**Styczeń 2009**

 Temat spotkania: **Nie jestem niewolnikiem, lecz synem**

*Wyzwolenie przez Boga Ojca*

 **Słowo Boże:**

 „My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli „żywiołów tego świata”. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: *Abba*, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,3-7).

* Jakie jest moje doświadczenie dziecięctwa Bożego;
* Jaką rolę w rozwoju dziecięcej relacji do Boga spełnia praktyka „namiotu spotkania”.

 Bądź uwielbiony Boże, mój Ojcze! Ty zawsze widzisz we mnie syna. Ty jesteś dla mnie jedynym źródłem prawdziwej radości.

 **Z Podręcznika KWC:**

 Powszechnie rozpatruje się problem wolności człowieka w świetle dialektyki
*pan - niewolnik*. Pismo Święte zastępuje ją relacją: *niewolnik - syn*: „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli,
by się znów pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać *Abba, Ojcze*” (Rz 8,14-15). (...)

 **Wejście w relację dziecięctwa do Boga Ojca wyprowadza nas** więc, według Nowego Testamentu, **ze stanu niewoli**. Relacja ta stanowi istotę naszej godności i wolności. Wszędzie natomiast, gdzie zachodzi relacja *niewolnik-pan*, człowiek traktowany jest jako rzecz.
Na tym polega najgłębsza istota niewolnictwa. W tym świetle należy również spojrzeć
na problem alkoholizmu. Pojawia się on jako zjawisko społeczne wszędzie tam, gdzie panuje dialektyka *pan-niewolnik*, gdzie brak jest poczucia bezpieczeństwa z powodu nieprzeżywania w wierze i ufności relacji dziecka wobec Boga Ojca (rozdz. III, p. 5).