SPOTKANIE FORMACYJNE – PAŹDZIERNIK 2014

1. **Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki, Listy z Boliwii (w: Charyzmat i Wierność:   
   Do Ruchu Światło-Życie z obczyzny 1981-1984)**

**Charyzmat ewangelizacji**, czyli: odkrycie źródła i fundamentu.

Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, stanowi źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego i jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruchu. Czyni z niego ruch ewangelizacyjny, czyli skoncentrowany na zadaniu prowadzenia ludzi do wiary pojętej jako osobowe spotkanie z Chrystusem. Powyższa świadomość prowadzi z kolei do odkrycia,   
że wielu nawet praktykujących chrześcijan i katolików wymaga ewangelizacji albowiem brak im jeszcze fundamentu osobistego kontaktu z Chrystusem. Stwierdzenie tego stanowi rewelacyjną nowość przyniesioną przez adhortację Pawła VI Evangelii nuntiandi.   
 Uznanie absolutnego priorytetu tego zadania prowadzi do rewizji odnowy całego stylu tzw. duszpasterstwa, co stanowi pilne zadanie podjęte świadomie przez Ruch, jako szczególny jego charyzmat.

1. **Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, 15:**

Jan Paweł II zachęcił nas do uznania, że «należy troszczyć się żywo o przepowiadanie» skierowane do tych, którzy stoją z dala od Chrystusa, «gdyż jest to pierwsze zadanie Kościoła»[[1]](#footnote-1). Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła»[[2]](#footnote-2),   
a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu»[[3]](#footnote-3). Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na serio? Po prostu uznalibyśmy, że działalność misyjna stanowi paradygmat każdego dzieła Kościoła. W tym duchu biskupi Ameryki Łacińskiej stwierdzili,   
że «nie możemy dłużej pozostawać w spokoju, w biernym oczekiwaniu, w naszych kościołach»[[4]](#footnote-4) i że trzeba koniecznie dokonać przejścia «od duszpasterstwa zwykłego zachowywania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego»[[5]](#footnote-5). Zadanie to   
jest nadal źródłem wielkiej radości Kościoła: «w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,   
którzy nie potrzebują nawrócenia» (Łk 15, 7).

**Pytania:**

* Jakie zadania w ostatnich tygodniach traktowałem priorytetowo?
* Jak realizuję duszpasterstwo misyjne w mojej posłudze osobistej i wspólnotowej?
* Jakie widzę pilne potrzeby w ramach wspomnianej przez Sługę Bożego „odnowy stylu

duszpasterstwa”?

1. Enc. Redemptoris missio (7 grudnia 1990), 34: AAS 83 (1991), 280. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tamże, 40: AAS 83 (1991), 287. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tamże, 86: AAS 83 (1991), 333. [↑](#footnote-ref-3)
4. Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument z Aparecidy,   
   (29 czerwca 2007), 548. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tamże, 370. [↑](#footnote-ref-5)