**Tematyka i wskazania do przeprowadzenia konferencji dekanalnch**

**jesień 2019**

Księża Dziekani proszeni są o zwołanie konferencji dekanalnej po konferencjach rejonowych do Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (24 listopada 2019 r.). Należy pamiętać
o tym, aby w centrum programu konferencji znalazła się **Adoracja Najświętszego Sakramentu**, **podczas której będziemy wspólnie modlili się o powołania i za powołanych.** Listę obecności, protokół z konferencjiKsięża Dziekani przesyłają do Kurii Biskupiej w Koszalinie po zakończeniu konferencji.

**WPROWADZENIE**

Nowy trzyletni program duszpasterski będzie poświęcony Eucharystii rozumianej jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej. Hasłem programu będą słowa: „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok jego realizacji wpisany będzie w słowa: „Wielka tajemnica wiary”. Tematy do rozważenia przez Księży podczas konferencji dekanalnych oraz punkty zagadnień duszpasterskich zostały tak opracowane, aby wpisywały się w tę tematykę.

Ważnym zagadnieniem, o które należy się modlić i wspierać jest trwający II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Szczególną troską, która powinna być obecna w kapłańskich sercach, jest także modlitwa
o powołania kapłańskie i za powołanych do naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

**MOdlitwa kapłańska**

Na początku spotkania kapłańskiego należy zorganizować **Adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której będziemy wspólnie modlili się o powołania i za powołanych tekstem Litanii do Chrystusa Kapłana i Żertwy.** W tym celu można skorzystać z tekstów modlitw znajdujących się [TUTAJ](http://www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/Modlitwy%20o%20powo%C5%82ania.pdf).

**Konferencja i dyskusja**

**Tekst podstawowy**: List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 roku. Tekst listu znajduje się [TUTAJ](http://www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/List%20Jana%20Paw%C5%82a%20II%20do%20kap%C5%82an%C3%B3w%20z%202005%20roku.pdf).

**Tekst pomocniczy:** List apostolski *Mane nobiscum Domine* Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004 – październik 2005. Tekst listu znajduje się [TUTAJ](http://www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/Mane%20nobiscum%20Domine.pdf).

**Materiałem do rozważenia** jest ostatni List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 roku, natomiast jako **materiał pomocniczy** może zostać wykorzystana treść Listu apostolskiego *Mane nobiscum Domine* Ojca Świętego Jana Pawła II. Księża po wysłuchaniu konferencji zaproszeni są do **wspólnej dyskusji** dotyczącej naszej kapłańskiej postawy wobec tajemnicy Eucharystii. **Motywem przewodnim** **dyskusji** mogą być słowa wypowiadane przez biskupa podczas liturgii święceń zaczerpnięte z punktu 80 Posynodalnej adhortacji apostolskiej *Sacramentum Caritatis* Ojca Świętego Benedykta XVI.

„Eucharystyczna forma chrześcijańskiej egzystencji objawia się bez wątpienia w szczególny sposób w stanie kapłańskim. Duchowość kapłańska jest ze swej istoty eucharystyczna. Ziarno takiej duchowości znajduje się już w słowach wypowiedzianych przez biskupa podczas liturgii święceń:

**«Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża».**

Aby nadać swojej egzystencji coraz pełniejszą formę eucharystyczną, kapłan już w okresie formacji i w następnych latach powinien zaplanować szeroką przestrzeń dla życia duchowego. Jest on wezwany, by autentycznie poszukiwał Boga, będąc równocześnie blisko ludzkich trosk. Intensywne życie duchowe pozwoli mu wejść coraz głębiej w komunię z Panem i pomoże mu dać się posiąść przez miłość Bożą, stając się jej świadkiem w każdej okoliczności, również trudnej i ciemnej.
W tym celu, wraz z Ojcami Synodu, zalecam kapłanom «codzienną celebrację Mszy św., również
i wtedy, gdy nie uczestniczą w niej wierni». To zalecenie jest przede wszystkim odpowiedzią na obiektywnie nieskończoną wartość każdej celebracji eucharystycznej; znajduje też uzasadnienie
w jej szczególnej skuteczności duchowej, ponieważ Msza św., przeżywana z wiarą, kształtuje człowieka w najgłębszym znaczeniu tego słowa, sprzyja bowiem upodabnianiu się do Chrystusa oraz utwierdza kapłana w jego powołaniu.”

Zob. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska *Sacramentum Caritatis* (22 lutego 2007),
n. 80, Kraków 2007, 152-153.

**ZAGADNIEnia DUSZPASTerskie**

**Po zakończonej dyskusji należy poruszyć następujące zagadnienia duszpasterskie:**

* wyjazdy na spotkania diecezjalne: serdeczna prośba do księży dziekanów, aby wspomagali parafie, które nie są w stanie zorganizować wyjazdu, poprzez zapewnienie dojazdu autokarami dekanalnymi lub z kilku parafii;
* w kontekście trwającego synodu diecezjalnego: troska o zaangażowanie wiernych świeckich
w życie wspólnoty parafialnej, wyszukiwanie nowych członków zespołów synodalnych,
a równocześnie formowanie tych, którzy uczestniczyli już w różnych rodzajach spotkań przygotowanych przez diecezję, przypomnienie o dniach skupienia dla zespołów synodalnych oraz rekolekcjach synodalnych, przypomnienie o możliwości zapraszania sekretarza synodu – ks. Tomasza Tomaszewskiego na niedziele synodalne oraz o odprawianiu *Mszy o Duchu Świętym* w drugie czwartki miesiąca (zob. *Informator Duszpasterski*, s. 10-13);
* powoływanie i formacja istniejących już wspólnot, ruchów w parafii (np. rekolekcje ewangelizacyjne w parafii, wyjazdowe w ośrodkach rekolekcyjnych);
* poszukiwanie w parafiach kandydatów do pełnienia posługi akolity oraz funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, lektora, animatora katechezy parafialnej czy doradcy życia rodzinnego (zob. *Informator Duszpasterski*, s. 18-20);
* praca duszpasterstwa rodzin: poradnictwo rodzinne, rekolekcje dla małżeństw [np. rekolekcje dla małżonków w CEF, *Spotkania Małżeńskie*, weekendy dla narzeczonych, przygotowanie do sakramentu małżeństwa (zob. *Informator Duszpasterski*, s. 21-24)];
* Caritas: powołanie i formacja PZC, uczestnictwo w rekolekcjach, niedziela Caritas w parafii, realizacja programów charytatywnych (zob. *Informator Duszpasterski*, s. 41-44);
* inicjatywy trzeźwościowe podejmowane w parafii (np. istnienie wspólnot lub ruchów trzeźwościowych w parafii).