**Кальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів**

**Доповідь на тему:**

**«Християнське виховання**

**крізь призму вчення**

**Митрополита Андрея Шептицького»**

 **Підготувала**

 **вчитель основ**

 **християнської етики**

 **Гіджак Оксана Миронівна**

 **«Християнське виховання є більшим добром, ніж усі добра світу»** -

ці слова митрополита Андрея Христос підносить гідність людини, двигає з упадку сім’ю-родину, зобов’язує сильних цього світу до справедливості і хилить до милосердя, заохочує усіх людей до праці над добром убогих і знедолених. Вчення Ісуса впроваджує в життя Його Церква, збудована на камені віри і любові до ближнього. Вона тисячоліттями трудиться над ліквідацією рабства і неволі, пропагує справедливість, рівність людей перед Богом і людським правом і є гарантом прогресу. Вона благовістить рівність і братерство усіх людей, опіку над немічними і оборону покривджених. У відкриті рани суспільства католицька **Церква вливає єлей миру і усуває братню боротьбу суспільних верств**, навчає людей терпеливості і спонукає їх до праці, яка спроможна змінити їх долю. В апостольському дусі митрополит Андрей навчав, що усі люди – браття і природньо мають жити не у боротьбі, а в злагоді та любові.

“Власним поступуванням вченням (прикладом – М.Г.) мусимо дати багатшим приклад справедливості і любові, убогим – приклад терпеливості, самовідданості і того убожества духом, що добрами світу гордить, а передусім шукає Божої правди і Божого Царства”

Вже на початку свого душпастирювання він звернувся до питомців з посланням:

“мусите добре знати наш нарід і його мову, дбати про кожне його добро, цілим серцем його любити, а приготовлятися всіма способами до праці над ним і, якщо в якому-небудь напрямі чого-небудь хосенного для людей можете навчитися, учіться і тим способом збирайте і приготовляйте оруддя до вашої будучої праці”.

Один із когорти семінаристів, який пізніше став ректором семінарії і академії, сподвижник митрополита Йосиф Сліпий пізніше згадував:

“Коли стали Ви єпископом і митрополитом… скільки вложили Ви труду, щоб духа побожности і праці влити в нашу духовну семінарію, в якій покутували старі навики. Багато разів… старалися Ви доказати і впоїти в нас, що нові часи ставлять великі нові вимоги до священиків, що народ жадає тепер глибшого духовного життя, більше любови і посвяти для себе”.

Митрополит Андрей (Шептицький) високо цінував **освіту і науку**, всіляко сприяв поширенню знань серед усіх верств українського народу. В посланні “О квестії соціальній” ще у 1904 році митрополит задекларував:

“Будемо усильно працювати над укріпленням людей, але всяку просвіту будемо опирати на принципах віри і християнської моральності. **Просвіта, котра від Христа відводить, єсть для нас не поступом, а дорогою до звиродження”**.

**Митрополит різко осуджував освіту без моральності:**

“У школі для наших дітей не може бути ніяка наука, така що противиться науці Ісуса Христа або святої Церкви, не може і не повинно бути в школі такого, щоб нашим дітям відбирало їхню національність”.

 Ці християнські засади школи митрополит Андрей мужньо відстоював у страшні роки більшовицької окупації. Радянська школа мала мету не стільки навчити галичан грамоти, як прищепити їм комуністичну ідею, поширити матеріалістичний світогляд і політизувати суспільство. Протегований радянським урядом і проповідуваний школою атеїзм Великий митрополит відкрито осудив як антиконституційний, незаконний і шкідливий для українського народу.

 Особливо актуально, як соціальний заповіт митрополита, звучать слова:

“Життя і добра ближнього стережіть в ім’я християнської любові до ближнього і християнської цивілізації, в ім’я того християнського ладу, який ми бажали б бачити колись у нашій самостійній, соборній Українській Державі”.

