###### Październik 2009

 **Temat:** Modlitwa

 **Słowo życia:** *Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz.* (Jr 33,3).

 „Kapłan jest przede wszystkim *szafarzem słowa Bożego*, jest konsekrowany i posłany, by głosić wszystkim Ewangelię o Królestwie, wzywając każdego człowieka do posłuszeństwa wiary i prowadząc wierzących ku coraz głębszemu i uczestniczeniu w tajemnicy Boga, objawionej i przekazanej nam w Chrystusie. Dlatego przede wszystkim sam kapłan powinien rozwijać wielką osobistą zażyłość ze słowem Bożym. Nie może poprzestać na poznaniu aspektów językowych czy egzegetycznych, chociaż jest to konieczne; z sercem uległym i rozmodlonym musi zbliżać się do Słowa, aby ono przeniknęło do głębi jego myśli i uczucia, i zrodziło w nim nową mentalność ''zamysł Chrystusowy'' (1 Kor 2,16)” (PDV 26).

 „Członkowie Stowarzyszenia praktykują codzienne ''oddanie się Chrystusowi Słudze'' w zjednoczeniu z Niepokalaną, służebnicą Pańską, o ile możności na początku dnia.
Praktyka ta polega na chwili osobistej modlitwy, w której wyraża się gotowość zjednoczenia
z Chrystusem Sługą w zadaniach danego dnia i prośba o namaszczenie Duchem Świętym
dla należytego ich wykonania (...) Wśród licznych zajęć i obowiązków kapłani Stowarzyszenia starają się codziennie zapewnić sobie czas i miejsce na odbycie ''Namiotu spotkania''
(Wj 33,7-11), o ile możliwości przed tabernakulum, aby o wszystkich sprawach i problemach swojego życia i posługi rozmawiać z Chrystusem Oblubieńcem ''*twarzą w twarz,
jak się rozmawia z przyjacielem*'' (Wj 33,11). Kapłani Stowarzyszenia usiłują także podejmować tzw. ''dni pustyni''” (Statut, p. 17 i 20).

 **Pytania do dzielenia się w grupie:**

 - jakie owoce duchowe przynosi w moim życiu praktyka „namiotu spotkania”;

 - jak realizuję zasadę życia duchowego, by żyć słowem Bożym i głosić je innym;