

CPICKA IPABOCПABHA LIPKBA CBETOP CABE
ST. SAVA SERBIAN ORTHODOX CHURCH
Backpe / Easter 2003


XPMCTOCBOCKPECE!
CHRISTIS RISEN!


Драги парохијани,
Свима вама желимо срећне наступајуће Васкршње празнике уз најрадостнији хришћански поздрав:
ХРИСТОСВАСКРСЕ!
Молимо се Богу да вам Васкрсли Христос донесе мир у ваше домове, здравље и духовну радост и свако добро.

Ваши у Христу,
o. Александар са Црквеним Одбором
+++

Dear parishioners,
To all of you we wish blessed Pascha with the most joyous Christian greeting:

## CHRIST IS RISEN!

We pray to God that the resurrected Christ may bring peace into your homes, health and spiritual joy.

Yours in Christ,
Fr. Aleksandar
And the Church Board members

# CPTCKA ПPABOCNABHA LPにBA CBODOJ дYХOsHOS AELH O RACKPCY 2003. ГОДИНE 

## ПABתE

по МилоСТИ БожЈо
ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОТРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА СВИМА АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И СВИМА СИНОВИМА И КТЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ТОСПОДА НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ ВАСКРШНИ ПОЗДРАВ:

## ХРистоС BACKPCE!

Браһо и сестре у Господу Распетоме и Васкрслоне, драга духовна децо,
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се Светоме Господу Исусу, Јединоме Безгрешноме..

као แто су Му се кроз векове клањали, а и данас Му се клањају, милиони Његових ученика.

По чему се ми хришћани разликујемо од других људи? Управо по томе што се Крсту Његовом клањамо и свето Васкрсење Негово прославламо.

Христов Крст и Негово Васкрсеюе, драга наша децо духовна у Отахбини и у расејању, представљају суштину нашег живота, наше вере и наше наде. У њима је био и остао смисао нашег рађања, живљена и унирања. По речи светог апостола Павла, ако Христос није васкрсао, онда је узалудна вера наша, бесмислен и живот наи (ср. 1. Кор 15,14-19).

Преко Крста Његовог и Распеһа открива нам се и дарује неизрецива Тајна божанске лубави. Јавља нам се Бог као вечна истинска љүбав, као љубав која се жртвује за друге, за људе и народе, за цео свет. Од такве лубави нема нити може бити веће. На Крсту нам се Христос, Син Божји, показује као Бог Који не само што призива на лубав него показује яьубав на делу, жртвујући се за друге без остатка. Голготска Христова жртва је откривење велике тајне саможртвене божанске лубави којом Бог грли и милује сва бииа, сва створења. у природи је лубави, па и обичне земаљске лубави, да дарује радост и да раћа нови живот. Земаљска лубав је таква зато шго је она огледало божанске љубави која је створила васцели свет и удахнула свој дах у твари и бића. Уколико је льбае на земли, међу льдима, сличнија божанској лубави, утолико је истинитија и дубља. А нема веһе ни истинитије љубави од оне да неко живот свој жртвује за ближње своје. Таква је била и остала Христова љубав. Таква је и љубав свих Његових следбеника. Стога само они яуди и народи који живе том,

крсноваскрсном љубављу могу себе сматрати духовно живима и јесу достојни живота вечнога (ср. Дап 13,46).

Поред тога што нам се часним Крстом Христовим открива и дарује преизобиље ъубави Божје к ито његовим ношењем постајемо достојми живота вечнога, ниме нам се јавла још једна велика истина: Христово Распеће на Крсту открива нам смисао људскога страдања. у лику Распетога Христа и у ликовима двојице разбојника распетих поред Нега на Голготи представљен је сав яудски род. Страдање је, наиме, удео свих луди ма земли, али су различити разлози због којих луди страдају. Сагласно Јеванђељу Христовом, једни страдају због својих грехова, други због грехова својих предака, а трећи ради тога да се преко њих прослави Име Божје. Тако се на Голготи, страдањем највећег Праведника, Христа Господа, пројавила лубав Божја. Страдане покајаног разбојника поспужило је њему за очиниење од греха, од злочина које је некад учинио, а распет опрао својом крвљу и својим покајанем. Други, пак, разбојник, онај непокајани, који је такође пострадао на крсту, својом мржњом према Богу и својим злочинима обесмислио је не само своје страдање него и свој живот.

То, данле, што се догодило на Голтоти, догађа се у свеукупној људској историји. Праведници страдају да 6 п постали јощ праведниј: пролазе кроз страдања као злато кроз оган да би њихова праведност заблистала вечном светлоыћу.