 Актуальними є слова Владики Кир Андрея, які стосуються любови до свого народу, чи, як то кажуть популярно, патріотизму. І тут, як Добрий Пастир і вірний син свого народу, Кир Андрей подає **науку Христа Спасителя:**

„ Христос, що плакав над Єрусалимом, - пише Кир Андрей, - передбачаючи його загладу – а після Нього й Апостол Павло, що готовий був життя своє віддати за своїх братів по крови. Вони дійсно любили свій нарід. І не тільки, що не забороняли патріотизму, але ще й вліпляли його”.

 За тим першим посланням до вірних Станіславівської єпархії йдуть наступні послання Кир Андрея, які охоплюють цілість Христової Науки. Друге з черги послання Владики, видане і 1900р., має заголовок „ Християнська Родина”. Це послання було адресоване до духовенства і вірних Станиславівської Єпархії. У ньому Владика вказує, які великі скарби має в собі наука Христового Євангелія. Христос прийшов на світ, щоб обновити все, що на небі і на землі, як каже св. Павло в листі до Єфезян. Отже, Христос дає напрямні для життя родини, як підставу всякого ладу.

 **Родина – це основа нашої майбутності, вона має моральні зобов”язання у вихованню дітей, вона має бути нерозривна, вона повинна практикувати спільну молитву, вона повинна бути здійснена в Церкві як Св. Тайна.** У кінці Владика подає взірець молитви християнської родини.

 Після відвідин Косовського деканату Владика Кир Андрей видав послання, у якому подає пручання і науки, як християнин повинен жити, щоб знайти дорогу до вічної щасливости. Для тих, що їх Владика пізнав як добрий пастир, має шукати тих овець, яким грозить вічна загибель.

 „Вже сам факт, - пише Митрополит, - що в школах для української християнської молоді шкільна влада назначує директором і учителями нехристиян, наповнених часом ненавистю до християнської релігії, ставляє школу в суперечність з дуже сильною християнською традицією українського народу”. „ Як Митрополит Західної України , я є опікуном української молоді і маю обов”язок і право в її імені і її батьків упоминатися о загварантовані Конституцією їх права, як і права їх батьків”. Про написання такого листа до відділу народної освіти у Львові Владика повідомив своє духовенство.

 Під ч.71 Митрополит видав у час більшовицької окупації Послання до Духовенства, у якому заохочував почитати святий Хрест. „ Почитання св. Господнього Хреста є одною з найважливіших сторін почитання Бога – Чоловіка. Наш АЄП Синод повинен бути передусім загальним і всенародним актом Богопочитання, відданого Розп”ятому Христу”. Кир Андрей нагадує про правильність роблення знаку святого Хреста на собі, це один з найстарших звичаїв християн”, - пише Митрополит. Він також звертає увагу на св. Євангеліє, бо це книга, яка містить у собі науку Ісуса Христа.

 **„ Св. Євангеліє, - пише Митрополит, - є предметом, що хату освячує, що стягає на неї Божу благодать, бо є предметом віри і любови мешканців хати”.** „Воно стереже їх перед злом, показує їм дорогу, підносить їх серця до неба, очищує плями їх душ. Я не вагався би сказати, що воно лікує рани їх тіл.” У наступній частині читаємо: „Звичай читати св. Письмо кожної днини, хоч би на хвилинку, повинен стати звичаєм кожної християнської родини”. Це повне духового корму Послання Митрополит написав у Львові у вівторок хрестопоклонної неділі 1940-го р.Б.

