**Krąg Biblijny – Spotkanie 3 (Mk 1,14-20)**

**02.06.2021 r.**

**Wprowadzenie: (dopowiedzenie o samoświadomości Jezusa)**

- św. Tomasz z Akwinu wyróżnia trzy rodzaje wiedzy, jaką posiadał Jezus:

- nabyta (z wiekiem i doświadczeniem)

- wlana (jak u proroków)

- pochodząca z bezpośredniego oglądania Boga (dzięki temu od dzieciństwa wiedział Kim jest i jaką misję miał do spełnienia)

- współczesne podejście: Druga osoba Trójcy Świętej rzeczywiście się ogołociła, by stać się prawdziwym człowiekiem. A skoro tak, to Jezus rozwijał się jak każdy człowiek, a jednocześnie rozwijała się w Nim świadomość bycia Synem Bożym, Bogiem wcielonym. Kiedy ta świadomość rozwinęła się w pełni? Z Ewangelii wynika, że Jezus miał ją, kiedy zaczął publiczną działalność. Można sobie wyobrażać, że już kilkuletni Jezus miał świadomość, iż Bóg jest dla niego Ojcem w sposób inny niż dla innych ludzi. Ta świadomość jednak dojrzewała, m.in. na osobistej modlitwie, pod wpływem Ducha Świętego.

- wnioski:

- dysponujemy jedynie relacją Pisma Świętego

- wszystko zależy od punktu wyjścia: Bóg – Człowiek czy Człowiek – Bóg?

- pozostaje to tajemnicą

**Mk 1,14-20:**

**w. 14:** „**Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.**”.

- *Gdy Jan został uwięziony –* Jezus podejmuje misję Jana; Jan zapowiadał – Jezus wypełnieniem zapowiedzi prorockich; nowy etap historii zbawienia; działalność Mesjasza związana z cierpieniem (tak jak jego poprzednika)

- *Galilea* (*pogan –* Iz 8,23): Jezus wrócił w strony rodzinne; nie stroni od grzeszników; Jan działa na pustyni podczas gdy Jezus działa w miastach, wśród ludzi

- *Ewangelię Bożą* – dobra nowina pochodzi od Boga

**w. 15:** „**«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»**”.

- *czas się wypełnił* – nurt apokaliptyki żydowskiej (pojęcie „końca czasów”)

- *bliskie jest królestwo Boże* – jego uosobieniem jest sam Jezus i założona przez Niego wspólnota (wejście do niego zależy od wolnej decyzji każdego człowieka)

- *nawracajcie się* – *metanoia* oznacza zmianę myślenia z wyłącznie ludzkiego na Boże; przyjęcie Bożej perspektywy (nie jednorazowy akt lecz stałe wewnętrzne nastawienie), „nawet demony wierzą” Jk 2,19

- *wierzcie w Ewangelię* – wiara w Jezusa zakłada zaufanie Mu całym sobą

**w. 16:** „**Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.**”.

- prkatyka żydowska: uczeń sam wybiera mistrza, potem odchodzi od niego by samemu stać się mistrzem; Jezus robi inaczej – inicjatywa pochodzi od Niego – On powołuje i zaprasza

- *przechodząc obok Jeziora Galilejskiego* – codzienne życie Galilejczyków; Jezus się nie narzuca

- status społeczny rybaków w Galilei – byli otoczeni wzgardą

- *ujrzał* – spojrzenie Jezusa przenika do głębi i obejmuje miłością (1 Sm 16,6b-7 – powołanie Dawida na króla); Jezus wybiera ze względu na to, co znajduje się w sercu człowieka a nie ze względu na status społeczny

**w. 17:** „**Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi»**”.

- *Jezus rzekł do nich* – najpierw „ujrzał” potem „rzekł” (Jezus ogarnia ich swoim spojrzeniem i słowem)

- *pójdźcie za Mną* – „naśladujcie Mnie” (wejście w osobistą relację z Jezusem)

- *staniecie się rybakami ludzi –* „wyłowić ludzi z wody” oznacza tutaj ratowanie ich od śmierci wiecznej; ich tożsamość się nie zmienia – dalej mają być rybakami, lecz się pogłębia (Bóg niczego nie niszczy)

**w. 18:** „**I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim**”.

- *natychmiast* – bez ociągania

- *zostawili sieci –* konieczność wyrzeczenia i rezygnacji

**w. 19-20:** „**Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim**”.

- czasami pójście za Jezusem wymaga nawet zerwania relacji rodzinnych

- bracia: Jezus powołując braci nakreśla charakter wspólnoty, którą zakłada (opartej na braterstwie wszystkich ludzi)

- pierwsi powołani staną się świadkami wyjątkowych wydarzeń zakrytych dla innych (wskrzeszenie córki Jaira; przemienienie Jezusa; modlitwa w Ogrójcu)

**Myśli do medytacji:**

- geneza wiary w naszym życiu: urodzeni i wychowani w wierze

- czy mogę powiedzieć, że mam osobową (nie osobistą!) relację z Bogiem? na czym opiera się moja religijność?

- czy chrześcijanin (a konkretnie ja) potrzebuje nawrócenia?

- „Wyrzeczenie zaczyna się od porzucenia zewnętrznych rzeczy, takich jak bogactwo, próżna chwała, towarzystwo ludzi, przywiązanie do bezużytecznych przedmiotów” (Bazyli Wielki); co muszę porzucić, żeby autentycznie pójść za Jezusem?

- Jezus powołuje rybaków, którzy nie cieszyli się szacunkiem: czy przypadkiem zbyt pochopnie nie oceniamy innych ludzi? Zanim kogoś osądzimy musimy go poznać

- czy Jezus nie powołuje mnie przypadkiem do czegoś więcej?

- jakie jest moje podejście do ludzi niewierzących? czy podejmuję z nimi dialog w wolności czy może próbuję „siłowo” ich nawracać?