## Grudzień 2009

 **Tema**t: Nadzieja wbrew nadziei

 **Słowo życia**: *Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity*. (J 12,24).

 „Spośród zalet, których najbardziej domaga się posługiwanie prezbiterów, wymienić należy to usposobienie ducha, dzięki któremu są zawsze gotowi szukać nie swojej woli,
ale woli Tego, który ich posłał. Chodzi tu *o posłuszeństwo*, które w życiu duchowym kapłana nabiera pewnych szczególnych cech. (...) Autentyczne posłuszeństwo chrześcijańskie, właściwie umotywowane i realizowane w sposób wolny od służalczości, pomaga prezbiterowi w wykonywaniu z ewangeliczną przejrzystością powierzonej mu władzy nad Ludem Bożym; bez samowładztwa i demagogii. Jedynie ten, kto potrafi dochować posłuszeństwa w Chrystusie, umie wymagać, zgodnie z duchem Ewangelii, posłuszeństwa od innych” (PDV 28).

 „Zjednoczenie z Jezusem Oblubieńcem będące wynikiem ukazanej powyżej postawy, musi być w tym życiu przeżywane jako zjednoczenie z Jezusem, który jest Chrystusem Mesjaszem, czyli Tym, który przyszedł, aby służyć i życie oddać dla wypełnienia planu i woli Ojca. Dążenie do zjednoczenia z Chrystusem Sługą w Jego pro-egzystencji czyli życiu dla Ojca i zbawienia ludzi, w posłuszeństwie aż do oddania tego życia na Krzyżu – znajduje się w samym sercu ideału formacyjnego Stowarzyszenia, w myśl słów Pana: ''*Gdzie Ja jestem, tam będzie
i Mój sługa*'' (J 12,26)” (Statut, p. 9).

 **Pytania do dzielenia się w grupie:**

 - moje doświadczenie obumierania w realizacji kapłańskiego posłuszeństwa;

 - moje naśladowanie Chrystusa w pełnieniu woli Bożej – w życiu dla innych;