 Кир Андрей **окремо просить Отців молитись за нашу молодь**. „Зі своєї сторони, - пише Митрополит, бажав я звернутись до Всеч. Духовенства з усильним проханням про молитви, передусім за нашу молодь”. „Військовою службою особливо заражена вона на небезпеку, а небезпека, в якій находиться наша молодь, болюче відбивається на нас всіх...В світлі християнської віри **найбільшою небезпекою є втрата віри**, через що людська душа відчужується цілком від Христа і Бога. Небезпека, у якій находиться наша молодь, є крайною небезпекою для цілого нашого народу. Тому ми всі мусимо безнастанними молитвами благати Бога, щоб відвернув від нашої молоді ту таку велику і грізну небезпеку”. Митрополит передає через Всеч. Отців і через християнських батьків і матерів найщиріший привіт і благословенство молоді. „Обнимаю усіх якнайщирішою Христовою любовію та в Христі, нашому Спасителі, прошу і на поминаю вас: **Будьте вірні вірі батьків на більші терпіння, як ті, яке приносить воєнне положення світу, не наражайте цілого народу на небезпеку і на болючий смуток”.**

 Уже на початку своєї розповіді про цю авдієнцію він пише, що тоді від Митрополита він почув „ найбільше помірковані та найрозумніші слова, які він почув у Львові” . І далі цей кореспондент пише: „Ці слова були висловом мудрості найвеличнішого старця, якого я бачив у своєму житті”. „ Я вже остовпів перед самою його фотографією, яку побожно вивішують у всіх українських бюрах у місті – це зовсім Мікельанджеля, а тепер увечері зробив мені честь і прийняв мене”.

 Цей кореспондент, вступивши на поріг приймальної кімнати Митрополита, - як оповідали очевидці, - став непорушно - Митрополит гарною французькою мовою попросив його ближче, вказуючи рукою на крісло.

 Цей бувалий журналіст сказав Кир Андреєві, що він став, вражений постаттю Митрополита, бо йому видалось, що він бачить перед собою

Бога –Отця. У газеті він пише так: „Я тільки трішечки перебільшив залишене ним перше вражіння, заявляючи йому, що він нагадує мені Бога – Отця”.” Велика шкода, - відповів Митрополит з усміхом, - що це тільки схожість. Бог у Своїй доброті напевно дав би вам інтерв”ю, про яке я і не хочу чути”.

 І далі той журналіст пише: „Отже, я не мав інтерв”ю з митрополитом Шептицьким, і ніхто не довідається ні слова з розмови, яку вів понад годину й у якій він мені не відмовив. Але я не дав обітниці, що не змалюю портрету того незвичайного духівника Церкви.

 Коли після звільнення з російської неволі Кир Андрей довідався про упадок царату і сподівану волю для українського народу, він пише до української Національної Ради в Петербурзі: „Браття – великою радістю переповнена моя душа і я не в силі здержатися від цього, щоб не звернутись до Вас у цій історичній хвилині” І далі:

 **„У цій хвилині звертаю мої молитви до Бога і прошу в Нього благословення для прадідної нашої землі, для українського народу, для всіх наших організацій, для нашої праці, для Ваших родин і для кожного з Вас зокрема. Боже, Україну спаси”. Митрополит Андрей був великим патріотом,** готовий завжди жертвувати для добра свого народу, якого він полюбив від ранньої молодості до останньої хвилини свого життя натхненною любов”ю, що випливала з його глибоко християнського серця і безмежної любови до Бога. Він сердечно привітав окремим пастирським посланням Акт Проголошення Державності України словами: „З волі Всемогучого Бога в Трійці Єдиного зачалася нова доба в житті Державної самостійної України. Народні Збори, що відбувались вчорашнього дня, ствердили і проголосили історичну подію. Повідомляючи Тебе, український народе, про таке вислухання наших благальних молитов, взиваю Тебе до вияву вдячності для Всевишнього, вірності для Його Церкви і послуху для Влади... **Бог хай благословить усі Твої праці, український народе, і хай дасть усім нашим провідникам мудрість з неба”.**

 В школах не будуть вам цього пригадувати.... Стережіться гріха проти св. Віри. Як зрада Батьківщини так і зрада проти матері – св. Церкви є ганебним злочином”. Митрополит закликає вірних до щоденних спільних молитов.

