## Luty 2010

 **Temat:** Ufność

 **Słowo życia:** *Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją* (Jr 17,7).

 „Ubóstwo kapłana, na mocy jego sakramentalnego upodobnienia do Chrystusa Głowy
i Pasterza, nabiera ścisłego charakteru ''pastoralnego'', o którym, przypominając i rozwijając nauczanie soborowe, Ojcowie Synodu napisali między innymi: ''Kapłani, za przykładem Chrystusa, który będąc bogatym stał się ubogim z miłości do nas (por. 2 Kor 8,9), winni uważać biednych i najsłabszych za powierzonych im w specjalny sposób oraz winni być zdolni
do dawania świadectwa ubóstwu życiem prostym i surowym, będąc już przyzwyczajeni
do hojnego rezygnowania z rzeczy zbytecznych (Optatam totius 9; KPK 282)''” (PDV 30).

 „Duchowość Stowarzyszenia wyznacza także myśl wyrażona w znaku – symbolu
ΦΩΣ-ZΩH (Światło-Życie). Splecenie tych dwóch pojęć grecko-biblijnych w znaku krzyża wskazuje na swoistą biblijną teorię poznania, która cechuje biblijnego nowego człowieka. Mówi ona, że poznanie rzeczywistości Bożej, symbolizowanej przez światło, może się dokonać tylko przez odruch poddawania wymaganiom światła swojego życia, w myśl słów Pana:
''*Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia*'' (J 8,12). Konsekwentne trzymanie się tej zasady jedności światła i życia wyzwala od pragmatyzmu
w sposobie myślenia i działania, prowadzi do czynienia słowa Bożego słowem życia
i jest wprost zasadą wzrostu nowego człowieka w nas. Prowadzi do zachowania w życiu ewangelicznej hierarchii wartości, co stanowi istotę ewangelicznego ubóstwa” (Statut, p. 15).

 **Pytania do dzielenia się w grupie:**

 - Jakie jest moje świadectwo nie pokładania ufności w dobrach przemijających;

 - Jak realizuję w swoim życiu treść znaku: Światło-Życie;