**FORMACJA PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ**

(kapłani, konsekrowani, laikat)

**LISTOPAD 2021**

**„Bóg mówi przez usta misjonarza, który się modli”**

(bł. Paweł Manna)

*Modlitwa to wielki sekret życia misyjnego[[1]](#footnote-1)*

**Z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan:**

„Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy – Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, abym ją obwieścił tak, jak winienem ją wypowiedzieć”. (Kol 4, 3–4)

**Z dokumentów Kościoła:**

„Jeśli serce jest daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta”. KKK 2562

„Misjonarz niech będzie człowiekiem modlitwy”. AG 25

„Wśród form uczestnictwa [we współpracy misyjnej] pierwsze miejsce zajmuje współpraca duchowa: modlitwa, ofiara, świadectwo życia chrześcijańskiego. **Modlitwa powinna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej”.** RMis 78

**Z pism bł. o. Pawła Manny:**

„Tylko wtedy, gdy nasze serce zjednoczy się z Bogiem w intymności medytacji i modlitwy, będziemy pełni żarliwości misyjnej, a miłość podpowie nam, co zrobić, by nasza gorliwość była pomysłowa, praktyczna, wytrwała i niestrudzona. Taka gorliwość wyróżnia prawdziwego apostoła Jezusa Chrystusa”. P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 49, Milano 1944

„Życie czysto aktywne nie istnieje. Misjonarz jest Marią w kontemplacji i Martą w działaniu zewnętrznym. Misjonarz, który chciałby być tylko jak Marta, jest upominany przez naszego Pana, nie ma błogosławieństwa i niczego nie osiągnie”. P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 199, Milano 1944

„Człowiek modlitwy jest zanurzony w nadprzyrodzonym świetle”. P. Manna, *Chiamati alla santità,* s. 122,Napoli 1977

„Tylko misjonarz, który jest prawdziwie człowiekiem modlitwy, może ukazać się ludziom jako posłaniec Boga, jak ktoś, kto ma dla nich wyjątkowe przesłanie. Misjonarz rozpalony na modlitwie ogniem Ducha Świętego będzie prawdziwie nawracał dusze i czynił z innych prawdziwych chrześcijan, którzy płonąc tym samym ogniem, staną się z kolei apostołami wiary wśród swoich rodaków”. P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 202, Milano 1944

„Wielką wartością jest umieć dobrze przemawiać, ale o wiele więcej warte jest umieć się modlić. Misjonarz, który ma dar przemawiania, ale mało się modli, wspaniale pokaże prawdy naszej świętej religii, ale dusze pozostaną zimne. Misjonarz, który ma wiele bliskości z Bogiem na modlitwie, nawet jeśli przemawia nie najszczęśliwiej, zawsze będzie miał dar przekazywania duszom ducha Jezusa Chrystusa. Pierwszy z nich nauczy o Jezusie, drugi go pokaże”. P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 56, Milano 1944

„Misjonarz, który się modli, obliguje Ducha Świętego do działania

i wtedy dokonują się prawdziwe nawrócenia”. P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 201, Milano 1944

„Bóg mówi przez usta misjonarza, który się modli”. P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 197, Milano 1944

„Modlitwa i działanie. Najpierw modlitwa, później działanie”. P. Manna, *Chiamati alla santità,* s. 265, Napoli 1977

„Pomijanie modlitwy na rzecz pracy to wielki błąd. To nie jest pozostawianie Boga dla Boga. To zostawianie Boga dla diabła! Diabeł nie boi się naszych katolickich dzieł opartych na zamieszaniu i miłości własnej. Pozwala nam działać, nawet nam pomaga i… się z tego śmieje. To nasze cnoty wewnętrzne i modlitwa go nudzą”. P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 192, Milano 1944

„Cóż dziwnego w tym, że ludzie nas nie słuchają, jeśli my nie potrafimy słuchać Boga i nudzimy się Jego towarzystwem na modlitwie i nie potrafimy trwać choćby jednej godziny przed Najświętszym Sakramentem?” P. Manna, *Virtù apostoliche*, s. 195, Milano 1944

**Pytania do refleksji:**

* Czy w codziennej posłudze mam czas na modlitwę?
* Jak mocne jest moje przekonanie, że to Pan Bóg prowadzi historie i jest Bogiem czasu i wydarzeń?
* Czy potrafię na modlitwie Panu Bogu zostawić „wolność działania”?
* Na ile i w jaki sposób moja modlitwa towarzyszy misjonarzom w różnych częściach świata?
* Czy mówię osobom, do których jestem posłany, że „modlitwa jest pierwszym środkiem współpracy misyjnej”?

**MODLITWA**

Duchu Święty, Boże,

tchnij we mnie swoje tchnienie,

abym myślał o tym, co jest święte.

Prowadź mnie, Duchu Święty,

abym czynił to, co jest święte.

Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,

abym kochał to, co jest święte.

Umacniaj mnie, Duchu Święty,

abym strzegł tego, co jest święte.

Strzeż mnie, Duchu Święty,

abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.

Amen.

św. Augustyn

Boże mój i Ojcze! Spraw,

abym Cię poznał, a przeze mnie inni Cię poznali;

abym Cię kochał, a przeze mnie inni Cię kochali;

abym Ci służył, a przeze mnie inni Ci służyli;

abym Cię sławił, a przeze mnie wszystkie stworzenia Cię wychwalały.

Spraw, Ojcze mój, aby wszyscy grzesznicy się nawrócili

i wszyscy sprawiedliwi wytrwali w łasce,

abyśmy wszyscy osiągnęli chwałę wieczną.

Amen.

św. Antoni Maria Claret

1. P. Manna, *Chiamati alla santità*, s. 230, Napoli 1977. [↑](#footnote-ref-1)