„ Молитва підносить людину з матеріального болота, від щоденної злоби, біди і нужди до чогось вищого, чистого, ідейного до Бога. **Моліться багато про загальне добро народу і церкви - працюйте для добра ближнього; християнська наука, то наука любови, християнська любов – то чинна любов ближнього, особливим способом оказуйте любов безбожним, молиться за них багато”.**

 Чи ці вказівки не є актуальними і сьогодні для нас на Україні? Невинні молоді душі в особливіший спосіб лежали Митрополитові на серці. Діти завжди знаходили в ньому найкращого Батька й Опікуна, їхнім вихованням Кир Андрей журився все своє життя. У травні 1938 року Митрополит так писав в „Архиєпархіяльних Відомостях” **про християнську школу** для української молоді: „Наближається хвилина, в якій прийдеться здати справу з мого довголітнього душпастирювання. Думаючи про ту хвилину, мені приходить гадка, що лишається мені до сповнення одне преважне, може найважніше завдання. Заки вмру, мушу Вам, Дорогі Брати і Сестри, передати християнську школу для нашої дітвори”. Митрополит просить маленьких дітей про св. Молитви в тому наміренні: „...у цій моїй справі, яку я собі поставив метою останніх літ мого душпастирства”.

 **У грудні 1939 року**, коли до душі української молоді все наступливіше добирався безбожний большевизм, Кир Андрей пише **до цієї молоді** зворушливого **листа**, немов прощального перед смертю:”Дорогі Діти, перепишіть собі оце письмо і пригадуйте його собі час від часу. Пригадуйте ті правди іншим дітям. Тим письмом, Дорогі Діти, хочу з вами попрощатись, бо не знаю, чи Бог дозволить мені для Вас працювати і молитись за Вас”.

 Безбожницька пропаганда не вгаває. Що ж таке робити у відповідь Князь української Церкви? З гори св. Юра, немов з гори Синай, виходять Митрополичі зарядження голосити Слово Боже з проповідальниць і кате хизувати. „Пригадую, - писав Митрополит Андрей, - обов”язок оголошення проповідей і науки катехизувати”. І знову лунають віщі слова: „бо як дасть Бог, прийде хвиля, а напевно не один з нас доступить тої ласки, що буде міг голосити Слово Боже на Великій Україні, Право – і Лівоборежній аж по Кубань і Кавказ, по Москву і Тобольськ. Можна представити повноту науки Христової, треба буде перше вимести намул безбожництва”. Оці слова до певної міри вже нині сповняються, бо за відомостями, які доходять зпоза залізної заслони, - багато наших священиків та вірних провадить ревну місійну роботу по всіх просторах Совєтського Союзу.

 Митрополит дбає про тих, що їх вивезено на схід: „Маю намір звернутись до уряду СССР, щоб мені і 10 священикам уможливив душ пастирську працю серед переселенців”. Владика видає заклик до Отців: „Прошу тих отців, які бажали би взяти участь в моїй душ пастирській виправі, зголоситись до мене...” Умовини утримання і праці такі: „бо ми, що жиємо, є стало видавані на смерть для Христа, щоб життя Ісуса являлось в тілі нашому – і до цієї хвилини і голодуємо і в нужді перебуваємо”

 (Кор.1.4 – ІІ.13).

 **Митрополит пам”ятав і про хворих у шпиталях**. Священики, які мешкають близько шпиталів, дістають доручення відвідувати хворих у цивільному одязі, щоб дати змогу хворим висповідатись: „Дозволяю потаємно приносити св. Причастя і так причащати, щоб навіть і найближчий сусід цього не завважив”.