Грешним људима који се кају страдане постаје извор врлине, препорода, непролазне мудрости и знања. Они луди, међутим, који немају вере и покајања за своје грехе страданем постају јои суровији, срљају све дубъе у духовно слепило, мржюу и озлојеђеност и на Бога и на људе.

Од овога треһег нека би нас Васкрсли Христос све сачувао! А сачуваһе нас ако "останемо у вери", по речи апостола Павла, и ако постанемо свесни непролазне истине живота пда нам кроз многе невоље вала уии у Царство небеско" (Дап 14,22). Јер, страданем не само што се памет стиче, како су говорили древни Јелини, него оно помаже лудима и народима „да се од ништавних ствари... обраћају Богу живоме" (Дап 14,21). Само тако схваћена и доживљена, наша лична страдања, страдања нашег народа, стара, нова и најновија, и страдаюа свих земаљских народа добијају свој прави смисао и значење.

Понавламо: све нам то сведочи Христова Голгота и Негово страдање, обасјано светом и светозарном Тајном Heroвог Backрсена.

Ero заито се ми Крсту Христовом клањамо м Васкрсење Негово прослављамо! Ето зашто Крст и страдане Негово постају побепа над смрћу и лек бесмртности, извор васкрсења и вечног живота. Оно што је најбесмисленије постаје извор најдублег смисла. У томе је тајна Христовог Васкрсења као квасца новог живота.

Луди овога света непрекидно говоре о реформама у друитву и покушавају да створе "новог човека". Заснивајуии промене на мењању "ништавних ствари" и на поврином прилагођавану духу овог века, без осеһања живоносног опна Васкрсена Христовог, који саставља, обнавља и овековечује све чега се дотакне, они и сами постају заробленици ницттавила и пролазности.

Такви би хтели и Чркву да реформину, живећи у заблуди да је она слична земальским, лудским организацијама, које, да би опстале, морају стално да се

менају и припагоһавају. Lрква, међутим, мери живот свемогуиом мером Христовот Васкрсеюа и њиме обасјаног пудског достојанства. Као таква она никада не престаје да обнавюа свакога човека који допази на овај свет и да све народе, као и све обпасти и све структуре лудкког живленьа, призива на непрестано усавриаване и менане ка 60 вем.

Имајуи божанско безмерје за меру свега земнога и људскога, она не само ито призива яуде и народе на стално усавршаване и узрастане „у меру раста пунойе Христове" (Еф 4,13), него им, силом Васкрсена, даје и мой за такво бескрајно узрастање. Притом, дајући свему вечни смисао и значене, Црква не дозвольава да ичим буде ограничена ипи сужена у остваривану њене божанске мисије. Ној ниита ито је лудско мије туђе, али истовремено ниита пудско не може да је пороби. Ни земни живот, ни смрт, ни врене, ни оно што луаи стварају у времену и што је ↔име условљено: "Ко Һе нас растаиити од љубави Христове? жалост и тескоба, или тонене, или плад, или гопотина, или опасност, или мач?... Јер сам уверен да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни поглаварства, ни силе, ни садашност, ни будуПност, ни висина, ни дубина, нити икаква друга таар неhe мопи одвојити од пубави Божје која је у Христу Исусу Господу нашем" (Рим 8,35-39). Спужеһи једном народу, она се труди да буде светпост свим народима и свим пудима, у тенни да све народе претвори у један Народ, Народ Божји, да сзи буду једно као ито је једно Отаи са Сином и духом Светим (ср. Јн 17,21). Отуда, по речи истот Aпостола, у Lркви "нико од нас не живи самоме себи, и нико не умире самоме себи; јер ако живимо, Господу живимо; ако ли умиремо, Господу умирено. дакле, и кад живимо и кад умиремо, Господии смо. Јер зато Христос и умре и васкрсе и оживе да овлада и живнма и мртвима" (Рим 14,8-9).
 Fосподару живота и смрти, Fосподу Васкрслом и Васкрсителу свеколике творевине, Који је "Хлеб живота" што "сиие с неба" и даје се "за живот света" (Јн 6,48-51)! Запевамо сви, једним устима и једним срцем, радосну песму Пасхе:

Христос васкрсе из мртвих, смриу смрт победивии и онима у гробовима живот даровавии.

## KPMCTOC BACKPCE

Дано у Патријариији српској у Београду, о Васкрсу 2003. године.

