**Χαρακτηριστικά Χριστιανικού ήθους.**

**Αντίθεση Φαρισαίων και μαθητών.**

****

Παιδιά καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς θα πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στον κόσμο και απέναντι στον Θεό παίρνοντας ως αφορμή τους Φαρισαίους.

Συχνά ακούμε για τους Φαρισαίους. Ήταν οι διδάσκαλοι της εποχής εκείνης, μελετούσαν τον Μωσαϊκό Νόμο, δίδασκαν τον λαό και τον καθοδηγούσανε όπως αυτοί νομίζανε σωστά. Φαινόντουσαν οι καλοί ας πούμε αλλά στην πραγματικότητα τηρούσανε τον Νόμο μόνο εξωτερικά. Για τα μάτια του κόσμου, για την επιβράβευση. Μέσα τους όμως είχαν πολύ υπερηφάνεια, εγωισμό και ζήλεια. Γι’ αυτό όταν εμφανίστηκε ο Χριστός φάνηκε το πραγματικό τους πρόσωπο και θέλησαν να τον σκοτώσουν.

Οπότε βλέπουμε πως πολλές φορές κι εμείς κάνουμε καλά έργα, δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω, προσέχουμε τυπικά πως θα φερθούμε, έχουμε μια αγάπη επιφανειακή και πολλές φορές εγωιστική και συμφεροντολογική μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου ή για να μην μας τιμωρήσει ο Θεός. Όταν όμως κάποιος μας ελέγξει τότε αγριεύουμε, θυμώνουμε, σταματάμε να αγαπούμε και δεν συγχωρούμε.

Αυτό συμβαίνει γιατί δεν κάνουμε αγώνα πνευματικό να συντρίψουμε τα πάθη μας, μα μεταμορφώσουμε τον νου μας, να καλλιεργήσουμε τις αρετές και τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός και να αγαπήσουμε έμπρακτα τον συνάνθρωπο. Ο Χριστός είναι φίλος μας και δεν τιμωρεί, αντιθέτως μάλιστα αγαπά υπέρμετρα, θυσιαστικά, όπως ακριβώς πάνω στον Σταυρό και με την Ανάσταση Του μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε πολίτες πάλι του Παραδείσου.

Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά.