 Кир Андрей неодноразово звертається до своїх вірних з просьбою **молитись за безбожників**. Образ безбожника – то щось жалюгідне, - самими цитатами зі СВ. Письма Митрополит якнайточніше змальовує отой безбожний „рай” на землі. Починає словами Св. Письма (14 псалом): „Рече безумний в своїм серці: нема Бога”. І далі: „ Гріб створений – горло їх, язика свого уживають на зраду. Їдь змії в устах їх, ноги завжди зла, не змилосердиться над ближнім своїм. Коли інші голодують, вони дбають тільки про власне добро”.

 Майже без одного свого слова – чи не найточніший малюнок того всього, що діється на наших рідних землях?

 Божий Угодник Митрополит Андрей вірив, що цьому прийде кінець.

 „Ми надіємось і віримо, - писав він, - що і тепер Христос –Цар побідить Своїх противників – безбожників, що вони впадуть до Його ніг і як марнотратні сини віддадуть Йому себе. Можливо, що нам, живим сьогодні, а вмираючим завтра, не дозволить Господь дочекати цієї хвилі, великої і святої, але то не перешкоджає нам для тої хвилі жити, вмирати і її очікувати”.

 Митрополит у своїй апостольській ревності звертається до Св. Отця з просьбою: „Щоб Його Святість схотів Апостольським і батьківським благословенням призначити мене, уповноважити і делегувати на смерть за св. Віру і єдність Церкви... Будучи Пастирем оцього бідного народу, котрий тільки терпить – чи не маю права умерти за його спасіння?” Кажуть, що Покійний Папа Пій ХІІ, читаючи цей лист, зі зворушення заплакав. Святіший Отець Пій ХІІ не раз згадував велику постать Митрополита, а 1952 року сказав ті незабутні, немов пророчі, слова: „Його ім”я залишиться назавжди благословенним у Христовій Церкві, що збереже згадку про його гарячу ревність за спасення душ і про його постійну відвагу в обороні свого народу”

 Згідно з наукою Христа, що дав доручення Апостолам навчати i виконувати те що Він заповідав їм (Мт. 28,20), i з св. Апостолом Павлом, який писав у листі до Тимотея, еп. Ефезького: «Проповідуй слово, настоюй впору i не в пору, докоряй, погрожуй, благай з усякою терпеливістю i наукою», - Митрополит Кир Андрей, уже в першому посланні, як Єпископ Станиславівський, пише: «Я поставив co6i закон, як найчастіше проповідувати слово Боже». I він насправді був досконалим виконавцем волі Христа та послідовником св. Ап. Павла. А кожне його слово - то цілюща вода, це бальзам на зболілі душі народу. «Днесь, — пише Слуга Божий, — перший раз відзиваюся до Вас тим моїм пастирським листом. Хотів би я, дорогі браття, не лише переслати Вам слово найщирішого мого привіту, але заразом i відкрити перед Вами ціле моє серце i всю вітцівську любов, котру Христос вложив у мою душу... Я хотів би стати всім для вcix, щоб ycix спасти. Днесь на жаль, ще не ділом, лише словом i ще як слабим, бажаю Вам бодай заявити мою печаливість i вітцівську для Вас любов». „Нехай нині умру - нехай у вічності не зазнаю щастя, нехай відлучений буду від Христа, коби Ви, Браття мої по крові, були спасенні». Це немов парафраза слів св.Павла з листа до Римлян (Рим. 9, 3).

 I хоча найважлившюю справою для молодого Iєpapxa є спасіння людських душ, - першим моїм завданням, - пише він, - шукати Ваших душ i бажати їм вічного щастя”, хоч все-таки в тому самому посланні він пише: «Але я Ваш Батько, а Батькові не байдуже те, що його діти живо обходить» (Твори, т. I, ст. 2-3). З того погляду, **як Добрий Батько, він говорив до своїх вірних i про здоров'я тіла, - бо воно є запорукою і морального стану народу**. «Браття мої любі, якщо любите своїх дітей i свій нарід – то жийте морально. Ви, Батьки, бережітъ своїх дітей, як ока в голові Бережіть їx перед згіршенням”.