Ваци молитвеници пред Pacпетим и Васкрспим Tосподом:

Apxиепископ пепии,
Митропопит Gеоградско-карловачки и Патријарх српски ПАВПЕ

```
Mитрополит заrре6ачко-льбблански ЈOBAH
Mитрополит црногорско-приморски
АМФИПOXMIE
Митрополит среднезападноамерички
XPИCTOФOP
Митропопит дабробосански НИКОЛАЈ
```

Enископ шaбачко-вапевски ЛАВРЕНТИЈE
Enископ ницки ИРИНЕ
Eпископ зворничко-тузлански ВАСИПИJE
Eпископ сремски ВАСИПИJE
Enископ баналучки JEФPEM
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Eипाскоп канадски TEOPTMUE
Епископ аустралијско-новозеландски
Митрооппије новограчаничке НИКАНОР
Enископ за Америку и Канаду
Митрополије новотрачаничке ЛОНТИН
Enископ источноамерички МИТРОФАН
Enuckon 6aнatcки XPИЗОСТОМ
Enископ бачки ИРИНEs
Eпископ британско-скандинавски ДОСИТЕ
Епископ раико-призренски АРТЕММЕ
Eпископ-Администратор жички АТАНАСИJE
Епископ бихаћко-петровачки ХРИЗОСТОМ
Enwcкоп осечко-полски и барањски ПУКИЈAН
Enuckon средноевропски КОНСТАНТИН
Eпископ западноевропски ПУКА
Eпископ тимочки JУСТИН
Eпископ врањски ПАХОММЕ
Eпископ иумадијски JOBAH
Enископ славонски САВА
Enиcron Gрawnчeвcки ИTHठАTИE
Eпископ миneuseвски ФИПАРЕ!
Eпископ далматински ФOTИJE
Eпископ закумско-херцеговачки ГРИГОРИIE
Епископ будимљванско-никиииим ЈОАНИКИЕЕ
Викарни Eпископ хвостански АТАНАСИЈЕ
Викарни Enископ јегарски ПОРФИРИIE
Mитрополит велеики и повардарски JOBAH.
патријарацки егзарх аутономне
охридске архиетископије

# The Serblan Onthodox Church to her spiritual children <br> at Paschay 2003 

## PAVLE

By the grace of God
Orthodox Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade-Karlovci and Serbian Patriarch, with all the Hierarchs of the Serbian Orthodox Church-to all the clergy, monastics, and all the sons and daughters of our holy Church: grace, mercy and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, with the joyous Christmas greeting:

## CHREST IS RISEN!

Brothers and sisters in the Crucified and Resurrected Lord, Our dear spiritual children,

Having beheld the Resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only Sintess One,
just as millions of His disciples have worshipped Him through the centuries, and worship Him today.

What makes us Christians different from other people? Truly it is that we worship at His Cross and we glorify His Resurrection.

Our dear spirtual children both in the homeland and abroad, Christ's Cross and His Resurrection constitute the essence of our life, our faith and our hope. The meaning of our birth, life and death were and are found in them. In the words of the Holy Apostle Paut, if Christ has not risen, then our faith is in vain and our lives are without meaning. (cf. I Cor. 15:14-19)

Through His Cross and Crucifixion the unspeakable Mystery of God's love is revealed and given to us. Through them God reveals Himself to us as eternal true Love, as the Love which sacrifices itself for the other, for people and nations, and for the whole world. There is and can be no greater love than this. On the Cross Christ, the Son of God, shows Himself to us as the God Who not only calls us to love, but Who shows love in action, sacrificing Himself entirely for others. Christ's sacrifice on Golgotha is the revelation of the great mystery of God's self-sacrificial love by which God embraces and heals all beings and all creation. There is a kind of love in nature, that is, the common worldly love which brings joy and gives birth to new life. Earthly love is like this because it reflects the divine love which created the whole world and which instilled its breath into creatures and all beings. The more the love in this world, among people, is like this divine love, the more genuine and deeper it is. And there is no greater nor truer love than that which leads someone to sacrifice his life
for his neighbor. Christ's love was and is this kind of love. This is the kind of love which also belongs to His followers. Therefore only those people and nations which live by this crucified and resurrected love can consider themselves to be spiritually alive and worthy of eternal life. (cf Acts 13:46)

Besides the fact that the superabundant love of God is revealed and given to us by the Precious Cross of Christ and that by enduring it He has made us worthy of etemal life, it reveals yet another great truth to us: Christ's crucifixion on the Cross reveals the meaning of human suffering. In the image of the Crucified Christ and in the images of the two thieves crucified with Mim on Golgotha, the state of the entire hurnan race is presented to us. Namely, suffering is the lot of everyone on earth, but the reasons why people suffer differ for each person. According to the Gospel of Christ, some suffer because of their sins, others because of the sins of their ancestors, and still others so that God's name may be glorified in them. Thus on Golgotha, through the suffering of the most righteous One of all, Jesus Christ, God's love was made known. The suffering of the repentant thief was for him unto the cleansing of his sins and of the evil things he had once done, and in his crucifixion he was washed by his blood and his repentance. But the other thief, the unrepentant one, who also suffered on the cross, by his hatred towards God and by his evil deeds made not only his suffering but also his very life meaningless.

