566. [↑](#footnote-ref-103)
105. Див. Папа Франциск і друзі, *Мудрість старшого покоління,* вид. Mensajero, Bilbao 2018. [↑](#footnote-ref-104)
106. *Там само,* 12. [↑](#footnote-ref-105)
107. *Там само,* 13. [↑](#footnote-ref-106)
108. *Там само.* [↑](#footnote-ref-107)
109. *Там само.* [↑](#footnote-ref-108)
110. *Там само,* 162-163. [↑](#footnote-ref-109)
111. Едуард Піроніо, *Послання до молодих аргентинців під час Національної Зустрічі Молоді в Кордові* (12-15 вересня 1985), 2. [↑](#footnote-ref-110)
112. *DF* 123. [↑](#footnote-ref-111)
113. *La esencia del cristianismo*, ed. Cristiandad, Madrid 2002, 17. [↑](#footnote-ref-112)
114. N. 165: *AAS* 105 (2013), 1089. [↑](#footnote-ref-113)
115. *Промова під час відвідування Дому Милосердного Самарянина в Панамі* (27 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 лютого 2019, ст. 16. [↑](#footnote-ref-114)
116. *DF* 36. [↑](#footnote-ref-115)
117. Див. Апостольська конституція *Veritatis gaudium* (8 грудня 2017), 4: *AAS* 110 (2018), 7-8. [↑](#footnote-ref-116)
118. *Промова під час зустрічі з студентською молоддю на площі св. Домініка в Болонії* (1 жовтня 2017): *AAS*109 (2017), 1115. [↑](#footnote-ref-117)
119. *DF* 51. [↑](#footnote-ref-118)
120. *Там само,* 4 7. [↑](#footnote-ref-119)
121. *Sermo* 256, 3: *PL* 38, 1193. [↑](#footnote-ref-120)
122. *DF* 47. [↑](#footnote-ref-121)
123. *Промова до делегації “Special Olympics International”* (16 лютого 2017): *L’Osservatore Romano* (17 лютого 2017), ст. 8. [↑](#footnote-ref-122)
124. *Лист до молоді*, VIII, 11-12: *PG* 31, 580. [↑](#footnote-ref-123)
125. Конференція Єпископів Аргентини, *Declaración de San Miguel*, Buenos Aires 1969, X, 1. [↑](#footnote-ref-124)
126. Рафаель Тейо, *Нова євангелізація*, Том II (Додаток I і II), Buenos Aires 2013, 111. [↑](#footnote-ref-125)
127. Див. Апостольська Адгортація *Evangelii gaudium* (24 листопада 2013), 44-45: *AAS* 105 (2013), 1038-1039. [↑](#footnote-ref-126)
128. *DF* 70. [↑](#footnote-ref-127)
129. *Там само,* 117. [↑](#footnote-ref-128)
130. *Там само,* 4. [↑](#footnote-ref-129)
131. Апостольська Адгортація *Evangelii gaudium* (24 листопада 2013), 124: *AAS* 105 (2013), 1072. [↑](#footnote-ref-130)
132. *Там само,* 122: 1071. [↑](#footnote-ref-131)
133. *DF* 9. [↑](#footnote-ref-132)
134. *Документ Пресинодальної Зустрічі для приготування XV Генеральної Звичайної Асамблеї Синоду Єпископів* (24 березня 2018), 12. [↑](#footnote-ref-133)
135. *Там само,* 10. [↑](#footnote-ref-134)
136. *DF* 15. [↑](#footnote-ref-135)
137. N. 2. [↑](#footnote-ref-136)
138. Догматична Конституція *Lumen gentium*, про Церкву, 11. [↑](#footnote-ref-137)
139. *Промова під час Вігілії з молоддю на XXXIV Всесвітньому Дні Молоді в Панамі* (26 січня 2019): *L’Osservatore Romano*, іспанською 1 лютого 2019, ст. 12. [↑](#footnote-ref-138)