 Палум'яні слова, випливаючи з його святої душі, так сильно промовляють i є такими актуальними для нас, що їx можна порівняти зi словами Апостолів, Отців Церкви чи старозавітних Пророків; ми часто їx цитуємо, бо вони носять на co6i печать натхнення Святим Духом.

 Говорячи про дочасні добра цього cвітy, у тому ж самому посланні Слуга Божий пише: «Працюйте мої любі Браття, дбайте про туземні добра, цініть їx, noмножуйте. З цілого серця уділяю Вам благословенства до тієї праці. Але при тому не забувайте за те, що важніше: «Шукайте перш усього Царства Божого i Його Правди, а те все долежиться Вам» (Твори, т. I, с. 9; Мт. 6, 33). Тож працюйте - але так, щоб доробляючись дочасного добра, не стратити вічного». У цьому ж посланні i слово до вбогих, яким дає примір Христа, що народився в убожестві i про себе міг сказати:

„ Лиси мають нори i птиці мають гнізда, а Син Чоловічий (Icyc Христос) не має де голови склонити” (Мт. 8,20; Твори, т. I, с. 11).

 Свідомий того, що тільки висококультурний i освічений нарід може до чогось дійти, **Слуга Божий закликає свій нарід до освіти**: «Бо наука для вищих верстов суспільства, - пише Слуга Божий, - то сила, під деяким оглядом навітъ більша, як богацтва. Нарід, що має учених, здобуває coбi в інших народів признання i честь. I з таким народом мусять другі народи числитись».

 Це така свята істина, що тільки наш гіркий досвід навітъ у цій країні поселення наочно показав нам, як ми були забуті i через те й державно нехтувані вже в час Першої світової війни i після Другої, - бо про нас, як нарід, мало хто знав iз могучих цього світу.

 У тому напрямі наш Слуга Божий має для нас неоціненні заслуги. Він допомагав здобувати осіту не тільки кандидатам духовного стану, але кожному, хто був здібний i бажав набути яку-небудь освіту. З його уст лине гарячий заклик до земляків: **«Здобувайте coбi просвіту, мої рідні Браття. Працюйте над нею усильно – цініть її. Тільки памятайте, що справжня наука не може противитися науці Христа – так як правда не може противитися правді” (Твори, т. I, с. 13).**

 **I тут його слово до учителів:** «А Ви, що безпосередньо працюєте над вихованням молоді, дбайте не менше над просвідченням її розуму, як i над ублагородненням її сердець». I далі: «Нехай уже малі діти вчаться любити свою землю - свою Батьківщину - нехай учаться працювати для неї». «Учітъ дітей бути добрими християнами...». А **до батьків** звертається такими словами: «Памятайте, що християнське виховання є більшим добром, ніж yci добра світу».

 Особливе слово нашого незабутнього Митрополита було звернене до провідної верстви народу, до його інтелігенції: «А тепер відзиваюся до вcix Вас, що своєю наукою i культурою являєтеся немов природними провідниками народу. Отже до Тебе Українська Інтелігенціє. I Ви давайте народови приклад християнського життя. І Ви кріпко держіться св. Bipи та св. Церкви. I Ви працюйте з нами священиками для добра народу».

 Знаючи досконало своє стадо, Владика Кир Андрей знав, що є багато інтелігенції, яка часом є лише з імені християнською, тому каже: «Вже iз повіреного мені Богом уряду, обов'язаний я напімнути Вас щоби Ви були **християнами не лише у теорії, але i в практиці.** Бо християнство –мої милі Браття - то не тільки теоретична доктрина, але й практика життя”.

 Знаючи цю вікову правду, що яка молодь, таке й майбутнє народу, так до вcix прошарків нашого суспільства, Слуга Божий звертається i до інтелігенції в тій важливій cпpaвi: «А дітей своїх виховуйте на добрих християн. Учіть їхмолитви і катехизму — стережіть ї'x перед лихим товариством i нeмopaльними книжками. Словом — старайтеся, щоб атмосфера, у якій виростають була християнська”.

