**Październik 2008**

Temat spotkania: **Wyzwoleni w Chrystusie**

*Więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie (por. Łk 4, 4, 16-21)*

**Słowo Boże:**

„Stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie   
w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 7,21-24).

Co mogę powiedzieć o doświadczeniu mocy wyzwalającej słowa Bożego, które:

* rozważam podczas namiotu spotkania i w ramach lektury Pisma Świętego;
* głoszę w ramach sprawowanej liturgii.

Bądź uwielbiony Boże w misji Twego Syna, który obdarza nas wolnością;   
bądź uwielbiony w Ewangelii - wyzwalającym Słowie Życia; bądź uwielbiony w Niepokalanej, która w wolności w pełni przyjęła Słowo Boże.

**Z Podręcznika KWC:**

„Wyzwolenie jest rzeczywistością wiary wpisaną głęboko w wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie. Chciałbym dodać, że my, Polacy, mamy swoją własną teologię wyzwolenia; jest ona bardzo głęboko wpisana w dzieje naszej Ojczyzny. Wiemy, że Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla nas natchnieniem i źródłem, ażeby nie zrezygnować z wolności człowieka i wolności Narodu” (Jan Paweł II podczas audiencji ogólnej 21 lutego 1979 r.).

Teza fundamentalna tej teologii wyzwolenia głosi, że **wszelką działalność na rzecz wyzwolenia człowieka, narodu czy w ogóle ludzkości należy widzieć jako kontynuację zbawczej misji Chrystusa**, której program On sam proklamował w następujących słowach: „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19).

W tym kontekście Krucjatę Wyzwolenia Człowieka należy widzieć jako mobilizowanie „kolumny ratunkowej” ludzi, którzy w oparciu o misję Chrystusa oraz o uczestnictwo w Jego namaszczeniu Duchem Świętym świadomie podejmą misję wyzwalania tych swoich braci, którzy są niewolnikami nałogów (rozdz. III, p. 1 i 2).