# Spotkanie 1 – 15.02.2024

**Słowo Boże – „Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” – św. Grzegorz Wielki**

1. Co to jest krąg biblijny?

Jest to wspólnota ludzi, którzy pragną pogłębić swoją znajomość pisma świętego. Aby lepiej zrozumieć tekst natchniony należy przeprowadzić jego głęboką egzegezę – czyli wyjaśnić tekst pod względem historyczno-kulturowym. W rozumieniu świętych tekstów ważna jest też medytacja – czyli modlitwa słowem bożym i rozważanie go jak najczęściej.

1. Pismo Święte.

To światowy bestseller, sprzedany w rekordowej liczbie egzemplarzy, ponad 5 bilionów sztuk, co wpisane jest nawet do księgi rekordów Guinnessa. Biblia zaskakuje swoją spójnością, mimo, że powstawała na przestrzeni ponad 1000 lat. Charakteryzuje się mnogością gatunków literackich, wszechstronnością, ponadczasowością i realizmem. Biblia jest także niepowtarzalna pod względem wypełnionych proroctw, dotyczących przyszłych wydarzeń.

1. Czytanie Pisma Świętego metodą „kręgu biblijnego”.

Po pierwsze egzegeza – po przeczytaniu danego fragmentu należy wyjaśnić jego kontekst historyczno-kulturowy, tzn. język, okoliczności powstania, autora, adresatów, tło historyczne, dodatkowo wyjaśnienie trudnych pojęć. Po drugie dyskusja i próba odpowiedzi na nasuwające się pytania. Po trzecie konfrontacja z życiem – odniesienie tekstu świętego do swojego życia, swojej aktualnej sytuacji życiowej.

Warto pamiętać, by czytając Biblię „nie czytać” jej, lecz czytając SŁUCHAĆ! Tzn. czytać w duchu modlitewnym, ze skupieniem, ze zrozumieniem, słowo po słowie, zdanie po zdaniu, nawet kilka razy to samo, by wreszcie usłyszeć, co bóg chce do mnie powiedzieć. W czytaniu Biblii nie jest ważne ile słów przeczytam i w jakim czasie, ale ile z tych słów wpadnie do mojego serca.

1. Dwie osie czasu biblijnego.

Można czytać Pismo Święte „od deski do deski”, ale niekoniecznie jest to dobra metoda, gdyż w Biblii występują dwie osie czasu. Pierwsza to wydarzenia ułożone chronologicznie zgodnie z historią świata i ludzkości, druga to kolejność powstawania opisów biblijnych, która jest różna. Np. opis stworzenia świata, wg. pierwszej osi czasu jest umiejscowiony na samym początku, bo tego wymaga chronologia, ale wcale nie jest pierwszym tekstem spisanym, lecz powstał bardzo późno, w czasach mojżeszowych.

1. Biblia – księga religijna.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że Biblia jest księgą religijną i to stanowi jej zasadniczą charakterystykę. Jeżeli chce się ją traktować w oderwaniu od zjawiska, jakim jest religia i odrywa się ją również od szczególnej religii, w łonie której powstała, a więc religii mojżeszowej i chrześcijańskiej, to z pewnością nie da się jej właściwie zrozumieć. Każda bowiem księga posiada swój zasadniczy gatunek i rozpatrywana w innym świetle, staje się niezrozumiała. „List Boga do ludzi” - tak Biblię określili Ojcowie Kościoła. Dlatego tak należy Biblię odczytywać – jako pełen miłości list skierowany przez Boga do człowieka i to indywidualnie do każdego człowieka, choć jednocześnie do wszystkich. Problem do pokonania jest taki, że list ten napisał Bóg, ale posłużył się ludźmi. To jest problem, z którym trzeba sobie dać radę, by znów wrócić do głębi treści tego listu. Dla ułatwienia można powiedzieć, że Biblia jest jak idealna symfonia. Jak dyrygent rozdaje muzykom odpowiednie partytury i czuwa nad symfonicznym brzmieniem utworów muzycznych, tak potrzeba by poszczególne fragmenty czy księgi biblijne miały swojego jednego autora, by wszystko współgrało ze sobą, by teksty się wzajemnie uzupełniały.

1. Oryginalność koncepcji biblijnych.

Oryginalne dla Biblii, jako księgi religijnej jest koncepcja zbawienia, koncepcja stworzenia, koncepcja monoteizmu (wiary w jednego Boga), koncepcja duszy (nauka biblijna dostosowana do oczekiwań i pragnień ludzkiego ducha, jego sumienia, godności, wolności i wszelkimi wrodzonymi skłonnościami człowieka, np. nauka o kobiecie w opozycji do Koranu, gdzie kobieta jest traktowana przedmiotowo, a przecież Koran powstał dużo później i na podobnych terenach bliskiego Wschodu), koncepcja wiary (jako najgłębszego pragnienia człowieka). Ogólnie Izraelici nie wyróżniali się żadną oryginalnością na tle innych plemion/królestw, zapożyczali kulturę, język, nawet niektóre święta i obrzędy, ale pod względem religijności i wiary byli najbardziej oryginalnym narodem na całym znanym wówczas świecie.

1. Natchnienie biblijne.

Nauka ludzka dochodzi do pytań, na które odpowiedzi zna tylko wiara. Niestety wiara jest źródłem wiedzy, która nie do wszystkich przemawia. Dla człowieka wierzącego jest to oczywiste, że poznanie Boga, człowieka i świata przyjmujemy z radością i wdzięcznością. Stąd rozwiązanie, że pierwszym Autorem (Dyrygentem) jest Duch Święty. Biblia ma więc dwóch autorów, pierwszym jest Bóg, drugim są ludzie natchnieni przez Boga. Biblia nie spadła z nieba, ale Bóg wybrał osoby do przekazania swojego słowa światu.

Natchnienie to szczególne działanie Boże, które w tym przypadku nazywamy natchnieniem biblijnym. Natchnienie jest tak skuteczne, że Bóg w pełni pozostaje pierwszym Autorem Biblii. Natchnienie jednocześnie jest delikatne, bo nie ogranicza wolności piszącym, ani nie zabiera im autorskich prerogatyw. Również późniejsi redagujący pisma są natchnieni przez Boga do działania. Jest to cudowna współpraca Boga z ludźmi, który potrafi pozostawić zupełną wolność ludziom, a jednocześnie osiąga swoje cele. Nie można natchnienia biblijnego utożsamiać z natchnieniem w sferze psychologicznej, której owocami będą działa sztuki, czy literatura. Natchnienie biblijne podobne jest do natchnienia bożego skłaniającego człowieka do działania na rzecz woli Boga, np. natchnienie proroka, by poszedł do miasta głosić nawrócenie – jest to samo co natchnienie autora do napisania tekstu o nawróceniu. Skutkiem natchnienia jest to, że w tekstach znajduje się tylko to, co Bóg chciał, żeby się znalazło i jednocześnie wszystko to, co jest konieczne do wiary i do zbawienia.

Bogu dzięki, że przekazał nam swoje słowo przez konkretnych, natchnionych autorów, dzięki temu możemy zajmować się biblistyką i egzegezą Pisma Świętego. Tekstów bezpośrednio podyktowanych przez Boga nie można by było interpretować, ani poznawać naukowo, a teksty ludzkie już tak. Biblistyka pomoże nam dotrzeć do właściwej treści biblijnego przesłania.

Sama Biblia tłumaczy swoje Boże natchnienie w dwóch miejscach w Nowym Testamencie: 2 Tm 3, 16 oraz 2 P 1, 19-21.