3300. Vize Luz de Maria, seslaná naším Pánem Ježíšem Kristem dne 19. dubna 2025.

Luz de Maria (Argentina),



Modlila jsem se a náhle mi můj milovaný Pán dopřál následující vidění:

Náš milovaný Pán mi oznámil, že mi dovolí, abych doprovázela jeho Blahoslavenou Matku.

Náš Pán mě ponořil do Jeruzaléma, hned jsem se podívala na naši Blahoslavenou Matku, ona plakala a její Srdce bylo zlomené, obklopily ji další ženy a najednou byl zavolán Jan, který se   
o Blahoslavenou Matku staral. Někdo zavolal jméno Lazara a spěchal dopředu, zavolal jeho sestry   
a Magdalénu.

Odcházejí z místa, a když slyší křik, naše Matka přichází dopředu a dívá se na našeho Pána Ježíše Krista nesoucího kříž, bičovaného a krvácejícího, a naše Matka cítí, jak jí srdce rychle bije a její tělo přemáhá hluboký chlad, dívá se na svého Božího Syna, jak padá, a bez rozmýšlení se k Němu   
s pláčem rozbíhá.

Naše Matka objímá svého Božího Syna, oba cítí v srdci dýku: Matka utěšuje Syna a Syn utěšuje Matku, v tom velkém smutku okamžiku přestali oba poslouchat a vidět, co je kolem nich, ta vnitřní vzájemná síla se v obou uložila, aby mohli jít dál.

Vzpomínky se v obou vynořily v naprosté harmonii, aby pak dospěly ke skutečnosti okamžiku: dvě Srdce v hlubokém mystickém spojení, která žijí, aby naplnila Otcovu vůli.

Matka, která kojila muže Boha a spala v jeho náručí, je tou, která na Něj hledí zesměšněná lidskou zradou.

Máme před sebou Matku Božího Syna, probodenou bolestí, bolestí, kterou nelze lidsky unést, je to meč, který proniká Neposkvrněné Srdce naší Matky, která se v hlubokém mlčení odevzdala Božímu spásonosnému plánu. Naslouchá Bohu, který k ní promlouvá v silných okamžicích utrpení jejího Božího Syna, Bůh promlouvá k naší Matce v tichu, které Matka zachovává.

Neposkvrněné Srdce Matky prožívá hlubokou bolest, tak velkou, že cítí fyzickou bolest, že se chvílemi cítí ochromena surovostí a bezbožností ničemných římských vojáků.

Naše Matka mi umožňuje vidět její čisté Srdce zrozené v Boží lásce a to, jak trpí krutostí lidské zrady. Naše Matka, která nezná hněv, neposlušnost, pohrdání, lež, pýchu, lidskou soutěživost  
a už vůbec ne první místa, protože je Křišťálovou nádobou, Nejčistším Srdcem, Neposkvrněnou, zrozenou bez poskvrny prvotního hříchu, lidským stvořením vyvoleným Bohem, aby se stala Matkou druhé osoby Nejsvětější Trojice, Syna Božího.

Tak jsem pociťovala bolest, která mi rvala srdce, až jsem málem zahynula. Naše Matka několikrát pocítila, že umírá… To její Boží Syn je veden na smrt kříže! A jejímu Srdci, zcela plnému víry, i když lidskému, museli pomáhat andělé, kteří ji uprostřed takové bolesti utěšovali a pomáhali jí.

Přichází neděle Zmrtvýchvstání a se Zmrtvýchvstáním našeho Pána Ježíše Krista se vše mění; triumf nad smrtí, bolest pokračuje, ale nabývá obratu, přesně představeného jako to, čím je: triumfem nad smrtí.

Po Zmrtvýchvstání Matčino Srdce ví, že její Boží Syn ji uvidí a že každý krok je triumfem odevzdanosti v tichu a smutku. Nyní její Syn zvítězil a dává svým dětem vykoupení nad vším,   
co se hýbe.

Fiat Voluntas Tua.

Šťastné Velikonoce!