 Шановні зiбpaні, чи не є цi золоті слова нам всім на потребу сьогодні, особливо в наших обставинах, де в особливіший cnociб наша молодь наражена на згубні впливи довкілля, серед якого їй доводиться жити i виростати. Не кажу вже i згубні впливи атеїстичної пропаганди на наших рідних землях. Це звертання нашого Святця й Учителя важливе сьогодні, може, куди більше, як колись, коли моральні засади нашого народу стояли ще дуже твердо.

 Немов говорячи своїм віщим духом i до нашого покоління, яке силою обставин і ворожої пропаганди подекуди віддалюється від Бога, Слуга Божий пише: „Ви християниниз роду - отже належите до нашої християнської культури i вipи. He думайте, що ми Вас відкидаємо. Блуди Ваші осуджуємо, але Вас самих уважаємо своїми”

**Пастирське послання до української молоді.**

**Мир Вам і Благодать!**

 Горнетеся до всякого роду шкіл, користаючи з того, що навчання безплатне. Добре робите, що дбаєте про освіту і знання. Бо після християнської праведності та Божої благодаті знання є найбільшою силою, якою людина може розпоряджатися. В освіті йде про одне: щоб знання правдивим знанням, щоб відносилися лише до правди, а не було неправдою, брехнею. Бо як правдиве знання є силою людини, так і фальшиве знання, оперте на неправді, є для чоловіка правдивою недугою, каліцтвом та нещастям на ціле життя. А що людська природа є зіпсута, що пристрасті чоловіка тягнуть до злого, що розумові трудно доходити до правдивої і неложної правди, то й треба Вам тієї Божої Мудрості, що вміє розрізнити щире золото від фальшивого і в множестві подаваних людьми відомостей вибрати ті, які чоловікові потрібні і хосенні, а оминати ті, які його наносять шкоду. Нехай же провідним світлом Вашої праці в школах буде передусім – випросити з неба той прецінний і Божий дар, яким є мудрість.

 У кожній школі зачинають християни науку від молитви; і Ви так само робите. Про що ж просимо перед наукою? Про Божу мудрість, про той неоцінний дар, що нам Всевишній обіцяв просячим дати. Божа Мудрість - це найкраща, найвища і найцінніша прикмета людського ума. Вона є причиною, що й дитина мудра умом вище стоїть, ніж не один чоловік, що береться інших учити. Така дитина може не має всіх відомостей, які він посідає, але якщо він Божої Мудрості не має, то дитина перевищає його цею світлою, ясною та могутньою прикметою ума, яка ставляє її вище інтелектаульним, умовим життям. Сила ума і його світло не в тому, щоб знати багато подробиць, але щоб добре, глибоко знати те, що знається, бути якнайбільше віддалиним від помилок і обманів та мати якнайправильніші поняття про загальні питання. Обминаючи може й мільйони подробиць, в які умови не можна, або й не варта входити. Так більше знає про нашу землицю той, хто того не знає, але зате хоч би на цілому моргові порахував усі травинки і їх корінчики. – Тому прикладайтеся до прохання про Божу Мудрість, щоденно до неба руки витягайте та повторюйте: „Боже Предвічний, зішли на мене з високого неба Твою св. Мудрість, просвіти нею мій ум, нехай Божа мудрість поведе мене дорогами правди, нехай стереже мене від ложі і обману! Прошу о це через хресну смерть Ісуса, через Непорочне Зачаття Преч. Діви Марії. Прошу Тебе, Христе Божий, о той цінний дар! Ти обіцяв його через Ап. Якова всім, що будуть про нього просити. Хочу бути першим між тими, що будуть просити. Сповни Свою обітницю, Предвічний Боже, і вислухай покірну християнську молитву”.