What took place on Golgotha is what has happened throughout all of human history. The just suffer in order to become even more just: they pass through their suffering like gold through the furnace so that their righteousness might shine with an everlasting radiance.

For sinners who repent, suffering becomes a fountain of virtues and of regeneration, of unending wisdom and understanding. But those people who have no faith and no repentance for their sins become through suffering even more cruel; they wander ever deeper into spiritual blindness, hatred and bitterness towards God and man.

May the Risen Christ keep us all from being this third kind! And He will protect us if we "stand fast in the faith," in the words of St. Paul, and if we become aware of the eternal truth of life that "It is through many tribulations that must we enter the Kingdom of Heaven" (Acts 14:22). For the point of suffering in not merely to bring us to our senses, as the ancient Greeks would say, but to help people and nations "to turn away from useless things to the living God." (Acts 14:15). Only when understood and experienced in this way can our own personal suffering, the suffering of our people past and present, and the suffering of all the peoples of the earth, acquire its true meaning and significance.

To repeat: All this is testifed to by Christ's passion on Golgotha and by His suffering, as seen in the light of the holy and brilliant Mystery of His Resurrection.

This is why we worship the Cross of Christ, and why we glorify His Resurrection! This is why His Cross and suffering have become victory over death and the medicine of immortality, the fountain of resurrection and eternal life. That which is the most senseless has become the source of deepest meaning. So the mystery of Christ's resurrection is like the leaven of new life.

People of this world constantly talk about reforms in society and try to create a "new man." Basing their reforms on changing "trivial matters" and on superficial
adaptations to the spirit of this age, without any appreciation for the life-bearing fire of Christ's Resurrection which establishes, renews and perpetuates everything it touches, they themselves become captives of emptiness and impermanence.

These are the kind of people who would also like to reform the Church, living under the delusion that it is like worldly, human organizations which, in order to survive, must constantly change and adapt themselves. But the Church measures life by the perfect measure of Christ's Resurrection and the human dignity it reveals. As such it never ceases to renew every person who comes into this world, as well as every area and every structure of human life, calling them to constantly greater perfection and change for the better.

Having the infinity of God as the measure of everything which is earthly and human, not only does the Church call people and nations to a constant process of ever greater perfection and growth "into the measure of the stature of the fullness of Christ" (Ephesians 4:13), but by the power of the Resurrection it gives the ability to achieve this never-ending growth. So, in giving everything its eternal meaning and significance, the Church cannot accept any kind of limits or restrictions to the carrying out of its divine mission. Nothing human is alien to her, but at the same time nothing human can enslave her-neither earthly life, nor death, nor time, nor whatever people do over time which restricts them: "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? ... For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." (Romans 8: 35-39) Even while serving a particular nation, the Church attempts to be a light to all nations and all people, attempting to transform all peoples into one People, the People of God, that all may be one as the Father is one with the Son and the Holy Spirit (see John 17:21). Therefore, in the words of the Apostle, in the Church "none of us live to ourselves, and none of us die to ourselves. For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or whether we die, we are the Lord's. For to this end Christ died and rose and lived again, that He might be Lord of both the living and the dead." (Romans 14: 8-9)

And so, brother and sisters, our dear spiritual children, let us worship Him, the Lord of iffe and death, the Lord Who is nisen and Who bestows resurrection upon all creation, Who is the "Bread of Life" Who has "come down from heaven" and Who is given "for the life of the world!" (John 6: 48-51). Let us all sing with one mouth and one heart the joyous Paschal hymn:

Christ is risen from the dead, Trampling down death by death, And upon those in the tombs bestowing life!