140. Апостольська Адгортація *Evangelii gaudium* (24 листопада 2013), 273: *AAS* 105 (2013), 1130. [↑](#footnote-ref-139)
141. Святий Павло VI, Енцикліка *Populorum progressio* (26 березня 1967), 15: *AAS* 59 (1967), 265. [↑](#footnote-ref-140)
142. *Роздуми для молоді на Страсний Тиждень,* написані на борту вантажного корабля, який повернувся зі США в 1946: https://www.padrealbertohurtado.cl/escritos-2/. [↑](#footnote-ref-141)
143. *Зустріч в Ассізі з молоддю Умбрії* (4 жовтня 2013): *AAS* 105 (2013), 921. [↑](#footnote-ref-142)
144. Післясинодальна Апостольська Адгортація *Amoris laetitia* (19 березня 2016), 150: *AAS* 108 (2016), 369. [↑](#footnote-ref-143)
145. *Аудієнція для молоді дієзеції Гренобль – В’єн* (17 вересня 2018): *L’Osservatore Romano* (19 вересня 2018), ст. 8. [↑](#footnote-ref-144)
146. *DF* 32. [↑](#footnote-ref-145)
147. *Зустріч з волонтерами XXVIII Міжнародного Дня Молоді в Ріо-де-Жанейро* (28 липня 2013):*Insegnamenti*, 1,2 (2013), 125. [↑](#footnote-ref-146)
148. Конференція Єпископів Колумбії, *Християнське послання про подружжя* (14 травня 1981). [↑](#footnote-ref-147)
149. Конференція Єпископів США, *Сини й Дочки Світла: Пасторальний план душ пастирства молоді* (12 листопада 1996), I, 3. [↑](#footnote-ref-148)
150. Енцикліка *Laudato si’* (24 травня 2015), 128: *AAS* 107 (2015), 898. [↑](#footnote-ref-149)
151. *Там само,* 125: 897. [↑](#footnote-ref-150)
152. *DF* 40. [↑](#footnote-ref-151)
153. Прим. перекл.:Постійне скакання по різних телепрограмах за допомогою пульта дистанційного керування. [↑](#endnote-ref-2)
154. Апостольська Адгортація *Gaudete et exsultate* (19 березня 2018), 167. [↑](#footnote-ref-152)
155. *Там само,* 168. [↑](#footnote-ref-153)
156. *Там само,* 170. [↑](#footnote-ref-154)
157. *DF* 108. [↑](#footnote-ref-155)
158. *Там само.* [↑](#footnote-ref-156)
159. Апостольська Адгортація *Gaudete et exsultate* (19 березня 2018), 171. [↑](#footnote-ref-157)
160. *Там само,* 172. [↑](#footnote-ref-158)
161. *Промова під час молитовної Вігілії приготування до XXXIV Всесвітнього Дня Молоді,* Базиліка Санта-Марія-Маджоре (8 квітня 2017): *AAS* 109 (2017), 447. [↑](#footnote-ref-159)
162. Романо Гвардіні, *Пори життя*, в *Opera omnia* IV, 1, Brescia 2015, 209. [↑](#footnote-ref-160)
163. Див. Апостольська Адгортація *Gaudete et exsultate* (19 березня 2018), 169. [↑](#footnote-ref-161)
164. Апостольська Адгортація *Evangelii gaudium* (24 листопада 2013), 222: *AAS* 105 (2013), 1111. [↑](#footnote-ref-162)
165. Святий Йоан Павло II, Післясинодальна Апостольська Адгортація *Pastores dabo vobis* (25 березня 1992), 10: *AAS* 84 (1992), 672. [↑](#footnote-ref-163)
166. *Зустріч і молитва з італійською молоддю у Великому цирку в Римі* (11 серпня 2018): *L’Osservatore Romano* (13-14 серпня 2018), ст. 6. [↑](#footnote-ref-164)