 Поручаю Вам також дуже й дуже, Дорогі Діти, часте принимання св.Тайн. В школах не будуть Вам того пригадувати; самі пам”ятайте про це Св. Євхаристія – це обильне джерело всяких Божих ласк, - черпайте з нього для себе, родителів, рідні, свого села і Батьківщини. В св. Євхаристії приходить сам Ісус Христос до Вас, хоче у Вас гостити. Тоді просвічує Вашу душу, очищає її з усякої плями гріха і пристрасти та наповняє її Божими дарами. Днина, в якій чоловік приступає до св. Причастя, є святою, великою дниною. Пам”ятайте тільки, що треба до св. Причастя приступати з чистою совістю, тобто, що чоловік перед св. Причастям мусить знати про себе, що він останньої сповіді не образив Бога ніяким тяжким гріхом. Хто того свідомий, той може приступати до св. Причастя добре приготовлятися, себто мусить бути натще і приступати до Ісуса Христа не для людського ока, не зі звичаю, не тому, що інші так роблять, а тільки тому, щоб приступати до Ісуса Христа, щоб придбати його св. ласку. Священик каже: „ зі страхом Божим і любов”ю”, тобто в дусі покаяння за всі свої гріхи і в дусі любови До Ісуса Христа Бога. Пам”ятайте, Діти, що це страшний гріх приступати до св. Причастя в Божий неласці, з тяжким гріхом на совісті. Святотатське причастя – це повторення гріха Юди Іскаріота. Як Юда приступав до Ісуса Христа і в Гетсиманському Городі цілував Його, а в серці мав зраду, бо поцілунком показував Христа Його ворогам, так і грішник приступає до Ісуса Христа, віддає Йому неначе поцілунок, той знак любови, яким є св. Причастя , а в душі зневажає Його та віддає Його пекельним силам, до яких належить душа, позбавлена Божої благодаті. Хай Бог Всевишній стереже Вас, Дорогі діти, перед тим страшним гріхом, що веде душу в пропасті всіх гріхів, таких, про які чоловік навіть не має поняття.

 Стережіться гріха проти св. Віри тримайтеся св. Церкви. Як зрада проти Батьківщини, так і зрада св. Церкви, нашої Матері, що від дитинства до гробу веде нас і в кожній потребі подає помічну руку, є мерзенним злочином. Пам”ятайте, що Бог Вам дав ту велику ласку належати до Св. Католицької Вселенської Церкви. Любіть її, будьте Їй вірні, самі старайтеся щоб знати науку катехизму, щоб не опускати щоденних молитов, Щоб часто приступати до св. Причастя, а вже коли не можна інакше, то бодай 4 рази до року. Дбайте про те, щоб читати побожні книжки; Ви старші для молодших братчиків і сестричок будьте вчителями, наставляйте їх на праведну дорогу, вчіть релігії, читайте також побожні книжки і родичам і чужим, що про те не пам”ятали б без Вас. Намовляйте батьків, щоб щоденні молитви в хаті рано й ввечері, а бодай раз у день, спільно відчитували, або й співали наголос, із молитвослова. Коли потрапите батьків до того намовити, будете мати велику заслугу, а цілій родині зробите велике добродійство. Звичай спільно молитися – це дуже святий, дуже християнський і дуже важний звичай. Він є причиною, що Бог благословить такі родини; Христос з ними неначе живе та власною рукою веде дорогами християнського життя. – Ви. Дорогі Діти, будьте добрі та це моє письмо перепишіть собі і пригадуйте його собі від часу до часу та пригадуйте ті правди й іншим дітям. Цим письмом, Дорогі Діти з Вами розпрощатися, бо не знаю, чи мені Бог дозволить працювати для Вас і за Вас молитися. Нехай це моє письмо буде для Вас неначе моїм за віщанням, останньою наукою, проханням і щирим батьківським благословенням.

 Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма Вами – Амінь!

 **Андрей Митрополит**