## CHRTST IS RTSEN!

Given at the Serbian Patriarchate in Belgrade at Pascha, 2003.
Your intercessors before the Crucified and Risen Lord,
Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade-Karlovil and Serbian Patriarch PAVLE

Metropolitan of Zagreb and Ljubljana JOVAN
Metropolitan of Montenegro and the Coastlands AMPHILOHIJE
Metropolitan of Midwestern America CHRISTOPHER
Metropolitan of Dabro-Bosna NIKOLAD

Bishop of Shabac-Valjevo LAVRENTDE
Bishop of Nish IRINE
Bishop of Zvomik-Tuzla VASILJE
Bishop of Srem VASILIJE
Bishop of Banja Luka JEFREM
Bishop of Budim LUKIJAN
Bishop of Canada GEORGDE
Bishop of Australia and New Zealand (New Gracanica Metropolitanate) NIKANOR
Bishop for America and Canada (New Gracanica Metropolitanate) LONGIN
Bishop of Eastem America MITROPHAN
Bishop of Banat CHRYSOSTOM
Bishop of Backa IRINE
Bishop of Great Britain and Scandinavia DOSITEJ
Bishop of Ras and Prizren ARTEMIJE
Bishop - Administrator of ZIca ATANASUE
Bishop of Bihac and Petrovac CHRYSOSTOM
Bishop of Osijek and Baranja LUKIJAN
Bishop of Central Europe CONSTANTINE
Bishop of Western Europe LUKA
Bishop of Timok JUSTIN
Bishop of Vranje PAHOMDE
Bishop of Sumadija IOVAN
Bishop of Slavonia SAVA
Bishop of Branicevo IGNATIE
Bishop of MIlesevo FILAREI
Bishop of Dalmatia FOTLE
Bishop of Zahumlje and Hercegovina GRIGORIE
Bishop of Budimlje and Niksic JOANIKDE
Vicar Bishop of Hvostno ATANASDE
Vicar Bishop of Jegar PORFIRDE
Metropolitan of Veles and Povardara JOVAN. Patriarchal Exarch of the Autonomous Archdiocese of Ohrid

## Why Are Vigil Lamps Lit Before Icons

by St. Nikolai of Ohrid and Zica

## Living Water

First - because our faith is light. Christ said: I am the light of the world (John 8,12). The light of the vigil lamp reminds us of that light by which Christ illumines our souls.
Second - in order to remind us of the radiant character of the saint before whose icon we light the vigil lamp, for saints are called sons of light (John 12,36; Luke $16,8)$.

Third - in order to serve as a reproach to us for our dark deeds, for our evil thoughts and desires, and in order to call us to the path of evangelical light; and so that we would more zealously try to fulfill the commandments of the Saviour: "Let your light so shine before men, that they may see your good works" (Matthew 5,16).

Fourth - so that the vigil lamp would be our small sacrifice to God, Who gave Himself completely as a sacrifice for us, and as a small sign of our great gratitude and radiant love for Him from Whom we ask in prayer for life, and health, and salvation and everything that only boundless heavenly love can bestow.

Wifth - so that terror would strike the evil powers who sometimes assail us even at the time of prayer and lead away our thoughts from the Creator. The evil powers love the darkness and tremble at every light, especially at that which belongs to God and to those who please Him.

Sixth - so that this light would rouse us to selflessness. Just as the oil and wick burn in the vigil lamp, submissive to our will, so let our souls also burn with the flame of love in all our sufferings, always being submissive to God's will.

Sevemth - in order to teach us that just as a vigil lamp cannot be lit without our hand, so too, our heart, our inward vigil lamp, cannot be lit without the holy fire of God's grace, even if it were to be filled with all the virtues. All these virtues of ours, after all, like combustible material, but the fire which ignites them proceeds from God.

Eighth - in order to remind us that before anything else the Creator of the world created light, and after that everything else in order: And God said, let there be light: and there was light (Genesis 1,3). And it must be so also at the beginning of our spiritual life, so that before anything else the light of Christ's truth would shine within us. From this light of Christ's truth subsequently every good deed is created, springs up and grows in us.

May the Light of Christ illumine you as well!

ДOHATOPCKOBEYE 3 A XPAM CBETOT CABE HA BPAYAPY $10 \mathrm{MAJ}, 2003,7$ ybere
CAMA IPYKE IPABOCIABHE LPKBE
14 Magazine St. Cambridge, MA
У програму наступау Фопклорна Група Грачаница и Хор иркве Светоп Саве

Специјалки гостр венери биће Владика Iр. Митрофан Kодиһ Hр. Jасмина Bynt


PLEASE JON US FORAUNDRAISINGDINNER TOBENEFIT ST. SAVA CHURCH ON VRACAR, SERBLA MAY 10, 2003 AT 7 P. M.
STS. CONSTANTINE AND HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH 14 MAGAZINE ST,CAMBRIDGE, MA

St. Sava Church Choir and Grachanitca Folklore group will perform Entertainment by Makone orchestra
Special guests will include His Grace Bishop Dr. Mitrofan Kodic and Dr Hasmina Wute

Tickets for dinner \$15
Donations for Vracar welcome

[^0]
[^0]:    If you are unoble to stard thes anent, please wend
    

