**Materiały dodatkowe do biblijnej katechezy o charyzmatach**

1/ powołanie Mojżesza – dzięki znakom przekonał Izraelitów, że jest posłany przez Boga (Wj 4,1-31).

2/ Eliasz dzięki znakowi na górze Karmel upewnił lud, że Jahwe a nie Baal jest Bogiem (1 Krl 18,20-39).

3/ Elizeusz – syryjczyk Naaman dzięki uzdrowieniu z trądu odkrywa Boga prawdziwego (2 Krl 5,1-17).

4/ Jezus odpowiada uczniom św. Jana Chrzciciela na pytanie czy jest Mesjaszem: „Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Łk 7, 23). Jezus nie odpowiada wprost, ale wskazuje na wypełnienie się zapowiadanych znaków.

5/ Posługa uzdrawiania wypełniała znaczną część działalności Pana Jezusa. Jezus głosił Królestwo Boże i ukazywał je poprzez znaki i cuda. „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie... A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej” (Mk 1,22.27-28).

6/ Znaki i cuda pozwalały się gromadzić ludziom wokoło Pana Jezusa, także uczniowie dzięki nim uwierzyli w Niego. „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11).

7/ Pan Jezus z głębokim współczuciem odnosił się do ludzi cierpiących: „Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Mt 9, 35-38).

8/ Pan Jezus posłał 12 Apostołów a potem 72 uczniów. Ich misja nie ogranicza się jedynie do głoszenia słowa. „Idźcie i głoście: bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10, 7-8)

9/ Pan Jezus obiecuje tym, którzy w Niego wierzą moc modlitwy i posługiwania charyzmatami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14, 12-14). „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk, 16, 17-18)

10/ W Dziejach Apostolskich widzimy wypełnianie się tych obietnic (Dz Ap 2, 1-11; 5,12-16; 6, 8-10; 8, 6-8; 9, 32-42, 10, 44-46, 19, 6.11-12). Kościół pierwotnych chętnie korzystał z charyzmatów, sprawiały one , że ludzie wielbili Boga i ufali Mu. Służyły one budowaniu wspólnoty, ewangelizacji, niesieniu pomocy osobom potrzebującym.

11/ „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)

12/ „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. „(Dz 2,4)

13/ „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność -podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.” (Rz 12, 4-8)